### **1 października**

### **Tajemnice chwalebne**

### **1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.**

Jezu, Pismo Święte zaświadcza, że: Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem...

My też chcemy rozmawiać z Tobą jak z przyjacielem. Zachęcasz nas słowami: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Co nam przykazujesz w tej tajemnicy? Odpowiadasz: Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Prosimy Cię, daj, byśmy to z całą mocą brali do siebie; byśmy tak o sobie myśleli, że dla Ciebie żyjemy, chodząc po tej ziemi, i będziemy dla Ciebie żyć po śmierci. Byśmy tak myśleli o tych wszystkich, którzy przed nami odeszli do Ciebie.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Co nam przykazujesz, Jezu, w tej tajemnicy? Byśmy pamiętali o Twej obietnicy: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Pragniemy nieustannie dziękować Ci za to przygotowanie nam miejsca, które Cię tyle kosztowało.

Prosimy Cię, daj, abyśmy przechodzili przez tę ziemię, mając wzrok utkwiony w niebie; oczekując z niecierpliwością tego miejsca, które przeznaczył dla nas Ojciec, a Ty je przygotowałeś. Spraw, by ta perspektywa ożywiała nas nieustannie i przydawała naszemu życiu radości.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Co przekazujesz, Jezu, nam, przyjaciołom swoim, w tej tajemnicy? Zapewniasz: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (...) przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

Prosimy Cię, daj, byśmy się pozwolili przekonywać Twojemu Duchowi. Byśmy znali otchłań naszego grzechu i przychodzili z nim do Ciebie. Byśmy mieli nadzieję na ostateczną sprawiedliwość. Byśmy wiedzieli, że przyjdzie czas sądu nad każdą naszą myślą, słowem, czynem i zaniedbaniem.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Co nam przykazujesz, Jezu? Oznajmiasz: Oto Matka twoja... (J 19, 27). Twoi przyjaciele wiedzą, że odtąd Maryja jest także ich Matką. Ale to nie jest jedynie oznajmienie, lecz zaproszenie. Usłyszał je Jan i wziął Ją do siebie.

Prosimy Cię, daj, byśmy śladem Jana umieli brać Maryję w swoje życie. Tyle rzeczy niepotrzebnie bierzemy do siebie. Ale Maryję rzeczywiście trzeba do siebie wziąć, aby zaprowadziła nas do nieba, abyśmy mogli tam zostać wzięci tak jak Ona.

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Ukazałeś nam, Jezu, Maryję. Ona jest Twoją najlepszą Przyjaciółką. Przemawia tym samym językiem, toteż wzywa nas: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5). Oto prawdziwe królowanie: przyjęcie Ciebie w swoje życie tak, abyś Ty nim całkowicie rozporządzał. Dlatego Maryja króluje. Każdy z nas jest wezwany do takiego królowania, jeżeli będzie umiał w ślad za Nią powtarzać każdemu człowiekowi: „Zrób to, co mówi do ciebie Chrystus. Zrób wszystko! co On mówi do ciebie, bo to jest droga królestwa, które nigdy się nie kończy”.

### 

### **2 października**

### **Tajemnice radosne**

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. (...) Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry (Iz 63, 17. 19).

Boże, odpowiedziałeś w tak niezwykły sposób na wołanie Twojego ludu: zszedłeś na ziemię pośród nas i stałeś się człowiekiem, aby nas ocalić.

Prosimy Cię, daj, aby ta Twoja cudowna wędrówka była owocna w naszym życiu; abyś przemienił nasze serca nieczułe – na pełne! czułości względem Ciebie. Oby takie było nasze zwiastowanie wobec Ciebie.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność (Iz 64, 3). Jakże zrozumiała to Maryja, która u Elżbiety wyśpiewała ten cudowny hymn: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej... (Łk 1, 46-48).

Prosimy Cię, Panie Jezu, daj, byśmy Cię uwielbiali za wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś; byśmy śpiewali z Maryją: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię... (Łk 1, 49).

3. Narodzenie Pana Jezusa

Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach... (64, 4). O to prosił prorok Izajasz. Ale Ty, Panie, nasz Boże, wyszedłeś nie tylko naprzeciwko sprawiedliwych, ale także naprzeciwko tych wszystkich, którzy byli z dala od Ciebie. Tak się właśnie stało w Twoim przedziwnym narodzeniu.

Dziękujemy Ci za Twoje przyjście; za to, że w nim chcesz przygarnąć do siebie każdego człowieka. Prosimy Cię, daj, byśmy Ci nie stawiali oporu, byśmy chcieli się Tobie oddać, byśmy pozwolili Ci się przygarnąć.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher (Iz 64, 5).

Panie Jezu, właśnie dlatego ofiarujesz się za nas; właśnie dlatego Twoje ciało staje się jak skrwawiony strzęp, aby nasze czyny mogły nabrać właściwego blasku, takiego, jaki zamierzyłeś, stwarzając każdego z nas; aby nikt z nas nie był zwiędłym liściem, miotanym przez wiatr i opadłym.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją ofiarę; za to, że w Tobie mamy pewny fundament – byleśmy chcieli na Tobie się oprzeć, byleśmy chcieli z Twojej ofiary skorzystać.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy (Iz 64, 6).

Taka była, Jezu, konsekwencja naszych fałszywych wyborów i naszych błędnych dróg. Ale Ty pozwalasz nam się odnaleźć, dlatego wzywasz: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! (Iz 55, 6).

Jezu, jesteś tak blisko. Daj, byśmy Cię odnaleźli, daj, byśmy mogli wyznać: A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich (Iz 64, 7).

### 

### 3 października

#### Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy (1 Tm 1, 15).

Jezu, jestem grzesznikiem. Kiedy patrzę na Ciebie w Ogrojcu, widzę, jak bardzo przysparzam Ci lęku, straszliwej trwogi, która wstrząsa Twoim ciałem, bo jest przed Tobą obraz męki, jaką musisz przejść z mojego powodu.

Błagam Cię, daj, bym przez Twą mękę w Ogrojcu został napełniony Bożą bojaźnią – bym nigdy więcej nie grzeszył.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

Jezu, jestem grzesznikiem. Stoję przy słupie Twojego biczowania i patrzę na Twój niewymowny i niewypowiedziany ból, jaki spotyka Cię z mojego powodu.

Błagam Cię, daj, bym Ci już nigdy więcej go nie przysparzał; przeciwnie, bym umiał zawsze całować Twoje święte i chwalebne rany na każdym wizerunku krzyża. Bym całował Cię pocałunkiem niewymownym wtedy, kiedy przyjmuję Cię w Komunii Świętej.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

Jezu, jestem grzesznikiem. Patrzę na Ciebie, jak jest wyszydzana Twoja królewska godność; jak szydercy mówią do Ciebie: „Witaj, Królu żydowski!” (por. J 19, 3).

Błagam, Cię, daj, bym nigdy z Ciebie nie szydził; by mój grzech nie był szyderstwem z Ciebie. Bym umiał Cię zawsze bronić, kiedy jesteś wyszydzany w swojej postawie, w nauce, którą głosisz. Proszę Cię w tej tajemnicy, daj, bym umiał być zawsze Twoim obrońcą.

4. Dźwiganie krzyża

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

Jezu, jestem grzesznikiem. Idę za Tobą krzyżową drogą. Patrzę na ciężar nie do zważenia, który dźwigasz; ciężar, który mieści w sobie wszystkie ludzkie grzechy, także moje.

Błagam Cię, daj, bym Ci nigdy więcej nie przyczyniał ciężaru; byś nie musiał dźwigać brzemienia moich nowych grzechów. Błagam Cię o to w tej tajemnicy!

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

Jezu, jestem grzesznikiem. Stoję pod Twoim krzyżem. Uświadamiam sobie, że mój grzech jest w stanie zabić Ciebie, mojego Boga, jest w stanie Cię śmiertelnie zdusić.

Błagam Cię, daj, bym nigdy więcej nie wbijał gwoździ w Twe już wystarczająco dotkliwie zranione ciało. Bym nie doprowadzał Cię moim grzechem do agonii i śmierci. Niech Twoja męka dla mnie przynagla mnie odtąd jedynie do miłowania Ciebie.

### 

### 4 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Panie Jezu, to Ty jesteś największym i pierwszym Misjonarzem świata. To Twoje zmartwychwstanie napełniło entuzjazmem misyjnym Twoich uczniów. Najpierw niewiasty, które z radością biegły od grobu, głosząc tę radosną wieść o tym, że Ty żyjesz; a potem uczniów, którzy spotkawszy Ciebie, wrócili z Emaus i dzielili się tym radosnym spotkaniem Ciebie.

Prosimy Cię w tej tajemnicy o entuzjazm dla wszystkich chrześcijan, aby dzielili się Dobrą Nowiną. A szczególnie prosimy za tych, którzy nie wahali się pójść daleko, aby Dobrą Nowinę o Tobie, który żyjesz pośród nas, zanieść innym.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Panie Jezu, właśnie ta tajemnica Twojego odejścia jest związana ze szczególnym nakazem misyjnym. To przed wniebowstąpieniem powiedziałeś uczniom, aby szli na krańce ziemi, niosąc Dobrą Nowinę, nauczając i przysposabiając każdego człowieka do życia w Bogu: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Zanim tak uczynili, zgromadzili się, aby się modlić i oczekiwać mocy Ducha Świętego.

Prosimy Cię, aby cały Kościół trwał na modlitwie, upraszając szczególne łaski tym, którzy w Twoim imieniu idą na krańce ziemi.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duchu Święty, Duchu mocy, to Ty wyważyłeś zamknięte drzwi Wieczernika. Duchu Święty, Duchu odwagi, to Ty wyprowadziłeś apostołów, aby z mocą stanęli wobec tych, którzy zabili Jezusa, i głosili im prawdę Ewangelii.

Prosimy Cię o taką moc i odwagę dla wszystkich chrześcijan, aby świadczyli o Jezusie w swoim środowisku. Prosimy Cię o szczególną moc, odwagę i Twą obecność w tych, których posłałeś na krańce ziemi.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wychwalamy Cię, Maryjo, tak dyskretnie wtopiona od początku w Mistyczne Ciało Chrystusa, oczekująca wraz z apostołami i niewiastami na Ducha Świętego. Teraz z tą samą dyskrecją jesteś obecna przy swoim Kościele, łącząc się z nim już z nieba. Wspierasz go, modlisz się za niego do swojego Syna.

Prosimy Cię, abyś była z tą swoją niezwykłą miłością obecna w sercu każdego misjonarza. Ty, którą Jan Paweł II nazwał „Gwiazdą nowej ewangelizacji”.

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Maryjo, Królowo, polecamy Ci w tej tajemnicy szczególnie księdza Konrada. Ty najpierw zakrólowałaś w jego sercu. Prosimy Cię, bądź z nim na ziemi afrykańskiej, gdzie rozszerza Twoje królestwo, które jest zawsze królestwem Twojego Syna. Bądź z nim. Zaświeć światłem Ewangelii w jego życiu, aby każdy, kto go widzi, przyjął Chrystusa.

### 

### 5 października

#### Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Panie Jezu, wstąpiłeś w wody Jordanu, solidaryzując się z każdym człowiekiem – Twoim bratem i siostrą. Wstąpiłeś tam przepełniony miłością ku każdemu z nas. I właśnie taki znalazłeś uznanie w oczach Twojego Ojca, który przemówił: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Mk 1, 11).

Dziękujemy za to, że przyjąłeś chrzest, chcąc stać się pierworodnym między wielu braćmi (por. Rz 8, 29), aby słowa, które Ojciec wypowiedział do Ciebie, mógł wypowiadać do każdego z nas.

Maryjo, prosimy Cię, daj, byśmy nie tylko zawsze słyszeli dźwięk tych słów, ale także według nich żyli.

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

Maryjo, byłaś tam gospodynią. To Ty dostrzegłaś dotkliwy brak i prosiłaś Jezusa, aby zechciał mu zaradzić. Nauczyłaś posługujących bezwzględnego posłuszeństwa swojemu Synowi. Powiedziałaś do nich: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5). Byłaś bardzo przekonująca w tej prośbie, skoro uczynili wszystko tak, jak powiedział Jezus: napełnili stągwie aż po brzegi i zanieśli staroście weselnemu.

Wyjednaj nam, Maryjo, byśmy umieli być tak posłuszni głosowi Twojego Syna jak ci słudzy. Oby pamięć na to, jak bardzo jesteśmy miłowani przez Ojca, Syna i Ducha Świętego, pomagała nam w tym posłuszeństwie.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! .

Daj, abyśmy umieli z tego skorzystać, byśmy chcieli zrozumieć, że czas naszego ziemskiego życia jest ograniczony. Przecież każda chwila jest nam dana po to, żebyśmy wypełnili dzieła, które Ojciec z góry dla nas przygotował (por. Ef 2, 10), i dzięki temu byli szczęśliwi. Błagamy Cię o tę umiejętność. Prosimy także, byśmy zrozumieli, że królestwo Boże jest naprawdę blisko nas, bo ono przyszło w Tobie, a Ty się nam dajesz nieustannie w swoim słowie i w sakramentach świętych. Dopomóż nam, byśmy zawsze umieli właściwie ocenić Twoją bezcenną bliskość. Prosimy również, aby to wszystko owocowało w nas nieustannym nawróceniem; abyśmy coraz bardziej wierzyli nie sobie, ale Tobie – każdemu słowu, które zostawiłeś nam w Ewangelii.

4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Panie Jezu, wziąłeś swoich trzech wybranych apostołów na górę, aby pokazać im blask Twojej chwały i podzielić się z nimi tym, kim naprawdę jesteś. Przede wszystkim zaś chciałeś, aby usłyszeli wiarygodne świadectwo z ust samego Ojca: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17, 5).

Maryjo, prosimy Cię, ucz nas nieustannie przykładać nasze serca do tego Ojcowskiego głosu. Uproś nam tę mądrość, abyśmy umieli zawsze dokonywać właściwych wyborów. Spraw, byśmy życia nie opierali na wątpliwym autorytecie jakiegoś człowieka, a tym bardziej na swoim własnym, ale umieli zawsze przyjąć w prostocie, z ufnością, pokorą i ogromną radością jedyny autorytet samego Boga, który do nas mówi.

5. Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu, Ty nie tylko chcesz, abyśmy Cię uważnie słuchali we wszystkim, ale pragniesz, abyśmy odnaleźli Ciebie jako najważniejszy pokarm. Wszyscy potrzebujemy pożywienia i znaczna część życia schodzi nam na zabiegach o to, aby podtrzymać nasze doczesne istnienie. Ty przyszedłeś na świat, aby uświadomić każdemu z nas, co jest naprawdę ważne. Dlatego powiedziałeś: Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec (J 6, 27).

Kiedyż jesteśmy najpiękniejsi, jeśli nie wówczas, gdy odpowiadamy na Twoje wezwanie: „Chodź, bierz, to jest moje Ciało” (por. Mt 26, 26). W żadnym momencie człowiek nie jest tak piękny jak wtedy, kiedy zbliża się do Ciebie, aby odpowiedzieć na Twoją miłość. Daj, byśmy kochali to piękno, byśmy się go nigdy nie pozbywali. O to Cię pokornie prosimy.

### 

### 6 października

#### Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Podejdę – mówił Mojżesz – żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? (Wj 3, 3). Krzew się nie spala, bo to jest Ten, który powiedział o sobie: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym... (J 15, 1). Krzew się nie spala, bo to jest Ten, który powiedział: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął (Łk 12, 49).

Dlatego się modlimy: Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Nikt nie jest w stanie tego ognia zagasić, co więcej, On podtrzymuje wszystkich innych. Podziwiamy, Panie Jezu, jak doświadczając trwogi Ogrojca, podtrzymujesz płomień w apostołach, aby zupełnie nie zgasł. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, daj, abyśmy pozwolili Tobie podtrzymywać w nas ten płomień.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Panie Jezu, Twoje Serce – to gorejące ognisko miłości. Nic i nikt nie jest w stanie zagasić płomienia, jaki nosisz w swoim Sercu. Nawet potoki krwi, które spływają przy Twoim biczowaniu, nie tylko nie są w stanie tego uczynić, ale podtrzymują innych; szczególnie Maryję, która patrzy na Ciebie z ogromnym bólem i miłością.

Prosimy Cię, daj, byśmy umieli zawsze być przy Tobie; byśmy pozwalali Ci rozniecać w nas płomień miłości także w chwilach szczególnie trudnych, naznaczonych ogromnym bólem.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Panie Jezu, Twoje Serce wciąż płonie miłością. Nie są w stanie zagasić tego ognia ani szyderstwa, kpiny i drwiny, ani osamotnienie i zniewaga. Płoniesz ogniem Bożej miłości, który podsycasz w tych wszystkich, którzy towarzyszą Twojemu cierpieniu. Podtrzymujesz go szczególnie w niewiastach, które idą za Tobą od Galilei, aby on owocował w ich wierności.

Prosimy Cię, byśmy pozwalali Ci podsycać w nas ogień Twej miłości, by dzięki temu nasze życie było naznaczone wiernością. Byśmy Cię nigdy nie opuścili, choćby miały nas dotknąć wszelkie zniewagi ze strony tego świata.

4. Dźwiganie krzyża Pana Jezusa

Panie Jezu, ani ten trud ponad siły, ani niewypowiedziane umęczenie nie są w stanie zagasić ognia miłości, który płonie w Tobie. Ogarniasz nim na drodze krzyżowej tych, którzy się zbliżają do Ciebie: Szymona, Weronikę, córki jerozolimskie, które płaczą nad Tobą.

Prosimy Cię, daj, byśmy zawsze pozwalali Ci zapalać nas tym ogniem. Byśmy się do Ciebie zbliżali nie tylko z zaciekawieniem i zdumieniem, ale z ogromną wdzięcznością. Byśmy chcieli przyjmować od Ciebie pouczenia i wypełniali je w naszym życiu.

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Serce Boże, nawet śmierć nie jest w stanie zniszczyć płomienia Twojej miłości, choć wydaje się, że pozostały tylko zgliszcza. Ale ten popiół złożony w grobie rozbłyśnie chwałą zmartwychwstania. Tymczasem ogień Twojej miłości, Panie, coraz jaśniej pali się w sercach tych, którzy Ci zaufali: w Nikodemie, Józefie z Arymatei, setniku czy Dobrym Łotrze.

Prosimy Cię, byś miał wielką radość, że Twój płomień możesz zapalać w naszych sercach, by płonęły tak, jak ci, którzy właśnie w momencie śmierci tak bardzo zjednoczyli się z Tobą.

### 

### 7 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

...posłał Bóg anioła... (Łk 1, 26).

Boże, daj nam się zadziwić tym, że istnieje tak niezwykła – a przecież najbardziej realna – komunikacja między niebem i ziemią. Daj nam na nowo uwierzyć, że Ty nie tylko jesteś, nie tylko nas stworzyłeś, nie tylko podtrzymujesz nas w istnieniu i troszczysz się nieustannie o nas, ale masz dla nas konkretne przesłanie i przekazujesz je.

Prosimy Cię, daj, byśmy umieli przyjmować je z całą otwartością, z całą głębią naszego serca i myśli, i kończyli zawsze tym samym, co Maryja: ...niech mi się stanie... (Łk 1, 38).

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Jakże ważne było usłyszeć nie tylko: Oto poczniesz i porodzisz Syna... (Łk 1, 31), ale także: A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna... (Łk 1, 36). Uważne słuchanie i rozważanie prowadzi Cię teraz, Maryjo, do Elżbiety. Rozwija się dzieło objawienia, dzieło wcielenia.

Prosimy Cię, Maryjo, daj nam tak uważnie słuchać każdego słowa, jak Ty słuchałaś, by ono kierowało naszymi krokami tam, gdzie nas Bóg posyła.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Oto zwiastuję wam radość wielką (...): dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel... (Łk 2, 10-11).

Panie Jezu, dzięki Ci składamy za Twoje narodzenie. Błagamy Cię o jedno: byśmy rozumieli, że to dziś trwa nieustannie, że ono jest aktualne także teraz. Dziś dla mnie przychodzisz na świat, bo dziś ja żyję, i ode mnie zależy, czy potraktuję Ciebie z taką samą powagą, jak owi pasterze. Proszę Cię o tę mądrość.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Zostałeś, Panie Jezu, przyniesiony przez swoich Rodziców do świątyni, przedstawiony swojemu Ojcu. Taka była zasada życia tego ludu. Taka jest sensowna zasada życia każdego człowieka, że najpierw zostaje przyniesiony, a potem sam przychodzi do świątyni, aby nieustannie żyć z Tym, któremu na samym początku został przedstawiony, i w którego rękach jest Jego życie.

Prosimy Cię, Jezu, daj, byśmy umieli się tak stawiać w świątyni i ofiarowywać Tobie swoje życie; abyśmy w to zacne dzieło umieli wprowadzać innych.

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (Łk 2, 49).

Panie Jezu, tak odpowiadasz Maryi i Józefowi, jasno ustawiając swoje życie wobec Tego, od którego przyszedłeś. Prosimy Cię, byśmy z równą jasnością umieli objawić innym, że nasze życie jest zawsze przy Bogu; że to miejsce jest dla nas absolutnie wyjątkowe i decydujące, i że nigdy z niego nie zrezygnujemy.

### 

### 8 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Synu Boży, stałeś się Synem Człowieczym i pokazałeś każdemu z nas, że człowiek może wypełniać we wszystkim wolę Bożą. I że to go doprowadza do zwycięstwa nad śmiercią; nie tylko tą biologiczną, ale nad śmiercią ducha. Może wszystko zwyciężyć. Panie Jezu, uwielbiamy Twoje zmartwychwstanie, bo z niego rodzi się nasza wiara.

Prosimy Cię, daj, byśmy także Twoim śladem zmartwychwstali na zmartwychwstanie życia.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Synu Boży, tak jak my wyszedłeś z domu Ojca. Ale w przeciwieństwie do nas, nigdy nie zapomniałeś, że to jest Twój i nasz dom. Przyszedłeś, aby nam o tym przypomnieć; aby nasz wzrok skierował się ku niebu, mimo że idziemy przez tę ziemię. A odchodząc, obiecałeś wyraźnie, że przyjdziesz powtórnie, aby nas do siebie zabrać, bo przecież przygotowałeś nam miejsce. Czekamy na Twoje drugie przyjście.

Prosimy Cię, daj, byśmy owocnie przeżywali czas, jaki mamy do dyspozycji. Abyśmy wtedy, gdy przyjdziesz, byli gotowi, byś mógł nas zabrać ze sobą.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Mojżesz tylko na krótki czas oddalił się na górę, aby rozmawiać z Bogiem. A lud natychmiast zapomniał o Bogu i o przewodniku do Niego i ulał sobie cielca z metalu. Dlatego Ty, Synu Boży, odchodząc do Ojcowskiej wieczności, zesłałeś nam Ducha Świętego i obiecałeś: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (...) On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy... (J 14, 26; 16, 13).

Prosimy Cię, daj, byśmy przyjmowali dar Twego Ducha, byśmy nigdy nie zapominali o Tobie.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Synu Boży, kiedy począłeś się jako Syn Człowieczy pod sercem swojej Matki, Ona już wtedy była zacieniona Duchem Świętym; w tym Duchu działała, karmiąc się nieustannie natchnionym słowem Bożym Starego Testamentu, a później Tobą – słowem Nowego Testamentu. Dlatego była gotowa, aby nie ulec skażeniu i być wziętą do nieba.

Prosimy Cię, daj, byśmy umieli Ją zawsze naśladować w Jej nieustannym przechowywaniu w sobie słowa Bożego i rozważaniu go.

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Maryjo, królujesz jako szczególna oblubienica Ducha Świętego. Jesteś Królową wszystkich Świętych, którzy oddali się całym sercem we władanie Duchowi Bożemu; tak jak bł. Jerzy Popiełuszko, który świecił naszej Ojczyźnie w ciemnościach stanu wojennego blaskiem prawdy w oceanie panującego fałszu. Do takiego poddania się Duchowi Świętemu jesteśmy wezwani wszyscy.

Prosimy Cię, Synu Boży, abyśmy tak rzeczywiście czynili.

## 

### 

### 9 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie NMP

Maryjo, czekałaś na Józefa, swego męża, by zabrał Cię do domu, waszego domu. Doczekałaś się anioła, który wprowadza wielkie zmiany w Twoim życiu. Zakochana w Józefie, ale jeszcze bardziej zakochana w Bogu, wypowiadasz znamienne: „niech mi się tak stanie”, przyjmując wolę Boga. Prosimy, naucz nas podporządkować życie woli Boga; naucz, jak zakochać się w Bogu i Jemu służyć, i z Nim iść.

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety

Zakochana w Bogu i Jemu oddana ruszyłaś z pośpiechem w góry do krewnej Elżbiety. Ty – Matka Pana, Wybrana, idziesz, aby służyć, by nieść pomoc. Jakże radosne dla Ciebie musiały być słowa Elżbiety: „a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie”. I Twoja odpowiedź: „wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Maryjo, dzielisz się Jezusem. Proszę, naucz i mnie dzielić się Jezusem, naucz radości z bycia Jego dzieckiem.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Idąc przez Betlejem, zapukałaś wraz z Józefem do wielu drzwi, szukając miejsca na odpoczynek i nocleg. Były zamknięte. Usłyszałaś – nie ma miejsca. Było Ci przykro. I dziś jest Ci przykro, gdy Twój Syn puka do drzwi ludzkich serc i są one zamknięte, a z wewnątrz rozlega się głos – Jezu, nie ma dla Ciebie miejsca w moim życiu. Mam inne sprawy. Maryjo, naucz, jak otwierać drzwi serca dla Bożego Syna.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa

Oddać Bogu wszystko. Oddałaś siebie, swoją miłość do Józefa, a teraz oddajesz Jezusa. Bogu go ofiarujesz, bo do Boga On należy. Maryjo, jak oddać Bogu wszystko? Jak ofiarować swoje życie Bogu? – tak bardzo się tego boimy! A Ty uczysz, że ofiarowanie siebie Bogu daje człowiekowi wolność. Bo to, co oddam Bogu, do mnie wraca i staje się moje. Maryjo, daj mi zrozumieć, na czym polega ofiarowanie siebie Bogu.

5. Znalezienie Pana Jezusa

Odnalazłaś swojego Syna po kilku dniach szukania. Ucieszyłaś się, choć w głosie brzmiał lekki wyrzut: „Czemuś nam to uczynił”. Dziś wielu ludzi określa się jako szukający Boga. Ale jakiego Boga szukają? Boga bez wymagań, bez ofiary, łagodnego, bez krzyża? Maryjo, daj nam odnaleźć prawdziwe oblicze Jezusa – Boga sprawiedliwego, miłosiernego, Boga kochającego aż po krzyż; Boga przynoszącego zmartwychwstanie.

### 10 października

#### Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Panie Jezu, bolesna była ta Twoja rozmowa z Ojcem. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Bałeś się – tak zwyczajnie i po ludzku – kielicha męki i cierpienia. Oddałeś siebie w ramiona Ojca. Panie Jezu, naucz mnie w chwili zagrożenia, smutku i bezradności szukać pocieszenia w woli Boga Ojca.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Uderzenia bicza sprawiały straszliwy ból. Przyjąłeś to trudne doświadczenie. Współczesny świat odrzuca ból, boi się bólu, udaje, że go nie ma. Ale my wiemy, że to nieprawda. W życiu nie chodzi o to, by nie przyznawać się do bólu, nie odczuwać bólu. W życiu chodzi o to, by nasz ból złączyć z Twoim bólem. Tak będzie łatwej.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Cierniowa korona to symbol odrzucenia, kpiny, nieprzyjęcia do grona. Panie Jezu, wiele razy tego doświadczyłeś w ziemskim życiu i wielu z nas tego doświadcza. Są dorośli odrzuceni i niechciani; są tacy młodzi i dzieci. Daj siłę do przyjmowania odrzucenia, negacji. Daj siłę trwania przy Tobie.

4. Niesienie krzyża przez Pana Jezusa

Tyle razy chodziłeś uliczkami Jerozolimy. Ale to przejście jest szczególne, bo ostatnie i z krzyżem na ramionach. Krzyż, drzewo hańby, za chwilę stanie się drzewem zwycięstwa i otworzy drogę do raju. Panie Jezu, daj każdemu z nas siłę do dźwigania krzyża z ufnością, że to droga prowadząca do radości.

5. Śmierć na krzyżu Pana Jezusa

Kilka słów wypowiedzianych przed śmiercią. Troszczysz się o Matkę, troszczysz o współwiszącego łotra; troszczysz o oprawców; nie troszczysz się o siebie – siebie oddajesz w ręce Ojca. Na tym polega miłość. Panie Jezu, naucz nas prawdziwej miłości, która troszczy się o innych.

### 

### 11 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„Pokój wam” – tymi słowami zwróciłeś się, Panie, do uczniów – wystraszonych, przejętych, pełnych lęku i niewiary. Oto Ja, nie bójcie się. Pokazujesz przebite ręce, nogi i bok. Wnosisz w ich serca pokój i radość. I tak jest zawsze. Również w życiu każdego z nas. W nasz strach, lęk i niewiarę wnosisz promień poranka zmartwychwstania. Naucz nas, Panie, przyjmować dary płynące z Twego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem. Naucz przy Tobie trwać.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Mówiłeś: „Oto jestem z wami aż do skończenia świata”. A teraz odchodzisz. Dlaczego? Czy rzeczywiście opuszczasz uczniów? Nie. Ty nigdy nie opuszczasz człowieka, Ty zawsze jesteś w tym samym miejscu. Jeśli już, to my odchodzimy od Ciebie, opuszczamy, zostawiamy, idziemy za grzechem, namiętnościami. Ty jesteś. Naucz przy Tobie trwać.

3. Zesłanie Ducha Świętego

„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. Wraz z Bogiem Ojcem posyłasz Ducha, by nas uczył, uświęcał, odpuszczał grzechy, wlewał łaski. Wystarczy tylko otworzyć się na Ducha, na Jego dary. Wystarczy przygotować grunt naszego życia, by otrzymać łaskę po łasce. Dokona się to, gdy będziemy w stanie łaski uświęcającej. Panie, naucz nas przy Tobie trwać.

4. Wniebowzięcie NMP

Maryja jest wzorem życia dla Boga. W pełni Mu się poświęciła i w pełni odbiera za to nagrodę. Chcemy żyć pełnią Bożego życia. Jak powiedział poeta: *życie, które trwa w Bożym świetle, odbija już tu na ziemi piękno Nieba...* Panie Jezu, daj, by nasza codzienność odbijała piękno nieba na ziemi. By nasze życie, wzorem Maryi, było Tobie oddane. Daj przy Tobie trwać.

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Maryjo, na Twoje skronie Ojciec i Syn nakładają diadem królowej. Pod niebiosa jesteś wywyższona, ponad ziemię. Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, nasza Królowo, wstawiaj się za nami. Odebrałaś wieniec zwycięstwa i nas, swoje dzieci, prowadzisz tą samą drogą. Daj przy Tobie trwać.

### 12 października

#### Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Podczas Twego chrztu w Jordanie z nieba dał się słyszeć głos Boga Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Ten sam głos wypowiedział te słowa nad każdym z nas podczas przyjęcia sakramentu chrztu. Chrzest sprawił, że staliśmy się dziećmi Bożymi, ale od nas zależy czy będziemy dziećmi, z których Bóg Ojciec jest dumny, czy takimi, których się wstydzi. Panie Jezu, daj nam wzrastać w Twojej światłości i ucz być dobrymi dziećmi Boga.

2. Cud w Kanie Galilejskiej

Byłeś zaproszony z apostołami na wesele do Kany Galilejskiej. Była tam Twoja Matka. To Ona powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nie było to łatwe. Nie znali Twoich mocy. To pierwszy cud. Trzeba było odwagi i zaufania, i to się im opłaciło. Panie Jezu, naucz nas pełnego zaufania Twojej woli, naucz odwagi pójścia z Tobą do końca.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Trzy lata chodziłeś po ziemi, głosząc tajemnice królestwa Bożego. Napotkanym ludziom mówiłeś: Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócić się, to zerwać z dotychczasowym życiem i postępowaniem. Nawrócić się, to coś stracić, by coś nowego zyskać. Wiesz, że jesteśmy słabi i grzeszni, pragniesz, byśmy to stracili, a zyskali Twoje miłosierdzie. Daj łaskę wiary w moc Ewangelii.

4. Przemienienie na górze Tabor

Na górę Tabor wziąłeś wybranych uczniów, by tam umocnić ich wiarę i przygotować do świadectwa. Ujawniłeś prawdę o swoim bóstwie. Panie Jezu, wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Naucz nas wchodzić na „górę” spotkania z Tobą, ale naucz i schodzić, by w miłości spotkać się z bliźnimi; by nieść pomoc, zrozumienie, by służyć. Naucz być świadkiem Twego Bóstwa i Miłości.

5. Ustanowienie Eucharystii

Eucharystia to dziękczynienie. Eucharystia to cud. Eucharystia to spotkanie Boga z człowiekiem. Mówisz do każdego z nas: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Daj, byśmy poznali i przyjęli ten wielki dar Twojej obecności wśród nas pod postacią chleba. Naucz nas do Ciebie przychodzić i odchodzić pokrzepionymi. Panie, naucz nas szacunku do Eucharystii.

### 13 października

#### Tajemnice bolesne

1. Modlitwa w Ogrojcu Pana Jezusa

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (Łk 22, 39-42).

Panie Jezu, apostołowie byli niedaleko Ciebie. Ale spali. Nie rozumieli, co przeżywałeś. Pozostawili Cię samego. Wśród nas nieraz jest podobnie. Dlatego prosimy Cię za ludzi przeżywających trudne momenty, aby nie brakło im wsparcia ze strony najbliższych.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mt 27, 26). Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53, 5).

Panie Jezu, to Twoje cierpienie było za nas i dla nas. To myśmy powinni ponieść karę za nasze grzechy. Ale Ty wziąłeś to na siebie. Prosimy Cię za wszystkich cierpiących, aby potrafili tak jak Ty przyjąć trudne doświadczenie bólu i ofiarować je za zbawienie innych.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie (Mt 27, 27-30).

Panie Jezu, doświadczyłeś nie tylko bólu fizycznego, ale i wyszydzenia oraz kpin. Ty doskonale rozumiesz każdego, z kogo śmieją się ludzie, kogo wytykają palcami, kogo poniżają. Ty przez to przeszedłeś. Prosimy Cię za wszystkich wyśmiewanych za wiarę, aby nie wstydzili się przyznać do Ciebie.

4. Niesienie krzyża

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki (Mk 15, 20-22).

Panie Jezu, mówiłeś: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem (Łk 14, 27). A teraz Ty sam dźwigasz krzyż. Upadasz, powstajesz i idziesz dalej. Ty doskonale rozumiesz każdego, kto upada pod ciężarem krzyża. Swoim przykładem uczysz, żeby się podnosić i iść dalej. Prosimy Cię za wszystkich, idących przez życie resztkami sił, zmęczonych, załamanych, zrozpaczonych, aby wpatrzeni w Twój przykład szli dalej.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać (Mk 15, 24).

Panie Jezu, zabrano Ci wszystko. Dla nas i dla naszego zbawienia oddałeś nie tylko szaty, ale i życie. Nic nie zostawiłeś dla siebie. Swoim przykładem uczysz nas, co jest naprawdę ważne. Nie ubiór, nie posiadane rzeczy ani nawet nie ziemskie życie. Czymś najcenniejszym jest wierność woli Boga. Prosimy Cię za wszystkich zaślepionych chęcią posiadania, aby odkryli to, co w życiu naprawdę wartościowe.

### 

### 14 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie (Łk 1, 29).

Maryjo, Ty uczysz myślenia. Na słowa anioła nie zareagowałaś pochopnie, pośpiesznie. Zanim podjęłaś decyzję, przemyślałaś słowa, które usłyszałaś od posłańca. Prosimy Cię, Matko, módl się za nami, aby wszystkie nasze decyzje były przemyślane.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta z pokolenia Judy (Łk 1, 39).

Maryjo, Ty uczysz reagowania na ludzkie potrzeby. Nie zwlekałaś, nie odkładałaś wizyty u Twojej krewnej Elżbiety. Udałaś się do niej z pośpiechem. Wiedziałaś, że potrzebuje pomocy. Prosimy Cię, Matko, módl się za nami, abyśmy byli wrażliwi na ludzkie potrzeby.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 7).

Maryjo, Ty uczysz ubóstwa. Rodziłaś dziecko w stajni. Chociaż rodziłaś Syna Bożego, to jednak działo się to w warunkach skrajnego ubóstwa. Ty to zaakceptowałaś. Nie szukałaś dla siebie komfortu. Prosimy Cię, Matko, módl się za nami, abyśmy umieli żyć w ubóstwie.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu (Łk 2, 22).

Maryjo, Ty uczysz zaufania do Boga. Wraz Józefem przyniosłaś Dziecię Jezus do świątyni, aby Je oddać Bogu. Wiedziałaś, że nikt tak się nie zatroszczy o Jezusa jak Ojciec Niebieski. To Jemu oddałaś swoje Dziecko. Prosimy Cię, Matko, módl się za nami, abyśmy umieli zaufać Bogu i Jemu powierzyć kochane przez nas osoby.

5. Znalezienie Pana Jezusa

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdy siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2, 46).

Maryjo, Ty uczysz szukania Jezusa. Nie znalazłaś Go wśród krewnych i znajomych. Znalazłaś Go w świątyni. Prosimy Cię, Matko, módl się za nami, abyśmy nie szukali Jezusa wśród ludzi, ale w domu Bożym.

### 15 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Weszły do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli (Mk 16, 5-6).

Módlmy się w tej tajemnicy, aby nasze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w czasie modlitwy, Mszy św., sakramentów, były przemieniające.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy (Łk 24, 50-52).

Módlmy się w tej tajemnicy, abyśmy w naszym zabieganiu, gonitwie nigdy nie tracili z oczu powołania do życia wiecznego.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden (Dz 2, 2-3).

Módlmy się w tej tajemnicy o Ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi Matki Twojego Syna – tak wyznajemy w uroczystość wniebowzięcia Maryi.

Módlmy się w tej tajemnicy o stałe przekonanie, że wszystko, co robimy tu na ziemi, ma sens i pójdzie z nami w wieczność.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem (J 18, 36-37).

Módlmy się w tej tajemnicy o ducha służby na wzór Jezusa i Maryi.

### 

### 16 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Boże, Ty wprowadziłeś Maryję w świat Twoich tajemnic. Otworzyłeś Jej umysł i serce na Bożą rzeczywistość.

Dziękujemy Ci za odkryte przez nas prawdy wiary. Nie chodzi o te, które potrafimy wymienić, znamy z katechizmu, ale o te, które przeżyliśmy w naszym życiu, o których przekonaliśmy się osobiście, które Ty nam odsłoniłeś.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do domu Zachariasza i Elżbiety. Powierzyłeś Jej troskę o ludzi starych.

Dziękujemy Ci za powierzone nam zadania. Ty liczysz na nas i dlatego powierzasz nam troskę o ludzi. Dziękujemy Ci za zaufanie, które w nas pokładasz.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do Betlejem. Dałeś Ją pod opiekę św. Józefa, aby troszczył się o Nią.

Dziękujemy Ci za ludzi, których postawiłeś na naszej drodze życia, aby byli dla nas punktem oparcia. Iluż takich dobrych ludzi spotkaliśmy! Dziękujemy Ci za nich.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do świątyni. Podprowadziłeś do spotkania z Symeonem, który przygotował Ją na miecz, który przeniknie Jej duszę.

Dziękujemy Ci za wszelkie ostrzeżenia i upomnienia, które otrzymaliśmy od rodziców i wychowawców. Dziękujemy Ci za tych ludzi, którzy nie bali się zwrócić nam uwagi dla naszego dobra, którzy przygotowali nas na to, co trudne.

5. Znalezienie Pana Jezusa

Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do Jerozolimy. Pomogłeś odnaleźć zagubionego Syna.

Dziękujemy Ci za nasze poszukiwania, za to wszystko, co pozwoliłeś nam zrozumieć, a z czym zmagaliśmy się, co nas męczyło i budziło niepokój. Dziękujemy Ci za otwarcie oczu naszego umysłu i serca.

### 17 października

#### Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22, 40-42).

Modlitwa Jezusa jest wzorem naszej modlitwy, jej sednem jest zgoda na wolę Ojca. Podobną zgodę wyraziła Maryja przy zwiastowaniu, niech Ona uczy nas prawdziwej modlitwy.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19, 1).

Maryja w tym czasie jest w Jerozolimie, musi dobrze wiedzieć, co dzieje się z Jej Synem i cierpi; niech nasze dobre uczynki będą pociechą dla cierpiącego Jezusa i Jego Matki.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu żydowski! I policzkowali Go (J 19, 2-3).

Bóg przygotowuje dla człowieka zbawienie, a człowiek odpłaca się sponiewieraniem Boga. To nie tylko jednorazowa igraszka rzymskich żołnierzy. Prośmy Maryję, aby strzegła nas od takiego postępowania.

4. Dźwiganie krzyża

Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19, 16-17).

Na tej drodze Maryja spotyka Jezusa. Oba Serca przenika ból, który jest dla naszego zbawienia. Obyśmy nigdy nie zmarnowali tego daru.

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.

Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim (J 19, 18-20).

Z wyżyn Krzyża Jezus dał nam swoją Matkę za naszą. Razem z Nią starajmy się towarzyszyć Panu, który za nas umiera.

### 18 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Kiedy ta dobra nowina powoli dociera do świadomości uczniów, Maryja w pełni w niej uczestniczy. Tradycja mówi nam, że jednym z pierwszych spotkań Zmartwychwstałego było spotkanie z Matką.

Maryjo, daj nam nie tylko uwierzyć w tajemnicę Chrystusowego zmartwychwstania, ale także tak postępować, abyśmy naszym życiem świadczyli o mocy zmartwychwstania, jaką otrzymujemy na chrzcie świętym.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Wyprowadził ich na górę i został zabrany do nieba sprzed ich oczu. Patrzyli za Nim, ale dwaj mężowie z nieba wskazali im, że mają jeszcze na ziemi wykonać swoje dzieło. Maryja także pozostała, aby myślami połączona ze swoim Synem, przebywającym na prawicy Ojca, tu spełniać rolę Matki Kościoła, który się rodził.

Maryjo, nie daj nam zapomnieć, że idziemy do nieba, ale także ucz nas, jak ta droga ma przebiegać przez ziemię, na której rozpoczyna się i powinno wzrastać królestwo niebieskie.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Gdy byli wszyscy zebrani w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, zostali umocnieni Duchem Świętym, który na nich zstąpił. Tak rodził się Kościół, a Maryja jako Jego Matka była wśród uczniów, jak kiedyś była przy narodzeniu Głowy Kościoła – Jezusa w betlejemskiej grocie.

Maryjo, nie pozwól nam zapomnieć, że otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, który umacnia nas i czyni świadkami Chrystusa. Bądź także naszą Matką, niech za Twoją przyczyną Jezus zawsze się rodzi w naszym życiu.

4. Wniebowzięcie Maryi

Po zakończeniu swojej ziemskiej drogi, Maryja została z duszą i ciałem wzięta do nieba. W ten sposób idzie Ona przed wszystkimi, którzy wraz ze swym ciałem zmartwychwstałym mają na końcu czasów spotkać się w niebie. Maryja niepokalana i bezgrzeszna ściślej od nas łączy się z Chrystusem.

Maryjo, opiekuj się nami, abyśmy na drodze do nieba nie pobłądzili, aby nasze dusze i ciała także zostały ustrzeżone od grzechu, aby móc wraz z Tobą przyłączyć się do zmartwychwstałego Chrystusa.

5. Ukoronowanie Maryi

Oczyma wiary staramy się dostrzec, jak Trójca Przenajświętsza wita Maryję w niebie, jak Ją nagradza za wierność Jej powołaniu i za wszystkie cierpienia – miecze boleści – jakie zniosła w swym ziemskim życiu. Za to otrzymuje koronę w niebie, która jest symbolem szczególnej Bożej miłości.

Maryjo, nie pozwól nam zapomnieć na drogach tej ziemi, że dla każdego z nas przygotowana jest w niebie nagroda, którą miłość Boga chce nam udzielić, jeżeli i my spełnimy swoje ziemskie powołanie.

### 

### 19 października

#### Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Chrzest Jezusa jest początkiem Jego publicznej działalności. Duch Święty zstępuje na Niego, Głos Ojca obwieszcza, że jest On Jego Synem umiłowanym. To objawienie, o którym poucza nas Ewangelia, opisując chrzest w Jordanie, mówi nam o mesjańskiej godności Jezusa, który przybył na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca.

Opis nie wspomina o Maryi, ale Ona najbliżej jest swojego Syna, poczętego z Ducha Świętego i będącego Synem Najwyższego. Niech Ona wstawia się za nami, abyśmy napełnieni Duchem Świętym zawsze postępowali jak dzieci Boże.

2. Znak na weselu w Kanie

Na początku działalności publicznej Jezusa zostaje On zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej. Wesele jest obrazem eschatologicznej uczty niebieskiej, a równocześnie ma pouczyć o zadaniach człowieka, który został powołany do życia małżeńskiego. Zamiana wody w wino pokazuje, że Chrystus przyszedł, aby ludzkiej miłości nadać wartość Boską, co dokonuje się w sakramencie małżeństwa.

Maryja jest na tym weselu i wyprasza znak przemiany wody w wino. Niech Ona strzeże wszystkie ludzkie małżeństwa, aby w pełni realizowały Boży plan, ustanowiony dla człowieka powołanego do małżeństwa.

3. Głoszenie nawrócenia

Jezus rozpoczął swoje dzieło, ogłosił, że bliskie jest już królestwo niebieskie i wzywał do nawrócenia. Jego znaki zapowiadały nadejście królestwa, a pouczenia miały zmobilizować ludzi do przemiany serc i umysłów.

O Maryi niewiele dowiadujemy się z tego okresu życia jej Syna. Z pewnością śledziła Jego działalność, a przede wszystkim jako Niepokalana najpełniej odpowiadała planowi Bożemu, jaki Jezus rysował swoim słuchaczom. Niech Ona strzeże w nas tego ducha nawrócenia, którego potrzeba nam, abyśmy budowali królestwo Boże.

4. Przemienienie na górze

Tajemnica przemienienia objawia Bóstwo Chrystusa, który przybrał ludzką naturę, pozostając Bogiem. Ludzka natura zasłaniała Bóstwo, ono jednak w czynach Jezusa jakoś przeświecało. Żaden z ludzi tak nie nauczał, żaden nie czynił takich znaków. Apostołowie mają ten Boski blask rozpoznać i słuchać Jezusa.

Nie wiemy, jak Jezus objawiał się swojej Matce, w Jej jednak rękach, jako Matki Kościoła, jest zadanie orędowania za Kościołem, aby Bóstwo Chrystusa rozpoznawał i Jemu był posłuszny. Obyśmy pod tym względem byli Jej wiernymi dziećmi.

5. Ustanowienie Eucharystii

Wokół Jezusa zaciska się krąg wrogości, On jednak nie pozostawi swych wiernych sierotami, pozostanie z nimi aż do skończenia świata. Eucharystia jest sposobem pozostania Chrystusa z nami w Kościele. Dlatego jej ustanowienie jest jasnym światłem, które rozświetla mroki zbliżającej się Męki Chrystusa.

W ręce Maryi składamy naszą wierność wobec Eucharystii, prosimy, aby Ona jej pilnowała, ożywiała naszą pobożność eucharystyczną i ochraniała nas od tego wszystkiego, co nas od Eucharystii oddala.

### 

### 20 października

#### Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Jezus modli się do Ojca. Jest to straszliwa walka pomiędzy obrzydliwością grzechu całego świata, który On ma wziąć na siebie, a posłuszeństwem wobec Ojca, który posłał Go, aby grzeszną ludzkość odkupił. Ta walka wyciska krwawy pot i pełną zawierzenia modlitwę: Ojcze, jeżeli może ten kielich odejść ode mnie... ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.

Maryi nie ma w Ogrodzie Oliwnym, ale z pewnością duchowo towarzyszy Jezusowi w tych trudnych momentach. Niech Ona będzie także naszą pomocą w chwilach naszych ogrojców.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Była to niezwykle bolesna katorga w wykonaniu rzymskich żołnierzy. Niewinny Jezus przywiązany do słupa otrzymuje całe serie uderzeń miażdżących tkankę i docierających aż do kości. To jest cena naszego zbawienia.

Matce Bolesnej powierzajmy sprawę naszego zbawienia, za którą Jezus tak niemiłosierne ponosił męki. Niech Ona strzeże nas na życiowych drogach, abyśmy na nich nie zdradzali Boga.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Jezus stał się igraszką żołnierzy, którzy po wymierzeniu Mu kaźni biczowania dodali do cierpień zewnętrznych cierpienie duchowe wynikające z deptania ludzkiej godności. Uczyniono Go przedmiotem zabawy i zadrwiono z Jego królewskiej godności. A On wszystko znosił dla naszego zbawienia.

Gdy doznajemy cierpień z powodu wyśmiania przez ludzi, niezrozumienia i sponiewierania w swojej godności, współcierpiąca Matka będzie naszą Wspomożycielską. Obyśmy nigdy w takich momentach nie zapominali o tej pomocy.

4. Dźwiganie krzyża

Jezus idzie ulicami Jerozolimy i na obolałych ramionach niesie belkę krzyża. Idzie wśród wrogich spojrzeń, nienawistnych pokrzykiwań, obojętności tłumu. Idzie przez miasto, które Go nie poznało i odrzuciło, a tylko kilka osób otacza Go współczuciem. Wśród nich jest Jego Matka.

Gdy nam przychodzi nieść nasze życiowe brzemię, zawsze możemy liczyć na obecność Maryi i Jej pomoc.

5. Ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu

Wykonało się. Jezus do końca spełnił wolę Ojca, do końca wykonał dzieło Mu powierzone. Oddał się zupełnie za zbawienie świata. A pod krzyżem stała Matka Jego, którą z wyżyn krzyża ogłosił naszą Matką.

Obyśmy zawsze starali się przez właściwe postępowanie wypełniać wolę Bożą zawartą w przykazaniach, z których najważniejsze jest przykazanie miłości. Zawsze możemy liczyć na obecną przy nas Matkę.

### 

### 21 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie NMP

Bóg objawia Maryi swoją wolę i czeka na Jej zgodę. Od tej zgody zależy zbawienie świata. Maryja mówi: „Oto ja służebnica Pana mego”. Każdy człowiek ma w planie Bożym swoje miejsce i do każdego kiedyś i gdzieś dociera głos Boga.

Prośmy Maryję, aby pomagała nam ten głos usłyszeć i odpowiedzieć Bogu z takim zawierzeniem i oddaniem, jak Ona to uczyniła.

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety

Maryja idzie do swej krewnej Elżbiety, która jest w stanie błogosławionym. Obie matki się spotykają, a Jezus z łona Matki uświęca swego Poprzednika. W tej scenie wypełnionej działaniem Ducha Świętego Maryja wyśpiewuje swój hymn Magnifikat. My także powinniśmy do naszych bliźnich zanosić Boga, który przez święte sakramenty mieszka w naszym wnętrzu.

Prośmy Maryję, aby nas w tym wspierała.

3. Narodzenie Pana Jezusa

W ubogiej grocie w Betlejem rodzi się Ten, który jest Panem całego świata, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Przy żłóbku Jezusa czuwa Jego Matka. Ona też czuwa przy każdym z nas, aby strzec Jezusowego miejsca w naszych duszach.

Obyśmy nigdy Mu tego miejsca nie zabrali.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryja udaje się do świątyni, aby poddać się oczyszczeniu, gdyż taki jest nakaz Prawa. Przy tej okazji przedstawia Bogu swego Syna, który jest także Synem Bożym. To wszystko staje się powodem radości Symeona i Anny. Mamy się uczyć posłuszeństwa Prawu i pamiętać, że to właśnie posłuszeństwo jest powodem prawdziwej radości.

Oby Maryja pomagała nam znajdować taką radość.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jezus mówi do swoich Rodziców: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mego Ojca”. Sprawy Boże są najważniejszymi sprawami, przed którymi powinny ustąpić wszystkie inne sprawy i ludzkie powiązania. W naszym życiu też tak ma być.

Maryja, która wszystko to zachowywała w swym sercu, niech nam pomaga we właściwym wartościowaniu wszystkiego w naszym życiu.

### 22 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem dobra nad złem, w tym zwycięstwie powinien uczestniczyć każdy człowiek. Do stałego przezwyciężania zła i budowania dobra potrzeba człowiekowi przewodników, są nimi wychowawcy.

Prośmy o błogosławieństwo Boże dla wszystkich wychowawców, aby dobrze potrafili wypełniać to swoje ważne zadanie.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Wstąpienie Chrystusa do nieba wskazuje kierunek każdego ludzkiego przedsięwzięcia, w perspektywie powinna to być droga do nieba. Tak jest również w każdej działalności wychowawczej, jeżeli jest inaczej, trudno ją uważać za prawdziwie wychowawcze zadanie.

Prośmy Boga, aby tę prawdę zrozumieli wszyscy podejmujący się zadań wychowawczych.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty, który zstąpił na Apostołów, uzdolnił ich do wypełniania apostolskiego zadania, mocą Ducha Świętego poszli na cały świat, aby formować uczniów. W każdym zadaniu wychowawczym możemy odnaleźć analogiczny cel, którym jest formowanie ku dojrzałości. Dlatego wychowawcom także potrzeba światła i mocy Ducha Świętego. Ażeby posiadali te konieczne im dary, potrzeba naszej modlitwy, którą chcemy teraz zanosić do Boga.

4. Wniebowzięcie N. Maryi P.

Ta, która została powołana na Matkę i Wychowawczynię Syna Bożego, dobrze spełniwszy swoje zadanie, po zakończeniu doczesnego życia została z duszą i ciałem zabrana do nieba. Ta prawda uczy nas o konieczności harmonijnego wychowywania zarówno sfery duchowej jak i cielesnej człowieka. Te sfery nie mają być w opozycji, ale mają sobie wzajemnie pomagać w dążeniu do ostatecznego celu.

O takie pełne wychowywanie prośmy Boga przez Wniebowziętą Maryję dla wszystkich wychowawców.

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i Ziemi.

Na początku Maryja wypowiedziała swoje całkowite poddanie się woli Boga, przyjęcie skierowanego ku Niej powołania. Na końcu Ta, która nazwała się służebnicą, zostaje ukoronowana w niebie. Przez służbę osiąga się w Bożym porządku nagrodę nieprzemijającą.

Prośmy Boga, aby każde wychowanie było prowadzeniem na taką drogę, aby tę prawdę zawsze rozumieli wychowawcy i wychowankowie.

### 23 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie NMP

Maryja przyjmuje swoje powołanie, dzięki któremu ma stać się Matką Syna Bożego. Bóg Ojciec czyni Ją również Wychowawczynią, której pieczy poleca wychowanie Tego, który przychodzi zbawić wszystkich ludzi.

Dziękujmy Bogu za licznych wychowawców, którzy podejmują swoje obowiązki ze świadomością specjalnego powołania, jakie otrzymali.

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety

Maryja udaje się do swej krewnej Elżbiety, niosąc w swoim łonie Syna Bożego. Dlatego przynosi do domu Elżbiety radość, będącą owocem Ducha Świętego.

Dziękujmy za wszystkich wychowawców, którzy umieją czerpać siły z łączności z Bogiem i dzięki temu ich wychowawczy trud przyczynia się do posiewu radości wśród ludzi.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryja rodzi swego Syna w ubogiej grocie betlejemskiej. Ubóstwo nie przeszkadza Jej w wypełnieniu rodzicielskiego obowiązku.

Dziękujmy za wszystkich wychowawców, którzy nie zrażają się trudami i brakami materialnymi, ale dzielnie trwają na swoim stanowisku, wypełniając ciężkie zadanie formowania wychowanków.

4. Przedstawienie Pana Jezusa w świątyni

Kiedy Rodzice przynieśli Dziecię Jezus do świątyni w Jerozolimie, starzec Symeon i prorokini Anna, rozpoznawszy w Nim oczekiwanego Mesjasza, z radością przyjęli i opowiadali o Nim innym.

W naszej modlitwie dziękujmy za wszystkich wychowawców i prośmy, aby wyrazem tej wdzięczności było dobre wyrażanie się o tych, którzy spełniają to trudne zadanie.

5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Jezus odpowiada swoim Rodzicom, którzy Go szukali i odnaleźli: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mego Ojca.

Dziękujmy za wszystkich wychowawców, którzy swoje powołanie traktują jako sprawę Ojca Niebieskiego i tak je wypełniają, aby wychowanie rzeczywiście było sprawą Bożą.

### 

### 24 października **Tajemnice bolesne**

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Jezus spotyka się z ogromem zła, które ma wziąć na siebie, aby je przybić do Krzyża. To zło przygniata Go do ziemi i powoduje krwawy pot, występujący na całym ciele. W tej okrutnej wizji znajduje się także wszystko zło spowodowane przez złych wychowawców, którzy zamiast wpajać wychowankom pozytywne wartości, byli dla nich gorszycielami.

Przeprośmy Boga za to sprzeniewierzenie się powołaniu wychowawcy.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezusa poddano straszliwej kaźni biczowania, które podjął dla zgładzenia naszych grzechów. Wśród nich znajduje się także znęcanie się fizyczne i moralne nad wychowankami ze strony pseudowychowawców, których niestety nie brakuje wśród tych, którzy zajmują się młodym pokoleniem. Za to zło chciejmy przeprosić Boga i prosić, aby rany zadane młodym ludziom potrafiły się zagoić.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Jezus został wyszydzony w swojej królewskiej godności. Temu, który jest Panem panujących i Królem królów, włożono na głowę koronę z cierni, na plecy szkarłatną płachtę, do ręki trzcinę, aby składać pokłony przed karykaturą króla. Częstym błędem wychowawczym jest poniżanie godności wychowanków. Za ten grzech przepraszajmy Boga, prosząc Go, aby zawsze godność człowieka była uszanowana w tych, którzy podlegają działaniom wychowawczym, nawet wtedy, gdy są wychowankami trudnymi.

4. Dźwiganie krzyża

Jezus niesie swój krzyż na miejsce egzekucji. Pod jego ciężarem trzykrotnie upada, ale zawsze powstaje, aby iść dalej. Powołanie wychowawcy wymaga cierpliwości i wytrwałości. Wielu wychowawcom brakło tych cech i sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Przeprośmy Boga za nich wszystkich i prośmy, aby umieli naśladować Jezusa, który nie zrezygnował z tej trudnej drogi, która nas prowadzi do zbawienia.

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Jezus wisi na krzyżu, a tak wielu drwi sobie z Jego cierpienia, dla innych jest ono nawet przedmiotem radości, gdy widzą, że Ten, którego znienawidzili, dotknięty został tak strasznym cierpieniem. Rozważając te cierpienia Jezusa, przeprośmy Boga za wszystkie ataki, oszczerstwa i bunty przeciw wychowawcom. Wielu nie potrafi docenić ich roli i źle tłumaczy ich postępowanie. Prośmy dla nich o Boże światło.

### 25 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Przezwyciężenie starego porządku, porządku śmierci, jest zaproszeniem ze strony Jezusa do podjęcia w naszym życiu nowej melodii – to melodia zbawienia, która niesie radość i tą radością rozbraja wszelkie podstępy diabła. Wszyscy ochrzczeni są zaproszeni do podjęcia tej melodii radości – módlmy się zatem i my, o umiejętność cieszenia się zwycięstwem zmartwychwstania...

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus otworzył nam drogę – On swoim życiem zagrał solową partię w Bożym arcydziele zbawienia, ale wszystkich nas zaprasza do współtworzenia orkiestry, abyśmy w codzienności życia potrafili współbrzmieć w tworzeniu melodii wiary, nadziei i miłości. Módlmy się zatem o dar umiejętności współpracy z innymi na codziennych drogach zbawienia...

3. Zesłanie Ducha Świętego

Aby połączyć w jedno poszczególnych członków orkiestry, potrzeba kompozytora, który będzie panował nad poczynaniami poszczególnych osób, dbając o utrzymanie tempa i wierności nutom... Duch Święty jest takim „kompozytorem” życia chrześcijańskiego – módlmy się zatem, abyśmy byli posłuszni Jego natchnieniom...

4. Wniebowzięcie NMP

Maryja żyła w rytmie codziennych obowiązków, które Jej nie rozproszyły – utrzymała rytm życia wedle Bożych przykazań. A że ta muzyka ucieszyła ucho Boga, została zabrana do nieba, aby pieśń Jej życia była dla nas metronomem – aby pokazywała nam, że można żyć w odpowiednim tempie pośród codziennych spraw i przez to żyć życiem pełnym Boga! Módlmy się zatem o codzienne staranie się o zachowanie Bożych przykazań...

5. Ukoronowanie NMP

Tajemnica ukoronowania jest tajemnicą uwieńczenia dzieła. Kompozytor jest zachwycony...publiczność pełna podziwu...orkiestra dumna z udanego koncertu... Maryja wystąpiła w Bożym koncercie, idealnie zgrała się ze wszystkimi członkami orkiestry i bez najmniejszego sfałszowania wyśpiewała piękną pieśń dla Pana. Módlmy się, aby w naszym życiu nie było fałszowania poprzez grzech...

### 26 października

#### Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa... Tak często naszą myślą wybiegamy ku niebu, ku zmartwychwstaniu, a tak chętnie chcemy przemilczać śmierć... To, co trudne, jest wpisane w nasze życie. Jak śpiewają w Oratorium „Tu es Petrus” – „To, co złe, zawsze obok dobrego, czasem zło, czasem dobro zwycięża”... Módlmy się w tej tajemnicy o to, abyśmy świadomi naszej łączności z Jezusem zawsze stawali po stronie dobra.

2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

Nie trzeba wiele, aby dokonać cudu – potrzeba silnej wiary... Słudzy przynieśli, co mogli przynieść – wodę, resztę uczynił Jezus. Czasem w największej biedzie, w największej bezsilności możemy uczynić najwięcej – zdając się całkowicie na Jezusa. Módlmy się w tej tajemnicy o całkowite zawierzenie Bogu w każdej sytuacji naszego życia.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wyzwanie do nawrócenia

Jezus, zanim kogoś nawraca, pokazuje, jak piękne jest to, do czego zaprasza – jak piękne jest królestwo Boże... Jakże często ulegamy mentalności nawracania dla nawracania, a sami nie potrafimy zachwycić się pięknem życia nawróconego, życia bliskiego Bogu... Módlmy się w tej tajemnicy o osobiste przylgnięcie do Boga, aby pociągać do Niego życiem nawróconym.

4. Przemienienie

Tajemnica Boskości Jezusa była lekko odkryta dla wybranych uczniów. Zaproszenie do tajemnicy jest darem Boga i źle by było taki dar odrzucać, odsuwać na kiedy indziej... I łaskę Bożą można zmarnować... Módlmy się w tej tajemnicy o umiejętność odpowiadania na Jezusowe zaproszenie do pogłębiania z Nim osobistej relacji.

5. Eucharystia

Jezus w Najświętszym Sakramencie jest źródłem siły i bliskości, co sprawia, że człowiek zanurzony w eucharystycznej pobożności nigdy nie jest sam – taka jest konsekwencja wiary! Módlmy się w tej tajemnicy o żarliwe przygotowanie spotkania z Jezusem w Eucharystii.

### 

### 27 października

#### Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Jezus w najgłębszym mroku swoich myśli, w najgorszych wizjach cierpienia, które wyciskają na Jego ciele aż krwawy pot, nie patrzy tylko w ziemię... Podnosi głowę w modlitwie do Ojca, pragnie z wysoka doświadczyć pomocy. Nie pozwala sobie na utratę nadziei, na zamknięcie się w bezsilności... Módlmy się i za nas, abyśmy zawsze potrafili podnosić głowę do góry – do Ojca, który pragnie nas pocieszyć...

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezus doświadczył mocy złości... Fizyczna przemoc pewnie wielu z nas nie dotyczy, ale czyż dzisiaj nie są biczami nasze słowa, którymi szastamy z taką łatwością, niejednokrotnie dotkliwie raniąc bliźniego? A gdyby tak chcieć pomyśleć, że każde moje słowo dotyka Jezusa obecnego w bliźnim? Módlmy się o poszanowanie naszej mowy...

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Cierpienie powodowane bolesnymi cierniami jest obrazem cierpień, jakie zadajemy naszymi myślami... Dzisiaj nie brakuje myśli, które obrażają Stwórcę, wypaczając Jego zamysł, Jego koncepcję świata... Jak wielu ludzi ulega podszeptom szatana i psuje odwieczny porządek Bożych praw? Módlmy się, aby zaprzestano w świecie przeinaczania dzieła stworzonego przez Boga, prośmy również o poszanowanie praw Bożych.

4. Dźwiganie krzyża

Trudna jest rzeczywistość naszego świata. Coraz bardziej wymyka się spod kontroli – susze i powodzie, huragany i trzęsienia ziemi – jakże wielu naszych braci na całym świecie doświadcza tych bolesnych wydarzeń... Nie załamujmy nad nimi rąk, ale nieśmy im pomoc – i tę materialną i tę duchową... Módlmy się za wszystkich doświadczających kataklizmów, katastrof i klęsk żywiołowych...

5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Świat powoli umiera... Przez myślenie tylko o sobie przez niektórych, wiele istnień zanika. Człowiek okazał się być największym szkodnikiem w świecie przyrody. Z tej odpowiedzialności powierzonej rodzajowi ludzkiemu w raju będziemy rozliczeni... Módlmy się o poszanowanie dla stworzonego przez Boga świata i wszystkich jego stworzeń...

### 28 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie NMP

Anioł przyniósł Dobrą Nowinę o zbawieniu – było to spotkanie zarówno pełne radości, jak i pewnego napięcia, bo przyniesiona wiadomość odmieniała życiowe plany Maryi... Jakże często chcemy Boga zamknąć w naszych schematach, zamiast pozwolić Mu poprowadzić nas przez życie wedle Jego woli? Módlmy się o umiejętność zdania się na Boga we wszystkim.

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety

Maryja i Elżbieta – dwie powołane przez Boga kobiety pomagają sobie w realizacji Bożych zamiarów względem nich. Jak często my pomagamy sobie w kwestiach wiary, żyjąc pośród ludzi wierzących? Czy nie jest tak, że każdy zamyka się ze swoją wiarą w pokoju, w kościele? Módlmy się o podejmowanie dzielenia się wiarą w naszej codzienności, aby pomagać sobie nawzajem w wypełnieniu Bożych planów.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Jezus narodził się dość zwyczajnie, choć w niezwyczajnym miejscu, jak pomyślimy o stajence. Jego narodzenie przyniosło zupełną nowość w relacji Boga i człowieka – kontakt stał się bardziej zażyły. Wiara jest po to, aby była zażyła, a nie sztucznie „napompowana”... Tylko zażyłość może życie rozwinąć – módlmy się zatem o prawdziwą wiarę dla nas.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryja oddała Bogu najcenniejszą część siebie – jako matka poświęciła Bogu jedyne dziecko... Plan zbawienia dotknął Jej osobiście. I każdy z nas również osobiście musi siebie oddać Bogu, bo wiara jest cenna! I za dobro, i za zło przyjdzie nam w życiu zapłacić... Ponośmy zatem ofiary dla Boga, aby wiara nasza okazała się hojna. Módlmy się o oddanie Bogu tego wszystkiego, co wypełnia nasze życie.

5. Znalezienie Pana Jezusa

Można zagubić Jezusa w życiu, ale trzeba Go odnaleźć – Maryja i Józef tego właśnie nas uczą. Nie sztuką jest się zgubić, ale odnaleźć. Jak z tą przytoczoną rozmową Erazma z Lutrem – jest w Kościele sporo nieprawości, ale to nie powód, aby odchodzić, a okazja do tego, aby coś w sobie zmienić i przez to odmienić Kościół... Módlmy się o odnalezienie swego miejsca we wspólnocie Kościoła dla wszystkich wierzących w Ojca, Syna i Ducha Świętego.

### 29 października

#### Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Jezus wszedł do grobu jak każdy człowiek, ale wyszedł inną drogą, która wiedzie ku wieczności... Zbawiciel uczynił wyłom w murze wzniesionym przez grzech pierworodny i wywiódł z więzienia śmierci stworzenie Boże. Odtąd Jego zwycięstwo stało się naszym herbem i tarczą – w imię Jezusa zgina się kolano każdej istoty! Módlmy się w intencji wszystkich egzorcystów, aby moc Zmartwychwstałego przenikała ich posługę w dzisiejszym świecie.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Ciało człowieka zostało zaproszone do wspólnoty z Bogiem jeszcze w raju, potem przez grzech z tej wspólnoty zostało wyrzucone, a przez Jezusowe zmartwychwstanie na nowo znalazło się w tej wspólnocie. Wniebowstąpienie pokazuje kierunek, w którym człowiek ma się rozwijać. Pokusy jednak ciągle potrafią nas ściągać na dno grzechu, czasami aż po demoniczne zniewolenie...

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty jest dany Kościołowi dla kontynuowania misji Chrystusa we współczesnym świecie. To misja niesienia Dobrej Nowiny o zbawieniu w słowach i czynach, to także zadanie uświęcania mocą sakramentów... Jakże bardzo potrzeba nam wołać do Pana o nowe i święte powołania kapłańskie, aby uświęcająca moc sakramentów nieustannie ożywiała krwiobieg Kościoła – módlmy się zatem o to w tej tajemnicy.

4. Wniebowzięcie NMP

Spośród wszystkich niewiast Maryja zajęła szczególne miejsce w Bożym planie zbawienia. Jak przez kobietę Ewę szatan odniósł zwycięstwo nad człowiekiem, sprowadzając go na drogę grzechu, tak przez kobietę Maryję Bóg wprowadza Zbawiciela, który naprawia Boże dzieło. Módlmy się o otoczenie płaszczem opieki każdego wierzącego, abyśmy nie ulegali pokusom do złego.

5. Ukoronowanie

Najświętsza Dziewica Maryja została otoczona chwałą przez Boga. Potwierdził On Jej doskonałą współpracę z Jego wolą. Nieposłuszeństwo pierwszej kobiety zostało naprawione posłuszeństwem Maryi. Pierwszy nieposłuszny (szatan) obawia się posłuszeństwa Tej, która wydała na świat Zbawiciela – zatem przyzywajmy wstawiennictwa Maryi dla Świętego Kościoła, zwłaszcza dla papieża, biskupów i kapłanów.

### 

### 30 października

#### Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie NMP

Bóg zaprosił Maryję do zaangażowania w dzieło zbawienia świata poprzez swego rodzaju naturalną kolej rzeczy – poprosił Ją o macierzyństwo, zrodzenie Syna Bożego... I nas zaprasza Bóg do podejmowania naszego życia w zgodzie z naturą, jaką wpisał w ludzkie życie, tylko my w pogoni za nowinkami, za wygodami, rezygnujemy z tego, co najgłębiej może nas obdarzyć szczęściem... Módlmy się w tym dziesiątku o poszanowanie naszej ludzkiej natury i praw, jakie Stwórca w nią wpisał.

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety

Maryja nie jest zapatrzona jedynie w siebie i w swoją rolę, jaka przypadła jej w Bożym dziele. Dostrzega i inne osoby, dzięki wrażliwości na Boże słowo. Idzie z pomocą do krewnej, która również doświadcza w swoim życiu Bożego piękna. Jakże trudno nam w gronie najbliższych dawać świadectwo wiary, a przecież płynie ona poprzez historię naszych rodzin niczym krew w żyłach... Módlmy się w tym dziesiątku za nasze rodziny, aby zawsze były środowiskami dzielenia się wiarą.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Bóg przychodzi na świat naturalną drogą – poprzez zrodzenie z kobiety. Mógł to uczynić bardziej majestatycznie, z większym rozmachem, a jednak zechciał poprzestać na przyjęciu kierunku, jaki sam wpisał w swoje stworzenie. Jakże często dzisiaj ludzie stawiają się w miejsce Boga, czyniąc z ludzi „doświadczenia” z dziedziny genetyki. Wiedza miała wspomagać, a zdaje się przejmować kontrolę nad ludzkim życiem... Módlmy się w tym dziesiątku o poszanowanie ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryja zdobywa się na oddanie najpiękniejszej strony swego życia – oddaje Bogu owoc swego łona, oddaje sens swojego matczynego życia, wiedząc, że Stwórca z tego piękna uczyni rzeczy jeszcze większe... Jak trudno dzisiaj matkom oddać dzieci na służbę Bogu; tak często wybierają dla dzieci kariery tego świata, połyskliwe, kolorowe, a z jakichś powodów nie chcą dostrzec piękna, które przewyższa wszystkie ziemskie oferty – piękna życia poświęconego Bogu... Módlmy się zatem w tym dziesiątku o dobry klimat w naszych rodzinach do odkrywania powołania i wspomagania młodych na tej drodze do szczególnego piękna.

5. Znalezienie Pana Jezusa

Zdarza się stracić z oczu Jezusa, zagubić Boga i to nawet nie z powodu jakichś umyślnych zaniedbań. W pędzie codzienności, w pośpiechu różnych spraw można się z Panem Bogiem minąć... Ale można Go również odnaleźć, przy małym wysiłku. Módlmy się w tym dziesiątku, abyśmy za przykładem Maryi zawsze reagowali na nasze „zawieruszenia” na drogach wiary, aby się nie okazało, że odeszliśmy od Jezusa.

### 

### 31 października

### **Tajemnice bolesne**

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Jezus ostatnie godziny swego życia poświęcił modlitwie – nie za samego siebie – modlił się za wspólnotę uczniów i tych, którzy będą wierzyć dzięki ich słowu... Ale już wtedy modlił się Jezus na Ostatniej Wieczerzy aby byli jedno... I my podejmijmy w tym dziesiątku tę intencję Jezusa – o pojednanie chrześcijan, których drogi boleśnie rozeszły się na przestrzeni wieków.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Na przestrzeni historii nie brakowało zachowań, które wypaczały odczytywanie Ewangelii. Działo się tak wówczas, kiedy ludzie Kościoła bardziej stawiali na swoją karierę, na władzę, na politykę niż na działanie Ducha Świętego. Bicze nieporozumień pozostały bolesną raną na jedności Kościoła Chrystusowego. Módlmy się o wzajemne przebaczenie wśród wszystkich odłamów podzielonego Kościoła.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Znamy słowa św. Hieronima: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Często nieznajomość słowa Bożego prowadziła do sporów, co i dzisiaj ma swoje echo podczas rozmów, o jakie proszą Świadkowie Jehowy. Żeby rozmawiać, trzeba osobiście poznać Jezusa, a poznajemy Go z rozważania Ewangelii, dlatego warto czytać Pismo Święte! Módlmy się w tym dziesiątku o szczere przylgnięcie do Boga poprzez lekturę Biblii.

4. Dźwiganie krzyża

Droga Ewangelii to droga trudu, droga pokonywania swoich słabości, aby po upadkach nadal powstawać i iść za Jezusem. Historia Kościoła różnie układała się w tym podążaniu, ale słusznie mówimy za historykiem – święty Kościół grzesznych ludzi. Ta prawda dotyczy każdego z nas, bo każdy w sobie odczuwa ową walkę z pokusą i grzechem, odnosimy zwycięstwa i ponosimy porażki, ale wszystko po to, aby niestrudzenie kroczyć Jezusową drogą. Módlmy się o nieustawanie w wysiłkach na rzecz pojednania chrześcijan.

5. Śmierć Pana Jezusa

Jezus umarł, aby pojednać wszystko w sobie... Jego śmierć jest najgłośniejszym wołaniem o jedność! Trudno jest głosić Dobrą Nowinę, kiedy życie głoszącego stoi w sprzeczności z jej przesłaniem... Trudno, aby głos chrześcijan był słyszany w świecie dzisiejszych wojen i ataków terrorystycznych – za wołaniem musi iść wspólne działanie, musi iść pojednanie. Jezus nie tylko głosił Dobrą Nowinę, ale nią żył i tego uczył Apostołów. Módlmy się w tym dziesiątku, abyśmy potrafili naszym życiem wnosić pokój w zwaśniony świat.