**Instrukcja w sprawie formacji i posługi**

**nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Białostockiej**

1. Apostolstwo świeckich jest uczestnictwem „w *zbawczej misji Kościoła i do tego właśnie apostolstwa sam Pan przeznacza wszystkich przez chrzest i bierzmowanie. Dzięki sakramentom, a szczególnie dzięki św. Eucharystii, udzielana jest i podtrzymywana owa miłość Boga i ludzi, która jest duszą całego apostolstwa”* (KK 33).
2. Wierni świeccy na mocy sakramentu chrztu świętego uczestniczą w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa. Mają oni w posłudze kapłańskiej własny udział, czynnie uczestnicząc na swój sposób w misji i liturgii Kościoła, zwłaszcza w Eucharystii.
3. Kościół jako wspólnota troszczy się o to, by każdy wierny mógł czynnie z Chrystusem współdziałać w dziele zbawienia „*realizując różne, dopełniające się wzajemnie charyzmaty i posługi”* (CL 55). Oprócz innych posług *„tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, (…) a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa*” (kan. 230 § 3 KPK).
4. Dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. otwiera się możliwość owocnej realizacji powołania wiernych świeckich do tego*, „aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi. Tak oto każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła* «*według miary daru Chrystusowego*» *(Ef 4,7)"* (KK 33).
5. Komunia św. jest drogocennym dobrem duchowym wiernych, stąd też liczni wierni w sposób regularny uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii i przystępują do Komunii św. Powstają jednak także i takie sytuacje, w których wierni z powodu choroby, niepełnosprawności, wieku i innych uciążliwości rzadko przystępują do Stołu Pańskiego co jest powodem wielu ich duchowych cierpień. Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Białostockiej jest zatem podyktowane duchowym dobrem i prawdziwą koniecznością ich posługi osobom chorym, niepełnosprawnymi, osłabionym wiekiem, przebywającym w mieszkaniach prywatnych, w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej. Stanowią oni także pomoc kapłanowi w rozdzielaniu Komunii św. w zgromadzeniu liturgicznym, zwłaszcza w niedziele i święta, *„gdy liczba wiernych przystępujących do Stołu Pańskiego jest bardzo wielka, przez co sprawowanie Mszy św. zbytnio by się przedłużyło”*, a także, w przypadku braku zwyczajnych szafarzy (biskupa, kapłana lub diakona) lub gdy pełnienie tej posługi „*utrudnia im choroba, podeszły wiek lub duszpasterskie obowiązki”* (*Komunia święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą świętą.* *Dostosowane do zwyczajów diecezji polskiej*, 17).
6. Pełniona z wiarą i sumiennie posługa świeckich szafarzy Komunii św., pod odpowiedzialnym okiem duszpasterzy daje - pośród wielu innych istniejących dzieł - dodatkową szansę Kościołowi lokalnemu, aby – jak to określił papież Franciszek - wychodził na zewnątrz i kierował swe kroki na peryferie, nie tylko te geograficzne, ale także egzystencjalne. Jest także ciągłym zaproszeniem, aby z dnia na dzień stawał się Kościołem otwartym, dynamicznym, wychodzącym ku ludziom zagubionym, samotnym, chorym, starszym i potrzebującym.
7. Niniejsza instrukcja uwzględnia:

- instrukcję Kongregacji Kultu Bożego *Immensae caritatis* z 20 stycznia 1973 r., która wprowadza posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.,

- *Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii św. z dnia 2 maja 1990 r.,*

- *Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z dnia 22 czerwca 1991 r*.,

- *Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii św. z dnia 9 marca 2006 r.,*

*- Modyfikację Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z dnia 22 czerwca 1991 r., z dnia 18 października 2006 r.*

1. **Kandydaci**
2. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. mogą zostać ustanowieni mężczyźni a także osoby życia konsekrowanego. Kandydaci do posługi nadzwyczajnego szafarza powinni mieć ukończone 35 lat. Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ustanawia Arcybiskup Metropolita Białostocki na pisemną prośbę proboszcza.
3. Kandydat do podjęcia posługi nadzwyczajnego szafarza powinien posiadać następujące przymioty:
4. zaangażowanie w życie Kościoła, dojrzałość w wierze, a zwłaszcza zdrową pobożność eucharystyczną i przykładne życie sakramentalne,
5. wzorowe życie moralne, solidność w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim,
6. znajomość podstawowych prawd katechizmowych,
7. odpowiednią sprawność psychiczną i fizyczną, a także inne pozytywne cechy charakteru, jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązania kontaktu z osobami chorymi i w podeszłym wieku,
8. poważanie wśród duchowieństwa i wiernych świeckich.
9. Kandydat do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. winien odbyć odpowiednią formację określoną programem.
10. Proboszcz, kierując się dobrem duchowym wiernych oraz prawdziwą troską duszpasterską, zwraca się z pisemną prośbą do Arcybiskupa Metropolity Białostockiego, przedstawiając kandydata do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Prośba winna być złożona przynajmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem kursu formacyjnego i powinna zawierać:
11. nazwisko i imię, wiek, stan cywilny, wykształcenie i pełniony zawód kandydata,
12. uzasadnienie ustanowienia nadzwyczajnego szafarza Komunii św.,
13. opinię o kandydacie.
14. Do prośby proboszcza należy dołączyć:
15. podanie kandydata o przyjęcie na kurs formacyjny,
16. życiorys napisany przez kandydata uwzględniający jego zaangażowanie w życie Kościoła i parafii oraz wolę pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św.,
17. w przypadku kandydata związanego sakramentem małżeństwa pisemną zgodę żony na uczestnictwo męża w kursie formacyjnym oraz pełnienie przez niego posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św.,
18. w przypadku prośby o ustanowienie szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. osób życia konsekrowanego pisemną zgodę przełożonych.
19. **Formacja podstawowa kandydatów**
20. Zgodnie z zaleceniem soborowej Konstytucji o liturgii św. wszystkie osoby pełniące funkcje liturgiczne należy starannie formować *„w duchu liturgii oraz przygotować je do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności”* (KL 29).
21. W Archidiecezji Białostockiej inauguracja formacji kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbywa się podczas Archidiecezjalnego Dnia Eucharystii w Sokółce. Spotkania formacyjne trwają od października do czerwca i obejmują 10 spotkań, na które składają się wykłady i ćwiczenia praktyczne. Program kursu formacyjnego dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. stanowi aneks do niniejszej instrukcji. Wszelkie zmiany w programie kursu wymagają aprobaty Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.
22. Spotkania formacyjne odbywają się w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki w Białymstoku, ul. Warszawska 50.
23. W trakcie formacji podstawowej w okresie Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnym kandydaci, a także ich najbliższa rodzina uczestniczą w spotkaniach z okazji tych świąt.
24. Nad właściwym przebiegiem formacji kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. czuwa kapłan delegowany przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego.
25. Koszty związane z uczestnictwem kandydata w formacji podstawowej ponosi parafia.
26. **Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.**
27. Liczbę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w danej parafii należy dostosować do konkretnych potrzeb roztropnie rozeznanych przez miejscowego proboszcza.
28. Przed ustanowieniem, kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., winni odbyć trzydniowe rekolekcje.
29. Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbywa się w obrzędzie liturgicznym podczas Mszy św. Dokumentem potwierdzającym ustanowienie jest pisemne upoważnienie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego oraz legitymacja nadzwyczajnego szafarza Komunii św.
30. Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. związana jest z konkretną wspólnotą parafialną. Proboszcz, po ustanowieniu szafarza, przedstawia go wiernym. W modlitwie powszechnej dołącza się okolicznościowe wezwanie w intencji nadzwyczajnego szafarza Komunii św.
31. Upoważnienie udzielane jest nadzwyczajnemu szafarzowi Komunii św. na jeden rok i może być odnawiane na prośbę proboszcza.
32. Przed każdorazowym przedłużeniem upoważnienia, proboszcz kieruje do Arcybiskupa Metropolity Białostockiego pisemną prośbę wraz z załączonym zaświadczeniem o odbytych przez nadzwyczajnego szafarza Komunii św. rekolekcjach. Do prośby o przedłużenie dołącza legitymację celem dokonania adnotacji o przedłużeniu upoważnienia.
33. Upoważnienie udzielone nadzwyczajnemu szafarzowi Komunii św. dla ważnych powodów może być cofnięte.
34. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. może pełnić posługę w innych parafiach Archidiecezji za wiedzą i zgodą proboszcza miejsca. Poza Archidiecezją Białostocką może to czynić za wiedzą i zgodą ordynariusza miejsca.
35. **Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.**
36. **osobom chorym, niepełnosprawnym i osłabionym wiekiem**
37. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. posługują osobom chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele. Jest wskazane, aby duszpasterz przedstawił choremu nadzwyczajnego szafarza.
38. Szafarz nadzwyczajny może, za wiedzą proboszcza, zanieść Komunię św. do domu tylko tym osobom, których odpowiedni stan duchowy jest znany.
39. Nadzwyczajny szafarz przed wizytą powinien ustalić czy chory pragnie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Gdyby zaszła taka potrzeba należy powiadomić duszpasterza.
40. Przed wizytą należy poprosić domowników lub opiekunów chorego o odpowiednie przygotowanie mieszkania (stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż).
41. Nadzwyczajni szafarze, którzy udają się z posługą do chorych, w czasie sprawowanej Eucharystii, zajmują swoje miejsce z innymi wiernymi.
42. Dla podkreślenia związku Komunii św. chorego ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną wskazane jest, by nadzwyczajni szafarze otrzymywali Najświętszy Sakrament od celebransa po obrzędzie rozesłania wiernych. Przed końcowym błogosławieństwem kapłan przekazuje chorym za pośrednictwem szafarzy specjalne pozdrowienie od wspólnoty.
43. Nadzwyczajny szafarz zanosi Komunię św. do chorego w kustodii, umieszczonej w bursie zawieszonej na szyi. Swoją posługę szafarz pełni w ubraniu godnym i odświętnym. Siostry i bracia zakonni oraz inne osoby życia konsekrowanego spełniają posługę nadzwyczajnego szafarza we właściwym dla ich stanu ubiorze. Niosący Komunię św. w drodze nie rozmawia, pozostaje w modlitewnym skupieniu.
44. Szafarz w celebracji posługuje się zwykłym lub skróconym obrzędem Komunii św. chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego, który znajduje się w księgach liturgicznych: *Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo* lub *Komunia święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą świętą.* *Dostosowane do zwyczajów diecezji polskiej.*
45. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. powinien zachęcić, jeśli stan chorego na to pozwala, do udziału w Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
46. **podczas Mszy św.**
47. Nadzwyczajny szafarz wykonuje swoją posługę na prośbę proboszcza lub celebransa wtedy, gdy nie ma odpowiedniej ilości szafarzy zwyczajnych, przez co sprawowanie Eucharystii zbytnio by się przedłużyło.
48. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą szafarzy nadzwyczajnych.
49. Nadzwyczajny szafarz powinien spełniać swoją posługę zasadniczo podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia.
50. W myśl zasady podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym nadzwyczajny szafarz Komunii św. nie powinien pełnić innych funkcji podczas tej samej celebracji liturgicznej, np. lektora lub kantora, itp. Inną funkcję może pełnić wyjątkowo, gdy te czynności musiałby pełnić celebrans.
51. Nadzwyczajny szafarz podczas pełnienia posługi w czasie Mszy św. winien być ubrany w albę i zajmuje miejsce w prezbiterium. Podczas sprawowania Eucharystii nie powinien on przebywać w zakrystii.
52. Celebrans po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej udziela Komunii św. nadzwyczajnemu szafarzowi pod dwiema postaciami. Następnie podaje szafarzowi nadzwyczajnemu naczynie z komunikantami i razem rozdzielają Komunię św.
53. W przypadku rozdzielania Komunii św. z cyborium znajdującego się w tabernakulum kapłan przynosi je na ołtarz, tylko w wyjątkowych sytuacjach czyni to nadzwyczajny szafarz.
54. Po zakończeniu udzielania Komunii św. nadzwyczajny szafarz wraca do ołtarza. Kapłan zanosi cyborium z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, po czym wraca do ołtarza i puryfikuje naczynia liturgiczne. Jedynie w wyjątkowych przypadkach nadzwyczajny szafarz zanosi cyborium z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum.
55. Nadzwyczajny szafarz może pomóc celebransowi również podczas rozdawania Komunii św. pod dwiema postaciami. Czyni to w sposób przewidziany przez przepisy liturgiczne.
56. Ordynariusz miejsca może pozwolić poszczególnym kapłanom, aby w razie prawdziwej potrzeby (*ad casum*) upoważnili odpowiednią osobę, która jednorazowo będzie mogła udzielać Komunii św. podczas sprawowanej Mszy św. Osoba wyznaczona do jednorazowego udzielania Komunii św. otrzymuje upoważnienie w sposób przewidziany przez przepisy liturgiczne.
57. **Formacja stała**
58. Nad organizacją formacji stałej szafarzy czuwa kapłan delegowany przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego.
59. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. powinni uczestniczyć w kwartalnych modlitewno-formacyjnych dniach skupienia.
60. W ramach stałej formacji nadzwyczajni szafarze każdego roku uczestniczą z najbliższą rodziną w Archidiecezjalnym Dniu Eucharystii w Sokółce.
61. W okresie Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkanocnych nadzwyczajni szafarze oraz ich najbliższa rodzina uczestniczą w spotkaniach świątecznych.
62. Przed każdorazowym przedłużeniem upoważnienia nadzwyczajni szafarze Komunii św. zobowiązani są do uczestnictwa w trzydniowych rekolekcjach.
63. Proboszczowie organizują systematyczne spotkania z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. podczas których zachęcają do czynnego udziału w życiu parafialnym.
64. Koszty związane z uczestnictwem w formacji permanentnej nadzwyczajnego szafarza Komunii św. ponosi parafia, w której szafarz posługuje.

Abp Tadeusz Wojda

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

Białystok, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, dnia 11 czerwca 2020 roku

Nr 272/20/A