**„Jezus zwyciężył, to wykonało się**

**Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc**

**Jezus jest Panem, o alleluja,**

**Po wieczne czasy Królem królów jest”.**

**Życzę nam wszystkim, aby**

**Chrystus Zmartwychwstały, który**

**niesie odrodzenie duchowe,**

**napełnił nas wszystkich**

**pokojem i wiarą. Niech da siłę**

**w pokonywaniu trudności**

**i pozwoli z ufnością patrzeć**

**w przyszłość.**

**Ks. Zbigniew**



**EWANGELIA NA DZIŚ**

**J 20, 1-9**

*Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego*

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

## Poniedziałek Wielkanocny

## Mt 28, 8-15

#### *Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom*

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».

Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

**Przewodnik po wierze**

**Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego**

**Tradycja** Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem w Kościele chrześcijańskim. Swój początek wzięło od żydowskiej Paschy, czyli wyjścia Narodu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Żydzi świętowali Paschę czternastego dnia księżycowego miesiąca Nissan. Podczas takiego święta miało mieć miejsce również Zmartwychwstanie Chrystusa. Początkowo misterium wielkanocne nie miało ściśle określonej daty. Nastąpiło to dopiero podczas soboru nicejskiego w 325 roku. Ustalono, że Wielkanoc w Kościele obchodzona będzie zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. Biblijne wydarzenia rozegrały się w dalekiej Palestynie blisko dwa tysiące lat temu, jednak do dzisiejszego dnia historia ta jest bardzo żywa i budzi emocje. Poszczególne miejsca Męki Pańskiej są odwiedzane przez pielgrzymów całego świata.

**Droga Krzyżowa** Trasa nie jest autentyczna, a jedynie przypuszczalna. Miasto w ciągu dwóch tysiącleci było wielokrotnie burzone. Stacje Drogi Krzyżowej zaczynają się od dziedzińca szkoły muzułmańskiej, miejsca w którym Piłat miał skazać Jezusa na ukrzyżowanie, a kończą się w kościele Bożego Grobu. Widoczny jest też akcent polski. Mianowicie, cztery z czternastu akcji zostały odnowione przez Polaków ozdobione rzeźbami Tadeusza Zielińskiego. Liczba stacji na przestrzeni wieków zmieniała się wielokrotnie. Obecna ilość datuje się od roku 1584.

**Góra Golgota** Zachowała się do dzisiejszego dnia. Ewangeliści nazywają Kalwarię, tzn. – *miejsce czaszki,* gdyż pagórek jest niezarośnięty, a swoim kształtem przypomina czaszkę. Golgota wchodzi dziś w skład bazyliki Grobu Pańskiego. Prowadzi na nią 18 schodków. Na szczycie usytuowany jest ołtarz z otworem obitym pozłacaną blachą, w którym miał stać krzyż Chrystusa. Z boku ołtarza znajdują się dwa otwory, w których miały stać krzyże łotrów. U stóp schodów wiodących na Golgotę jest kapliczka Adama. Według legendy Noe miał przynieść tu właśnie kości praojca Adama.

**Bazylika Bożego Grobu** Powstała za zezwoleniem Konstantyna Wielkiego w 325 roku. Obecny kształt pochodzi z XI wieku, z czasów Krzyżowców. W 1187 roku suła

Wsułtan Saladyn zdobył bazylikę, a klucze od niej oddał dwom swoim dostojnikom. Potomkowie tych dwóch rodzin po dzień dzisiejszy sprawują pieczę nad świątynią. Otwierają i zamykają bazylikę oraz żądają od turystów i pielgrzymów każdorazowo zapłaty.

**Poniedziałek Wielkanocny**

**Śmigus – dyngus**

**Tradycja** Drugi dzień świąt wielkanocnych często kojarzy nam się ze śmigusem – dyngusem. Zwyczaj ten posiada starożytny rodowód. Najbardziej znany był wśród ludów azjatyckich. Dawni Polanie mieli zwyczaj polewania wodą przodownicy niosącej na głowie wieniec dożynkowy. Natomiast obecny śmigus – dyngus wywodzi się z tradycji niemieckiej. Samo słowo „dyngus” może być spolszczeniem niemieckiego słowa *dunnguss,* to znaczy – cienkusz, a w tym akurat przypadku – chluśnięcie wodą. Według A. Brucknera, słowo „dyngować” pochodzi od niemieckiego *dingen* – wykupywać się. Gospodynie obdarowywały żaków i młodzież, aby ich nie polewano wodą. Wkładano im do koszyka jajka i kraszanki. Drugi człon nazwy tego zwyczaju – śmigus, wywodzi się z niemieckiego *Schmackostern*, co w praktyce oznaczało śmiganie palmą lub polewanie wodą tego, kogo rano zastano w łóżku. W różnych regionach Polski zwyczaje dyngusowe różniły się miedzy sobą, ale zasadnicza część była zawsze ta sama – oblać wodą jak najwięcej osób. Na wsiach nie żałowano wiader wody, a panna, która najbardziej obciekała i wyglądała jak zmokła kura, mogła z dumą mówić, iż cieszy się największym powodzeniem. W pałacach i wśród bogatszych mieszczan pokropywano się raczej tylko symbolicznie, a bardzo często zamiast zwykłej wody używano perfum lub wody kolońskiej. Obecnie, w porównaniu do malowania pisanek, zwyczaj dyngusowy nic nie stracił na swojej popularności. Stanowi wesołą zabawę dla młodzieży, choć nie zawsze zdrową dla przemoczonych przechodniów, nie mówiąc już o kulturze uczestników zabawy.

/Rok kościelny w liturgii rodzinnej, Tradycja i obrzędy/

To prawda, że temu, kto kocha, zakazy są niepotrzebne, gdyż dzięki prawu miłości bezbłędnie podąża za Jezusem. Jest też prawdą, że potrzebujesz pewnych ostrzeżeń, które pomogą Ci skorygować trasę lub prędkość, gdy pojawi się niebezpieczeństwo zjechania na pobocze. W tym rozdziale nie tyle zakazujemy, ile przestrzegamy Cię przed arogancją, niepohamowanym pragnieniem dóbr materialnych, niekontrolowanym instynktem, poszukiwaniem jedynie własnego szczęścia, zniechęceniem, zamknięciem się w sobie… Przestrzegamy przed postawami, które nie otwierają Cię na prawdziwe życie, czyli to proponowane przez Jezusa.

ks. Tarsycjusz Sinka CM, Liturgika/



**Nie tylko dla najmłodszych**

Znaki drogowe

Giorgio Bertella, Erminio Bonanomi

**WARTO PAMIĘTAĆ …**

**Serce Mszy Świętej – „Modlitwa Eucharystyczna” – cz. 1**

 Centrum i szczytem całej celebracji Mszy Świętej jest *Modlitwa eucharystyczna.* Obejmuje ona teksty rozpoczynające się od dialogu poprzedzającego prefację (czyli: ,,Pan z wami’’, ,,W górę serca…”) aż do tekstu przed *Modlitwą Pańską ( Ojcze nasz).* Polska edycja *Mszału Rzymskiego,* podstawowej księgi liturgicznej zawiera aż dziesięć różnych *Modlitw eucharystycznych.* I jakkolwiek wszystkie one mają ten sam schemat modlitewny, tę samą podwójną wewnętrzną celowość (składanie Bogu Ojcu dziękczynienia za całe dzieło zbawienia oraz przemiana darów ofiarnych w Ciało i Krew Chrystusa w celu ich spożycia przez wiernych), to każda z tych  *Modlitw eucharystycznych* prezentuje te same treści w sobie właściwy sposób. Wszystkie *Modlitwy eucharystyczne* rozpoznajemy jako jeden, uroczysty i zarazem liryczny hymn i hołd składany przez Chrystusa i z Chrystusem (w osobie celebransa) Bogu Ojcu. Każda *Modlitwa eucharystyczna* rozpoczyna się dialogiem przed prefacją, a kończy odpowiedzią ,,Amen’’. To ,,Amen’’ jest zakończeniem modlitwy recytowanej ( lub śpiewanej) przez celebransa nad nieco podniesionymi postaciami konsekrowanego Chleba i Wina, rozpoczynającej się od słów: ,,Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący..’’. *Modlitwa eucharystyczna* (czyli dziękczynna) jest sercem każdej Mszy Świętej. Stanowi jej istotę. Każda *Modlitwa eucharystyczna* składa się z kilku tematycznych jednostek. Odnajdujemy w niej takie elementy, jak prefacja, śpiew: *Święty, Święty, Święty,* pierwsza prośba do Ducha Świętego o uświęcenie złożonych darów, Słowa Ustanowienia, czyli konsekracji. Po niej mamy aklamację, czyli odpowiedź zgromadzonych, następnie przypomnienie wielkich dzieł Chrystusa – Zbawcy*,* drugą modlitwę do Ducha Świętego (tym razem proszącą o uświęcenie tych, którzy przyjmą wkrótce dary Chleba i Wina konsekrowanego), modlitwy wstawiennicze za różne stany Kościoła, także za zamarłych. Końcowa część *Modlitwy eucharystycznej,* która towarzyszy podniesieniu przez celebransa pateny i kielicha, stanowi hołd złożony Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w jedności z Duchem Świętym. Do tego hołdu dołącza się całe zgromadzenie liturgiczne poprzez aklamację słowa ,,Amen’’.

 /O Mszy Świętej najprościej, Ks. Jerzy Stefański/

 Już Kościół pierwszych wieków znał i praktykował litanijne wezwania modlitewne w intencjach wspólnoty chrześcijańskiej. Było to po prostu wykonywanie polecenia apostoła – św. Pawła, który daje takie wskazanie: ,,Zalecam, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością’’. To zalecenie św. Pawła rozpoznajemy w *Modlitwie powszechnej.* Powyższa litanijna modlitwa, po paru wiekach jej praktykowania, z czasem stała się nieobowiązkowa i przez długie wieki nie była stosowana. W pełni została ona przywrócona dopiero po Soborze watykańskim II,. Jedyną *Modlitwą powszechną* obecną przez prawie dwa tysiące lat w tradycji Kościoła są aż dziesięciokrotne wezwania modlitewne odmawiane w liturgii Wielkiego Piątku. Dlaczego tę modlitwę nazywamy powszechną? Bo wychodzimy w niej poza własne, osobiste i indywidualne sprawy i otwieramy się na potrzeby innych. Wspólnota obecna na Mszy Świętej wstawia się błagalnie za innymi. W liturgii jest wystarczająco dużo momentów, w których możemy przedłożyć Bogu swoje osobiste, prywatne sprawy, np. przed kolekta czy w dziękczynieniu po przyjętej komunii Świętej. Natomiast w modlitwie zwanej powszechną wspólnota liturgiczna opuszcza jakby własne środowisko i podobnie jak cały Kościół jest katolicka, czyli powszechna, bez granic, otwarta na wszystkich i dla wszystkich. Ewangelia wielokrotnie przybliża nam sceny opisujące orędownictwo za innymi. Wymowne jest tutaj wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Istnieje jeszcze jeden ważny motyw zanoszenia do Boga próśb za innych. Wynika on z rzadko przez nas uświadamianej sobie prawdy wiary, że każdy wierzący na podstawie przyjętego chrztu obdarzony jest kapłaństwem powszechnym ( oczywiście nie sakramentalnym). To powszechne kapłaństwo zobowiązuje do otwierania się wszystkich wierzących na potrzeby bliższego i dalszego otocznia, bo wszyscy powołani jesteśmy do tego, aby świat, rodziny, rządzący, sąsiedzi byli bardziej święci. *Modlitwa powszechna* ma swoją ustaloną strukturę. Najpierw celebrans kieruje zachętę do obecnych, aby przedłożyli Bogu swoje błagalne intencje. Przepisy liturgiczne polecają zachować określoną kolejność tych wezwań. Najpierw prosimy w potrzebach Kościoła (np. poprzez modlitwę za papieża, biskupa, za misje, za zjednoczenie chrześcijan, powołania kapłańskie czy zakonne, itd.). Druga seria wezwań obejmuje sprawy dzisiejszego świata, np. modlitwę za rządzących, o pokój, sprawiedliwość społeczną, poszanowanie praw człowieka itd. Trzecia grupa wezwań odnosi się do ludzi doświadczonych różnymi trudnościami- cierpiących głód, niesprawiedliwość, różne niedostatki. Końcowa seria intencji zachęca miejscową wspólnotę do modlitwy we własnych potrzebach. Na każde modlitewne wezwanie odpowiadamy aklamacją, np. ,,Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie’’. Całość powyższej litanii kończy zbiorcza modlitwa celebransa.

 /O Mszy Świętej najprościej, Ks. Jerzy Stefański/

**INTENCJE MSZALNE**

**TYDZIEŃ 12.04.2020 – 19.04.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **12.04 - Niedziela** | 06.00 – Pro populo09.30 – O Boże błogosławieństwo i wiele łask dla Bogumiły i Krzysztofa Orzoł w 23 rocznicę ślubu11.00 – O Boże błogosławieństwo i wiele łask dla Małgorzaty i Mieczysława w 30 r. ślubu |
| **13.04 - Poniedziałek** | 08.00 – + Rozalia, Stanisław i Tadeusz Gut09.30 – Pro populo11.00 – + Leokadia, Stefan i Zofia Górscy, Kazimierz Orzoł, Władysława Orzoł-Zalewska |
| **14.04 – Wtorek** | 07.30 – + Władysława Piórkowska, Walenty i Bolesław08.00 – + Bożena Kłosińska /29 r. śm./ oraz Mirosław |
| **15.04 – Środa /Nabożeństwo do MBNP/** | 07.30 – + Ryszard Cichy /up/08.00 - + Stanisław i Stanisława Kaczyńscy, z-li z rodz. Kaczyńskich i Aptacych |
| **16.04 - Czwartek** | 07.30 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny p. Banul08.00 – + Stanisław Przybysławski /up/ |
| **17.04 - Piątek** | 07.30 – +Władysław, Eugenia, Ryszard i Stanisław Nyśk08.00 – + Józef Darmofał |
| **18.04 - Sobota** | 07.30 – + Stanisław Rosiński, Władysław Nyśk08.00 – + Edward, Katarzyna i Wawrzyniec Grabowscy, z-li z rodz. Grabowskich i Pełków08.30 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji i Aleksandry w 2 r. urodzin |
| **19.04 – Niedziela** | 08.00 – O Boże błogosławieństwo i wiele łask dla Marianny i Eugeniusza Żelazek w 48 r. ślubu09.30 – Pro populo11.00 – O Boże błogosławieństwo i wiele łask dla p. Stanisława Jakubowskiego w 70 r. urodzin15.00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia |

**OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE**

1. „Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem, o alleluja, Po wieczne czasy Królem królów jest”. Życzę nam wszystkim, aby Chrystus Zmartwychwstały, który niesie odrodzenie duchowe, napełnił nas wszystkich pokojem i wiarą. Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

2. W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze w porządku niedzielnym – 08.00, 09.30, 11.00. Liturgiczny okres Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania Ducha Świętego – Zielonych Świąt. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy, transmisje z naszej parafii będą cały tydzień o godzinie 07.30. Jutro o 09.30. 3. W czwartek, 16 kwietnia, przypadają 93. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. W naszych prywatnych modlitwach podziękujmy za lata jego posługi w Kościele powszechnym, również tej spełnianej u boku Świętego Jana Pawła II na odpowiedzialnych urzędach kościelnych. 4. W Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie złożymy ofiary na uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce. Polecam zbiórkę ofiarności Parafian. 5. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby liturgia w czasie świętych dni miała piękną i godną oprawę. Dziękuję za przygotowanie pięknej dekoracji, którą możemy zobaczyć osobiście odwiedzając kościół czy też za pośrednictwem relacji z adoracji. 6. Przyszła niedziela kończy oktawę Wielkanocy. To tzw. niedziela przewodnia lub biała, a z ustanowienia Kościoła Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Dobrym przygotowaniem do tej niedzieli będzie codzienne odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że nabożeństwo do miłosierdzia Bożego nierozerwalnie łączy się z osobą Świętej Faustyny Kowalskiej. Święty Jan Paweł II mówił o niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne objawienie się miłosierdzia Bożego”. Niedziela ta zainauguruje Tydzień Miłosierdzia.

|  |
| --- |
| **ŻYCZYMY UDANEGO I BŁOGOSŁAWIONEGO TYGODNIAUŚMIECHNIJ SIĘ!** |

