**ZASŁYSZANE - PRZECZYTANE**

**O życiu**

Kiedy pewnego letniego popołudnia całe stworzenie zażyło błogiej sjesty, zięba podniosła nagle dziób i rzuciła w ciszę pytanie: Co to jest właściwie życie? Na taką mowę zapanowała w koło jeszcze głębsza cisza. Dopiero po jakimś czasie zaczęły dochodzić nieśmiałe głosy. Pierwsza odezwała się róża, otwierająca akurat ostrożnie swój pierwszy pączek: Życie jest rozwojem. Motyl kołysząc się na trawie, powiedział mimochodem: Życie jest radością i promieniem słońca. Na dole przystanęła zmęczona mrówka, taszcząca słomę trzy razy dłuższą niż ona sama. Sapiąc ciężko, wykrztusiła: Życie jest niczym innym, jak tylko trudem i pracą. I pewno wśród dyskutantów powstałaby wielka kłótnia, gdyby w tym momencie nie przyszedł drobny deszcz, który zauważył á propos: Życie składa się z łez, tylko z łez… Po deszczu wzbił się w górę orzeł, zataczając majestatycznie swoje kręgi. Życie jest wzbijaniem się w górę – krzyknął z wysoka. Potem przyszła noc z odpowiedzią: Życie jest ciemnością i błądzeniem. Gdy minęła noc, zjawiła się jutrzenka, która oświadczyła uroczystym tonem: Jak ja – jutrzenka – jestem początkiem nadchodzącego dnia, tak życie jest nadejściem wieczności.

Kazimierz Wójtowicz /Notki/

**WYDARZENIE TYGODNIA**

**DROGA KRZYŻOWA**

**I**

**GORZKIE ŻALE**

**04-037.TIF**

**EWANGELIA NA DZIŚ**

## J 4,5-42 Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża». Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

Komentarz

**I Czytanie Wj 17,3-7** Pan Bóg usuwa wątpliwości ludu wybranego przez znak: woda wypływa ze skały, z nieurodzajnego miejsca wypływa życiodajna woda. Również tam gdzie w nas jest skała, Pan może uczynić cud.

**Psalm 95** Pan jest Skałą zbawienia, od Niego pochodzi życie, w tym wszystkie życiodajne słowa.

**II Czytanie Rz 5,1-2.5-8** Bóg daje nam życie, choć nie zasługiwaliśmy na nie, tak jak lud na pustyni nie zasługiwał na miłosierdzie ukryte pod obrazem wody – to trudna do pojęcia logika Boga.

**Ewangelia J 4,5-42** Świadectwo kobiety – Samarytanki jest wezwaniem dla innych, aby i oni uwierzyli. Spotkanie z Jezusem przynosi ożywienie, gdyż On sam daje nam wodę żywą, nie musimy już czerpać ze studni.

**PRZEWODNIK PO WIERZE**

**CO SIĘ W NIEBIE ŚWIĘCI**

**- czyli skąd się biorą Święci – 160 zadziwiających opowiastek z życia Świętych** - Ewa Skarżyńska

**Św. Agata** /kontynuacja/ … do wiadomości. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że uroda Agaty i majątek jej rodziców zainteresowały niespodziewanie Kwincjana, rzymskiego namiestnika Sycylii. Pewnego dnia poprosił o jej rękę, a kiedy odmówiła, postanowił zmusić ją do uległości. Jak? Umieścił ją – a to drań – w domu Afrodyssy, kobiety słynącej z rozpustnego życia. Miała ona tak wpłynąć na Agatę, by ta zapomniała o wyznawanej wierze i zasmakowała w bardziej zmysłowych przyjemnościach. Agata zniosła upokorzenie z godnością. A Kwincjan? Oczywiście niczego nie wskórał. Wściekł się więc jeszcze bardziej i wezwał ją na oficjalną rozmową przed swój namiestnikowski majestat. Myślał, że się wystraszy i zmięknie., ale i tym razem poniósł totalną klęskę. Wówczas – ogarnięty żądzą zemsty – zapragnął jej śmierci. Wyrok taki mógł wydać bez problemu. Cesarz rzymski Decjusz zachęcał bowiem wyraźnie swoich namiestników do prześladowania chrześcijan. Oskarżył ją zatem o to, że jest chrześcijanką i poddał torturom. Biedna Agata. Nie wyparła się Chrystusa nawet wtedy, gdy odcinano jej piersi. Lecz oto nagle przed bramą więzienia zebrał się w jej obronie wielki tłum. Nastąpiło gwałtowne trzęsienie ziemi. Przeraził się Kwincjan Boga chrześcijan. Przeraził się też zamieszek, które mogły przekreślić jego dalszą karierę. Kazał katom zaprzestać tortur, a ciało Agaty rzucić na rozżarzone węgle. Na nich też zakończyła swoje krótkie życie. Miała szesnaście lat, gdy umierała w straszliwych męczarniach, a mimo to modliła się, tak jak prosił Jezus, za swoich prześladowców. Czy domyślasz się, jak mogła wyglądać jej modlitwa?

/kontynuacja za tydzień/

**z kartek starej Kroniki Parafialnej**

Kronika do 1995 roku pisana na podstawie: Ksiąg Wizytacyjnych Biskupów Płockich oraz wspomnień i opowieści w roku 1956 przez proboszcza zarębskiego ks. Kazimierza Rukata.

**Parafia Zaręby**

- do 25.03.1992 roku - dekanat Przasnyski, Diecezja Płocka

- od 25.03.1992 roku – dekanat Chorzelski, Diecezja Łomżyńska

…Ksiądz poświęca. Zaręby przynoszą pokarmy do Kościoła na godzinę 15.00. Jest krótka adoracja dla przedszkolaków, następuje poświęcenie pokarmów i później dzieci przedszkolne otrzymują od księdza koszyczki wielkanocne, koszyczki przygotowuje P. Katechetka wraz z dziećmi szkolnymi. Procesja Rezurekcyjna o godzinie 6.00. Po procesji i Mszy św. parafianie składają życzenia księdzu, a strażacy otrzymują na plebanii śniadanie. 10 maja udaje się autokarem pielgrzymka do Częstochowy. 16 maja I Komunia naszych dzieci. 106 dzieci przyjęło Pana Jezusa po raz pierwszy. Dziewczynki uczestniczyły w tej pięknej uroczystości w strojach kurpiowskich. W tych strojach przez 2 lata sypią kwiatki Panu Jezusowi na procesji w pierwszą niedzielę miesiąca. Chłopcy uczestniczą w komżach i od tego momentu są kandydatami na ministrantów. 30 maja Komunia Święta Generalna. 84 dzieci bierze udział w tej uroczystości. Część dzieci przystępujących tak do I Komunii Św., jak i również do Komunii Św. Generalnej pochodzi z wioski Michałowo, która należy do parafii Czarnia, diecezji Łomżyńskiej. Tylko do kościoła parafialnego mają 12 km, a do zarąb 3 km. Za zgodą i na życzenie Księdza Proboszcza z Czarni do nas chodzą na religię i tu przyjmują Sakramenty Św. 29 czerwca Ks. Proboszcz Stanisław Marszał obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa. O godzinie 11.00 na uroczystej Mszy Św. wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi i kapłanami koncelebrującymi, podziękowano Bogu…

**Nie tylko dla najmłodszych**

**Zagadki biblijne i inne ciekawostki - znalezione tu i tam**

**Isabel Mauro**

**Radośnik – czyli wesołe myśli na celowniku**

Wybacz niewybaczalne – to duży krok do osiągnięcia wewnętrznego spokoju.

Porażki są po to, by nas uczyć, a nie karać.

17 04 35.TIF

**Rady nie od parady**

Słowo, które jest wspaniałym darem Bożym, ma być słoneczne i lecznicze.

Kard. Stefan Wyszyński

Dobre słowo zawiera ciepło wystarczające na trzy zimy,

Przysłowie mandżurskie


Dobre słowo leczy smutek.

Menander

**CZY TY MNIE KOCHASZ?**

Mariarosa Guerrini OSA

**TRUDNY ENTUZJASTYCZNY KATECHIZM JEZUSA**



**WARTO PAMIĘTAĆ …**

**Michael Dubruiel – MSZA ŚWIĘTA – Instrukcja obsługi**

**wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt Ci wcześniej nie powiedział**

Rozdział drugi*Jak celebrować obrzędy wstępne*

Pieśń na wejście /kontynuacja/ Z drugiej strony, nie powinniśmy śpiewać tak głośno, by zagłuszyć innych. Celem pieśni na wejście jest zgromadzenie Ciała Chrystusa razem, nie rozdzielenie jednych od drugich. Jak powiedział św. Augustyn: *Cantare amantis est*, czyli „Ten przecież śpiewa, kto miłuje”. Dajemy dowód naszej miłości do Boga przez włączenie naszego głosu w pieśń na początku mszy świętej.

Wiara starożytnego Kościoła „W dniu zaś zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak ze wsi”. /św. Justyn Męczennik/

Katechizm Kościoła Katolickiego Jest pokusą uważanie mszy świętej za coś, co jest dziełem kapłana lub biskupa, a my jesteśmy jedynie obserwatorami. Powinniśmy unikać tej pokusy! Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o celebracji mszy: „Liturgię celebruje cała wspólnota, Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją Głową” /KKK 1140/. Co nie znaczy, oczywiście, ze wszyscy mają taką samą rolę. Katechizm wskazuje: „(Ale „nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność” /Rz 12,4/.) Niektóre członki są powołane przez Boga, w Kościele i przez Kościół, do specjalnej służby na rzecz wspólnoty. Słudzy ci są wybierani i konsekrowani przez sakrament święceń, przez który Duch Święty uzdalnia ich do działania w osobie Chrystusa-Głowy, aby służyć wszystkim członkom Kościoła” /KKK 1142/. Obraz: „Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną” /KKK 1143/. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego podsumowuje to następująco: „Ochrzczeni składają ofiarę duchową; szafarze wyświęceni celebrują według otrzymanych święceń, by służyć wszystkim członkom Kościoła: biskupi i prezbiterzy działają w osobie Chrystusa Głowy” /Kompendium 235/. /kontynuacja za tydzień/

**INTENCJE MSZALNE**

**TYDZIEŃ 12.03.2023 – 19.03.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **12.03 – Niedziela** | 08.00 – + Kazimierz Murzyn /greg/  08.00 – + Krzysztof Pyśk - int. odpr. poza parafią  11.00 – + Honorata Rosińska – int. od brata Władysława Nyśk  11.00 – + Dorota i Franciszek Osowscy - int. odpr. poza parafią  11.00 – + Józef Kostrzewa – int. od syna z rodziną - int. odpr. poza parafią  **GORZKIE ŻALE i KAZANIE PASYJNE** |
| **13.03 – Poniedziałek** | 07.30 – + Czesław Zbrzeźniak /14 rocz. śm./ i Andrzej Zbrzeźniak  08.00 – + Kazimierz Murzyn /greg/ |
| **14.03 - Wtorek** | 07.30 – + Marianna, Wincenty i Jan Lipka, Małgorzata Chmielewska  08.00 – + Kazimierz Murzyn /greg/ |
| **15.03 – Środa** | 07.25 – Nowenna do św. Józefa  07.30 – + Zofia Górska, Zdzisława Dzieżyńska  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  08.00 – + Kazimierz Murzyn /greg/ |
| **16.03 –**  **Czwartek** | 07.30 – + Józef i Helena Pawłowscy  08.00 – + Kazimierz Murzyn /greg/  08.00 – + Janina i Józef Tańscy - int. odpr. poza parafią |
| **17.03 – Piątek** | 07.30 – + Kazimierz Murzyn /greg/  18.00 – + Eugenia i Józef Lipka /up/  18.00 – + Lech Kamiński /11 rocz. śm./ - int. odpr. poza parafią  **DROGA KRZYŻOWA** |
| **18.03 – Sobota** | 07.30 – + Honorata Rosińska – int. od siostry Stanisławy Kucińskiej  08.00 – + Kazimierz Murzyn /greg/ |
| **19.03 – Niedziela** | 08.00 – + Kazimierz Murzyn /greg/  08.00 – + Stanisław i Zofia Topa, Jan Deptuła - int. odpr. poza parafią  08.00 – + Józef Kostrzewa /imieninowa/ - int. odpr. poza parafią  08.00 – O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Zdzisława z okazji 59 rocz. urodzin – int. od żony, synów, synowych i wnucząt - int. odpr. poza parafią  11.00 – + Józef i Jerzy Mrówka  11.00 – + Józef Kostrzewa - int. odpr. poza parafią  11.00 – + Jan-Władysław Pełka /10 rocz. śm./ i Cecylia Pełka - int. odpr. poza parafią  11.00 – + Józef Zyśk i jego z-li rodzice - int. odpr. poza parafią  11.00 – + Krzysztof Pyśk – int. od pracowników administracji i obsługi PSP w Zarębach - int. odpr. poza parafią  **GORZKIE ŻALE i KAZANIE PASYJNE** |

**OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE**

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej i niedzielnych Gorzkich żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

**3. W piątek, 17 marca, zmiana godzin Mszy św. z racji na prowadzone rekolekcje w Parafii Brodowe Łąki. Dziękuję za zrozumienie. Rekolekcje w naszej parafii 1 kwietnia – sobota przed Niedzielą Palmową.**

4. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

5. Spotkanie formacyjne do I Komunii odbędzie się w dniu dzisiejszym po Mszy o 11.00, a do spotkanie formacyjne przygotowujące do Bierzmowania - 26 marca.

|  |
| --- |
| **ŻYCZĘ UDANEGO I BŁOGOSŁAWIONEGO TYGODNIA UŚMIECHNIJ SIĘ!** |

