**Na podstawie poniższego tekstu przygotuj się do prezentacji rysunków lub napisów na temat okresów roku liturgicznego**

Grupa 1. Narysuj wieniec adwentowy z czterema świecami i przedstaw, czym jest Adwent.

Grupa 2. Narysuj szopkę bożonarodzeniową i opowiedz o czasie Bożego Narodzenia.

Grupa 3. Przedstaw na rysunku wybrany cud uzdrowienia chorego przez Pana Jezusa i opowiedz o nim.

Grupa 4. Przypomnij sobie modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”. Napisz ją na kartce z bloku. Opowiedz o Wielkim Poście.

Grupa 5. Narysuj palmę wielkanocną i napisz: „Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”. Opowiedz o Niedzieli Palmowej.

Grupa 6. Narysuj kielich i hostię i napisz: „To jest Ciało moje... to jest moja Krew”. Opowiedz o Wielkim Czwartku.

Grupa 7. Narysuj krzyż i napisz: „Męka i śmierć Pana Jezusa”. Opowiedz o Wielkim Piątku.

Grupa 8. Wykonaj napis: „ Jezus żyje! Alleluja!”. Opowiedz o zmartwychwstaniu.

Grupa 9. Wytnij siedem płomieni i przyklej na kartce. Napisz: „Przyjdź, Duchu Święty!”. Opowiedz o dniu zesłania Ducha Świętego.

Grupa 10. Przedstaw cud rozmnożenia chleba przez Pana Jezusa. Napisz: „Pięć chlebów i dwie ryby”. Opowiedz o tym wydarzeniu.

Grupa 11. Narysuj koronę cierniową i podpisz ją: „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam”. Opowiedz, co to znaczy, że Pan Jezus jest Królem.

ADWENT

To czas radości, pogodnego oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa.

**Adwent** oznacza **przybycie**, pojawienie się. Przed dwoma tysiącami lat Pan stworzenia przybył do nas jako dziecko i król, a z Nim, jak określa to Ewangelia, przybliżyło się królestwo niebieskie. Tą obietnicą rozpoczynamy rok liturgiczny.

Roraty odprawia się w dni powszednie Adwentu aż do 24 grudnia.

Ich nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście: *Rorate, caeli...* – Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków.

Przez Msze roratnie oddajemy cześć **Maryi – Bożej Rodzicielce**, która jest wzorem naszego oczekiwania.

BOŻE NARODZENIE – 25 grudnia

**Wigilia Bożego Narodzenia** to, zwłaszcza w tradycji polskiej, dzień szczególny – dzień postu zakończony uroczystą wieczerzą w gronie bliskich, kiedy łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia, a potem bierzemy udział we Mszy św. odprawianej zwykle o północy z 24 na 25 grudnia, zwanej Pasterką.

Po czterech tygodniach przygotowań i oczekiwania obchodzimy **pamiątkę narodzin Pana Jezusa**. W tym dniu odprawia się trzy Msze św. Pierwszą o północy, drugą o świcie i trzecią w ciągu dnia. Mrok ustępuje przed światłem: „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5). Ten, który w Boże Narodzenie leżał jako ubogie Dziecię w żłobie, ukazuje się jako Król. **Mędrcy ze Wschodu** oddają Mu pokłon i składają dary.

W uroczystość Trzech Króli (6 stycznia) błogosławi się kredę i kadzidło i na drzwiach domów piszemy: K+M+B oraz numer bieżącego roku.

WIELKI POST

W Środę Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowy post. Wielki Post jest czasem refleksji i duchowego przygotowania na Wielkanoc.

Post w ujęciu chrześcijańskim oznacza uzdrowienie duszy i wiąże się z dobrowolną rezygnacją. Kościół zaleca wierzącym wsparcie potrzebujących oraz zastanowienie się nad sobą i zmianę na lepsze.

Popiół to symbol przemijania, o czym Kościół przypomina słowami: „Pamiętaj, człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Abyśmy mogli głębiej przeżyć tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, Kościół sprawuje specjalne nabożeństwa.

**Droga krzyżowa** to czternaście stacji, odpowiadających historycznej drodze Pana Jezusa na Golgotę.

**Gorzkie żale** to modlitewne pieśni o zranionej miłości Pana Jezusa do ludzi.

WIELKI TYDZIEŃ

Wielki Tydzień rozpoczyna się **Niedzielą Palmową**. Msza św. zaczyna się przed kościołem od poświęcenia palm, czyli kwitnących gałązek, bukszpanu lub kwiatów. Potem przechodzimy w procesji do kościoła. Jest to pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy ludzie witali Go z palmowymi gałązkami w rękach. Ewangelia w tym dniu jest przekazywana szczególnie uroczyście: śpiewa się lub recytuje opis Męki Pańskiej.

W godzinach wieczornych w **Wielki Czwartek** odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jest to Ostatnia Wieczerza Jezusa z uczniami – wspomnienie Paschy Izraelitów przed wyjściem z Egiptu, a zarazem moment ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Tego dnia kapłan obmywa wybranym wiernym nogi, tak jak Pan Jezus umył nogi Apostołom, mówiąc: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. [...] abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,15.34).

W **Wielki Piątek** w wielu kościołach po wieczornym nabożeństwie i adoracji krzyża czuwamy przed Grobem Pańskim, by z miłością trwać przy Panu Jezusie, modlić się i wynagradzać Mu za nasze grzechy. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się Mszy św. To dzień modlitwy i postu.

**Wielka Sobota** to dzień wielkiej ciszy w Kościele, bo Pan Jezus spoczywa w grobie. W ciągu dnia przynosimy do kościołów pokarmy do poświęcenia. Wieczorem uczestniczymy w Liturgii Wigilii Paschalnej, która w wielu kościołach kończy się procesją rezurekcyjną.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

**Rezurekcja** to uroczysta Msza św. odprawiana wczesnym rankiem, tradycyjnie rozpoczynająca się od uroczystej procesji. W kościele biją wszystkie dzwony na znak, że **Chrystus prawdziwie zmartwychwstał** i jako żywy Bóg pozostaje wśród nas.

Ewangelia św. Jana opowiada o tym, jak Maria Magdalena zobaczyła obok pustego grobu dwóch aniołów i ogrodnika, w którym rozpoznała Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Od Wielkanocy upłynęło pięćdziesiąt dni. W tym dniu Matka Boża i Apostołowie zgromadzili się w jednym miejscu i ogarnęła ich moc Ducha Świętego, który objawił się w szumie wiatru i płomieniach. I zaczęli mówić obcymi językami. Wyszli z Wieczernika i głosili Ewangelię wszystkim, a każdy rozumiał ich w swoim własnym języku. **Zielone Świątki są dniem narodzin Kościoła**.

NIEDZIELE ZWYKŁE

Jest w roku liturgicznym czas, który nazywamy okresem zwykłym w ciągu roku. Poznajemy wtedy naukę i cuda Pana Jezusa oraz uczymy się dobrze żyć.

JEZUS CHRYSTUS, KRÓL WSZECHŚWIATA

Jest to ostatnia niedziela zwykła. Rok liturgiczny się kończy. „Król Żydowski” – tak z szyderstwem nazwano Jezusa, gdy skazywano Go na najbardziej haniebną w tych czasach śmierć – przez ukrzyżowanie. Ale to właśnie **na krzyżu Chrystus stał się Królem**. Królem wszystkich, Królem całego ludu. Złożył za lud ofiarę, a przez zmartwychwstanie roztoczył nad nim pełnię swego panowania.