Po modlitwie po Komunii celebrans może poprzedzić błogosławieństwo następującą zachętą:

Czytamy w Ewangelii św. Łukasza, że Maryja porodziła Jezusa w grocie,
w której betlejemscy pasterze pilnowali swoich stad, i że złożyła Go w żłobie.
Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego przygotowujemy w naszych domach
i kościołach szopki, w których obok Jezusowego żłóbka znajdują się figury wołu i osła. Swoim przyjściem Jezus uświęcił cały świat stworzony przez Boga, a więc także ludzką pracę, w której tak często zwierzęta służą i towarzyszą człowiekowi i żywią się z plonów ziemi zebranych przez człowieka.

Dzisiaj w dniu świętego Szczepana, pierwszego męczennika, zgodnie
z dawnym zwyczajem błogosławimy owies, aby służył zwierzętom domowym za pokarm i lekarstwo i aby został zasiany na wiosnę jako zapowiedź obfitego plonu. Dla nas niech stanie się znakiem Bożej troski o każdy aspekt naszego życia i zachętą jeszcze głębszego zawierzenia Bogu i stwórcy.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty stworzyłeś zwierzęta, aby pomagały nam w pracy i w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk swoich i wszystko złożyłeś pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, ptaki powietrzne i ryby morskie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pokornie Cię prosimy: pobłogosław ✠ ten owies, aby służył zwierzętom za pokarm
i lekarstwo. Niech podawany w chorobie, przywróci im zdrowie, a zasiany na polach, przyniesie plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Celebrans kropi wodą święconą przyniesiony przez wiernych owies.

Następnie udziela wiernym końcowego błogosławieństwa i odsyła ich jak zwykle.