**Msza święta Wieczrzy Pańskiej**

**Wprowadzenie do liturgii (przed wyjściem procesji)**

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Mszą świętą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna Triduum Paschalne: Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Teraz właśnie rozpoczynamy wielki piątek. Każda Eucharystia upamiętnia ostatnią wieczerzę. Realnie stajemy w wieczerniku i to sam Jezus łamie dla nas chleb i podaje kielich. Jednakże zgromadzenie, które za chwile się rozpocznie wypływa szczególne z tajemnic tego wieczoru: ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Jezusowe przykazanie bratniej miłości. Znakiem, które szczególnie towarzyszy nam podczas tej liturgii jest puste tabernakulum. Od tego wydarzenia przed wiekami, Bóg karmi nas swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. Sam Jezus daje nam polecenie *to czyńcie na moją pamiątkę.* Ta pamiątka sprawia, że każda Eucharystia to wieczernik, golgota i pusty grób.

Łącząc się w tej modlitwie, przedstawmy Bogu nasze sprawy, pomyślmy o co chcemy się dziś modlić. Intencje powierzone w tej Eucharystii są następujące:

 Za chwilę rozpoczniemy Mszę Wieczerzy Pańskiej. Wyciszamy nasze serca. To z cichości i skupienia wnętrza człowieka może wypłynąć pieśń chwaląca Pana.

**Wprowadzenie do Liturgii Słowa (po KOLEKCIE)**

Zasiadamy przy Stole Słowa Bożego. Sam Bóg przeprowadza nas z niewoli grzechu do uczty, podczas której On sam, wyzwoliciel i zbawca usługuje wszystkim zebranym.

**Komentarz przed mandatum**

Dowodem miłości Boga do człowieka jest obrzęd obmycia nóg. Kościół w tym geście już bardzo wcześnie, bo w III wieku i nie tylko w liturgii Mszy wieczerzy Pańskiej, widział wezwanie do okazywania miłości i pomocy jedni drugim. Tam gdzie miłość jest okazywana pomiędzy ludźmi, tam mieszka Bóg. Jest to powszechna prawda aktualna przez wszystkie wieki, poruszająca serca ludzi wszelkich kultur i ras do pomocy potrzebującym. Obrzęd obmycia jest wezwaniem do miłości bliźniego. W osobie celebransa sam Jezus dwanaściorgu przedstawicielom naszej wspólnoty obmywa nogi. W tych dwunastu osobach niech każdy z nas odnajdzie siebie.

**Komentarz przed procesją z darami**

Chleb i wino to przestrzeń zaangażowania Boga i człowieka. W tych znakach, Kościół na ołtarzu Jezusowi składa siebie. W tych znakach wyrażamy się wszyscy razem i każdy z nas z osobna prosząc by Jezus nas przyjął, oczyścił, uświęcił, a przez to włączył do swojej ofiary składanej Bogu Ojcu.

**Komentarz przed Komunią Świętą**

Żywy Bóg przychodzi do nas. Przyjmijmy go godnie i z uwielbieniem. Do Komunii Świętej podchodzimy procesyjnie przed przyjęciem Pana przyklękamy na prawe kolano bądź skłaniamy głowę. Bóg w swojej miłości i pokorze daje się człowiekowi na pokarm i umocnienie. To pragnienie karmienia się Bogiem niech stanie się dla nas siłą do przemiany serc i życia.

**Wprowadzenie przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu**

**(po MODLITWIE PO KOMUNII)**

 W dzisiejszej liturgii Kościół ukazuje nam nie tylko chwałę Chrystusa Kapłana, ale i ból opuszczenia i zdrady. Ta liturgia nie kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem. Ona trwa nadal a każdy z nas jest zaproszony, aby w niej uczestniczyć całym sobą. Nastąpi teraz przeniesienie Pana Jezusa do kaplicy zwanej w tradycji polskiej ciemnicą. Ma nas to wprowadzić w osamotnienie Jezusa i zbliżającą się Jego mękę. Dziś zaproszeni jesteśmy aby trwać na modlitwie przy Panu do ………..

 Zapraszamy również jutro do duchowej łączności z cierpiącym Panem i Zbawcą. Adoracje Pana Jezusa, w Ciemnicy od godziny ……... do ….. w …………………….. O godzinie 8.00 jutrznia z godziną czytań w kościele górnym.

. O godzinie 15.00 wspólnie przejdziemy drogę krzyżową a Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godzinie …………... Zachowajmy również post ścisły, który ma na celu oczyścić nasze zmysły i otworzyć na święte znaki obecności Pana.

Z sakramentu pokuty można skorzystać dziś od ……………0 do …..

Wyraźmy naszą modlitwę i jedność śpiewem: *Sław języku tajemnicę.* Za odśpiewanie tego hymnu można zyskać odpust zupełny.