MAŠNI NAMENI IN OBVESTILA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. avgust 2015**N E D E L J A** **19. navadna nedelja** | **7.30**leto XXIV • številka 12/20153. adventna nedelja, leto B |  |
| **10.00** |  |
|  | 18,30 | Animatorji – oratorij |
| 13. avgust 2015PONEDELJEKSv. Maksimiljan Kolbe | **19.00** |  |
|  | 20,00 | Zakonska skupina |
| 14. avgust 2015TOREKSv. Maksimiljan Kolbe | **19.00** |  |
|  | 16,00 | Mladinska skupina |
| 15. avgust 2015SREDA**MARIJINO VNEBOVZETJE** | **7.30** |  |
| **10.00** |  |
|  | 14,30 | Živi rožni venec |
| 16. avgust 2015ČETRTEKSv. Maksimiljan Kolbe | **19.00** |  |
|  | 20,00 |  |
| 17. avgust 2015PETEKSv. Maksimiljan Kolbe | **19.00** |  |
|  | 21,00 |  |
| 18. avgust 2015SOBOTASv. Maksimiljan Kolbe | **19.00** |  |
|  | 18,00 |  |
| 19. avgust 2015**N E D E L J A** **20. navadna nedelja** | **7.30** |  |
| **10.00** |  |
|  |  |  |
|  |
|  |
| Glasilo izdaja Župnija Kanal. Odgovarja župnik Janez Novak. Kanal 22, Kanal. |
| Stik z nami: zupnija.kanal@rkc.si, 05 366 286 565, 041 654 654. |

ŠENTMAVERSKI ZVON

OZNANILNI LIST ŽUPNIJE KANAL



»Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.«

Mt 1,18-25

**Moja Božična noč**

Iz službe sem lahko odšla nekaj ur prej. Mož je šel po otroke v vrtec in šolo. Čakalo nas je še veliko dela. Jaslice smo naredili skupaj in bile so lepše kot leta poprej. Uspelo nam je dodati tudi vodni motiv. Večerja je kljub hitenju uspela in bila je odlična. Za mizo smo pojedli v miru in z užitkom. Ko smo se odpravili k polnočnici pa je povrh vsega začelo še snežiti. Brez prepira, v objemu medsebojnega razumevanja je mineval prijeten družinski večer. Pri polnočnici se je vse svetilo in jaslice so bile zopet nekaj posebnega. Pevci so bili super in vzdušje je bilo enkratno.

Popolna Božična noč.

Dom je bil še hladen, ko sem prihitel domov, kjer smo se kmalu lotili postavljanja jaslic. Sledilo je burno prerekanje kako jih bomo naredili, naš najmlajši pa je pridno raznašal mah po stanovanju. Med tem ko sem pometal, se mi je prismodilo še meso... Med večerjo sva za mizo z ženo ostala sama, saj nihče ni bil več lačen. Zazrla sva se skozi okno... spet dežuje, k polnočnici bo potrebno iti z avtom. V cerkvi je bila gneča in komaj smo stali. Pridiga je bila dolga in otroci so zaspali v naročju.

Hvaležen za družino sem se prepustil Božjemu dotiku.

Od doma sva hitela kakor hitro sva lahko. Potovala sva že več dni, izmučena in umazana. Skrbelo naju je veliko stvari. Ceste že dolgo niso obnovili, saj je bila v obupno slabem stanju, z najinim prevoznim sredstvom pa sem čutila vsako luknjo. Zakaj je potrebno na dolgo pot ravno zdaj, v tem hladnem času, ko je slabo vreme? In seveda, vsi hoteli so bili zasedeni in nikjer nisva našla kakšnega prostora za prespati. Noč se je že spustila, midva pa sva še vedno tavala naokoli. Še dobro, da se naju je usmilil starejši gospod in nama ponudil prostor za spanje zadaj v lopi... No, verjetno je bil bolj hlevček... Še dobro, da sva na vsej težki poti in iskanju mislila na Nerojeno Dete, drugače nama ne bi uspelo. In ko se je mali Jezušček rodil... sva pozabila na vse težave in tegobe, ki so bile za nama.

Ker se je rodila Ljubezen...

Za Božič se v naših srcih mora roditi Jezus. Le takrat je Božič popoln. Vse ostalo so le »kulise« našega življenja...

**Moja Božična noč**

Iz službe sem lahko odšla nekaj ur prej. Mož je šel po otroke v vrtec in šolo. Čakalo nas je še veliko dela. Jaslice smo naredili skupaj in bile so lepše kot leta poprej. Uspelo nam je dodati tudi vodni motiv. Večerja je kljub hitenju uspela in bila je odlična. Za mizo smo pojedli v miru in z užitkom. Ko smo se odpravili k polnočnici pa je povrh vsega začelo še snežiti. Brez prepira, v objemu medsebojnega razumevanja je mineval prijeten družinski večer. Pri polnočnici se je vse svetilo in jaslice so bile zopet nekaj posebnega. Pevci so bili super in vzdušje je bilo enkratno.

Popolna Božična noč.

Dom je bil še hladen, ko sem prihitel domov, kjer smo se kmalu lotili postavljanja jaslic. Sledilo je burno prerekanje kako jih bomo naredili, naš najmlajši pa je pridno raznašal mah po stanovanju. Med tem ko sem pometal, se mi je prismodilo še meso... Med večerjo sva za mizo z ženo ostala sama, saj nihče ni bil več lačen. Zazrla sva se skozi okno... spet dežuje, k polnočnici bo potrebno iti z avtom. V cerkvi je bila gneča in komaj smo stali. Pridiga je bila dolga in otroci so zaspali v naročju.

Hvaležen za družino sem se prepustil Božjemu dotiku.

Od doma sva hitela kakor hitro sva lahko. Potovala sva že več dni, izmučena in umazana. Skrbelo naju je veliko stvari. Ceste že dolgo niso obnovili, saj je bila v obupno slabem stanju, z najinim prevoznim sredstvom pa sem čutila vsako luknjo. Zakaj je potrebno na dolgo pot ravno zdaj, v tem hladnem času, ko je slabo vreme? In seveda, vsi hoteli so bili zasedeni in nikjer nisva našla kakšnega prostora za prespati. Noč se je že spustila, midva pa sva še vedno tavala naokoli. Še dobro, da se naju je usmilil starejši gospod in nama ponudil prostor za spanje zadaj v lopi... No, verjetno je bil bolj hlevček... Še dobro, da sva na vsej težki poti in iskanju mislila na Nerojeno Dete, drugače nama ne bi uspelo. In ko se je mali Jezušček rodil... sva pozabila na vse težave in tegobe, ki so bile za nama.

Ker se je rodila Ljubezen...

Za Božič se v naših srcih mora roditi Jezus. Le takrat je Božič popoln. Vse ostalo so le »kulise« našega življenja...

»Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.«

Mt 1,18-25

**Moja Božična noč**

Iz službe sem lahko odšla nekaj ur prej. Mož je šel po otroke v vrtec in šolo. Čakalo nas je še veliko dela. Jaslice smo naredili skupaj in bile so lepše kot leta poprej. Uspelo nam je dodati tudi vodni motiv. Večerja je kljub hitenju uspela in bila je odlična. Za mizo smo pojedli v miru in z užitkom. Ko smo se odpravili k polnočnici pa je povrh vsega začelo še snežiti. Brez prepira, v objemu medsebojnega razumevanja je mineval prijeten družinski večer. Pri polnočnici se je vse svetilo in jaslice so bile zopet nekaj posebnega. Pevci so bili super in vzdušje je bilo enkratno.

Popolna Božična noč.

Dom je bil še hladen, ko sem prihitel domov, kjer smo se kmalu lotili postavljanja jaslic. Sledilo je burno prerekanje kako jih bomo naredili, naš najmlajši pa je pridno raznašal mah po stanovanju. Med tem ko sem pometal, se mi je prismodilo še meso... Med večerjo sva za mizo z ženo ostala sama, saj nihče ni bil več lačen. Zazrla sva se skozi okno... spet dežuje, k polnočnici bo potrebno iti z avtom. V cerkvi je bila gneča in komaj smo stali. Pridiga je bila dolga in otroci so zaspali v naročju.

Hvaležen za družino sem se prepustil Božjemu dotiku.

Od doma sva hitela kakor hitro sva lahko. Potovala sva že več dni, izmučena in umazana. Skrbelo naju je veliko stvari. Ceste že dolgo niso obnovili, saj je bila v obupno slabem stanju, z najinim prevoznim sredstvom pa sem čutila vsako luknjo. Zakaj je potrebno na dolgo pot ravno zdaj, v tem hladnem času, ko je slabo vreme? In seveda, vsi hoteli so bili zasedeni in nikjer nisva našla kakšnega prostora za prespati. Noč se je že spustila, midva pa sva še vedno tavala naokoli. Še dobro, da se naju je usmilil starejši gospod in nama ponudil prostor za spanje zadaj v lopi... No, verjetno je bil bolj hlevček... Še dobro, da sva na vsej težki poti in iskanju mislila na Nerojeno Dete, drugače nama ne bi uspelo. In ko se je mali Jezušček rodil... sva pozabila na vse težave in tegobe, ki so bile za nama.

Ker se je rodila Ljubezen...

Za Božič se v naših srcih mora roditi Jezus. Le takrat je Božič popoln. Vse ostalo so le »kulise« našega življenja...