NADBISKUPOVA BOŽIĆNA ČESTITKA

"Riječ tijekom postade i nastani se među nama. I vidjemo slavu njegovu - slavo koju ima kao Jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine" (Lk 1,14).


Da bi nam Otac podario život, Isus je uzeo naš čin življenja, naše tijelo, naše trpljenje, naš strah pred smrtu, naš smrt. Gledajući sve to u novorođenom Djetetu u Betlehemu, mi vidimo razlog svoga pouzdanja i nađe da ništa u našem životu, u životu pojedinca i naroda, nije uzualno, bezvrijedno.

Mi u Kristu u jašlicama prepoznajemo poticaj i poziv da odrastamo u čovjekosti u obitelji i društvu, da rastemo u traženju istinitosti, u pravednosti, u poštenju, u solidarnosti. Mi u jašlicama, siromašnim i osuškim, prepoznajemo i neku zbudnost našega naroda, njegovu materijalnu osušnost i siromaštvo. U jašlicama također vidimo - očima Majke Marije - onu tajanstvenu nadu da je to put u mnogo sadržajniju budućnost koja vodi kroz ovaj čas. Koji put se čini da se bojimo, poput pastira, dohodnim vijestima koje počinju kao i u Betlehemu od Siale i jašlica. Trebaju nam ohrabrenja, kao i pastirima: Ne bojte se! Među vama je Otkupitelj - Spasitelj!


Ovoga Božića valja nam s nesmanjenoj brigom misliti na izbjege i progranike koji su i dalje ugroženi jer nemaju doma i stana, jer nemaju radnog mjesta i mzdiranje s neugovornosti svoje svakadašnjice.

Naša nadbiskupijska obitelj treba u Božiću naći nadahnuće za svoj zajednički napor kako bi se zalijepile one rata u tolikim obiteljima i šapama. Isus želi naći barem jašlicu u svakoj župi. Ipak, ima ih određen broj u kojima nema ni jašlica. Ćeka ih još!

Budimo, braće i sestre, djelotvorni kršćani u godini koja nas vodi k Velikom jubiljeu 2000. godine od rođenja Isusa Krista, našega Spasitelja.

Vanna, draga braća svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji i vjeroučiteljice, vanna dragi bogoslovci i sjemeništari, dragi Kristovi vjernici - želimo ćestiti Božić i ljubavljivu prema Kristu i jednim prema drugima ispunjenu novu 1999. godinu.

Vas,

+ Ivan,
nadbiskup
Prenosimo dekret Kongregacije za kler od 22. veljače 1991. o pitanjima misnih priloga

KONGREGACIJA ZA KLER

PITANJA O MISNIM PRILOZIMA


II. Bincije

Biskup može iz pastoralnih razloga dati svećeniku ovlast bincije za dane u tijeku, a ovlast tracije samo za nedjelje i zapovijedane blagdanje (kan 905 & 2). Za kvadrinaciju potrebna je ovlast Sv. Oca.

Svećenik koji binira ili trinira može zadržati za sebe samo jedan misni prilog, a drugi troje treći prilog treba predati misnju ordinarija. "Dopušta se, dakako, neka naknada iz izvanjskog naslova" (kan 951 & 1). To vrijedi i za redovnike, ako su župnici i župni wikari koji biniraju i triniraju. Ako nisu župnici i župni wikari misni priloga binirane i trinirane misa daje vlastitim ordinariju (tumačenje kan 951 & 1 od 23. travnja 1987.). Ako se radi o župniku koji nedjeljom i zapovijedanima blagdanom binira i trinira (osim Božića), budući da je tih dana dužan slaviti misu za narod, tih dana ostaje bez priloga, a može se dopustiti neka naknada iz vanjskog razloga. (Nagdje biskup svećeniku koji iz pastoralnih razloga trinira ostavlja prilog tracije kao vanjsku naknadu).

Svećenik može prema Uredbi rimskog misa br. 158 s posebnog razloga više puta na dan misosti u koncelebraciji: na Veliki četvrtak, Uskrs, Božić, prigodom biskupovog pohoda, te prigodom svećenjkićkog sastanka. U tim slučajevima kad je to bincija ne može za koncelebriranu misu uzeti naknada s priloga.

III. Kumulirane misne naknade

To biva kad svećenik za više primljenih misnih naknada s prilogom služi samo jednu misu. O tome praksu dala je Kongregacija za kler 22. veljače 1991. dekret Mos fugit (AAS 83/1991., 443-446) ili Enchiridium vaticanum, br. 13, str. 4-15) u kojem se nakon uvodnih napomena doslovno određuje:

"Čl. 1. & 1. Prema kan 984, "treba da se namijeniti toliko misa koliko ima pojedinačnih naknada za koje je dan i primljen, pa makar i neznan prilog". Zato svećenik koji prima prilog za slu-
ženje jedne mise po posebnoj nakani dužan je iz pravednosti udovoljiti osobno preuzetom obvezi (usp. kan 949) ili je prenijeti na drugog svećenika, poštujući pri tom određene pravne uvjete (usp. kan 955).

& 2. Kršte ovaj propis, i preuzimaju moralnu odgovornost oni svećenici koji neodređeno sabiru priloge za slavljenje mise po posebnim nakanama kumulirajući ih u jedan mirni prilog bez znanja narančelja, te misle da udovoljavaju preuzetim obvezama tako da slave samo jednu misu po tzv. „kolektivnoj“ nakani.

Čl. 2. & 1. U slučaju da narančelji koji su prethodno i izričito obavijestili slabodobno prisutnu da njihovi prilazi buda kumulirani s ostalima u jednom jednom prilogu može se tono udovoljiti samo s jednom svetom misom koja se slavi po jednoj „kolektivnoj“ nakani.

& 2. U ovom slučaju potrebno je da se javno odredi dan, mjesto i sat kad će se takva misa slaviti, ali ne više od dva puta na tjedan.

& 3. Pastiri u čijim se dijocesima događaju ovakvi slučajevi, trebaju voditi računa da se takva praksa, koja se smatra iznimkom od važećeg kanonskog zakona, previše ne pokrivi i to na temelju krivih mišljenja o značenju priloga za misu i da ne postane zloupravnom koja će postepeno stvoriti kod vjernika običaj da ne daju više priloga za svete mise po pojedinačnim nakanama, zane- marujući tako prastari običaj koji je spasonasen za dobru i za ciljeva Crkve.

Čl. 3. & 1. U slučaju da lome je riječ u čl. 2 & 1 slaviljelja je dopušteno zadržati samo misioni prilog koji je određen u biskupiji (usp. kan 950).

& 2. Ostali sumu koja nadilazi dijocesan- ski prilog treba dostaviti ordinariju o kome je riječ u kan 951 & 1, a on će je namjeriti u sve povezane sone koje su određene u pravu (usp. kan 946).

Čl. 4. - Posebno u svetima i u drugim pobožnim mjestima u koja hodočašte brojni vjer- nici i gdje obično daju brojne priloge za slavljenje misa, rektori, s obvezom u savjesti, moraju pažljivo bježati da se točno primjenjuju propisi općeg zakona u predmetnoj stvari (usp. kan 954-956) i propisi ovog dekreta.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST SA XVII. PLENARNOG ZASEĐANJA HBK U SINIŠKU (od 12. do 14. listopada)


Gost mostarski biskup mons. Ratko Perić i subotički biskup mons. Janos Penzes izvijestili su biskupe o crkvenoj situaciji na području svojih biskupskih konferencija.

Prva i središnja tema ovog zasedanja bila je usredotočena na razmatranje poruka Sveta Oca izrečenih tijekom njegova posjega Hrvatskoj. Biskupi su se sližili da se taj događaj sustina može okakrasti i značajnim. Ocjenjen je da je taj događaj pokazao snagu vjere hrvatskog naroda, jedinstveno svih sastavnica hrvatskog bića, zajedništvo naše Božjeg naroda sa Svetom Stolicom, živjeti prema Svetom Ocu, te neizmjerno ljubav hrvatskoga naroda prema mučeniku i blagočenu Alojziju Stepincu. Biskupi su poruke Sveta Oca analizirali pod tri vidia: Poruka crkvene i društvene zajedni Hrvatskoj; zadaće koje je Papa stavio pred Crkvu i društvenu zajednicu u Hrvatskoj, te Papi na zapitanja o crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj. Također je razmatran i četvrti vid: Papiho pastoralnog poruka u smislu obveza koje proizlaze iz riječi koje su donošeni predstavnici uputili Svetom Ocu.

Biskupi su istaknuli da je kroz glavni događaj taj pastoralnog pohađa, beznosilna karadžeska Stepinca, Sveti Otac ukazao na nove dimenzije razmišljanja o povijesti hrvatskog naroda koje su označene mučenstvom, snazenom vjernom i svježim u drugim narodima i vjerama. Biskupi uzmaju da duhovna dimenzija koju je Sveti Otac u svojim govorima analizirao i različitih, treba biti produbljena i razlikovrana na svim svojim razinama kako bi poslužila kao temelj zauzetej kršćanskih razina u našem Crkvenom življenju naše Crkve na prijelazu u treće tisućljeće.

Da bismo u našoj Crkvi došlo do boljih plodova savremene duhovnosti, inspirirajući se na izvorna kako svete tako i svjetske povijesti, biskupi traže da se Papine poruke počnu intensivno raditi. Zato je odločeno da Papin govor uskoro budu izdani u velikoj nakladi i minimalnoj cijeni, s ciljem da dopušti u domove što većeg broja našim vjernicima. Ti govori će biti dostupni u hupnim uredima širom Hrvatske. Vijećnik HBK su također dobila zaduženja da će temelj na posjedu Sveta Oca početi izrađivati dugoročni_pasto...
BUDI NADA POTREBNIMA!

Apostoli su vrlo odašćeni svjetlosti za ukra-
snike Gospodina Isusa, i veliku je milost bila nad
ima svima. Među njima, dokako, niko nije os-
kudiljevo, jer bi svj posjednici zemljišta i kuća to
prodavali te novac od prodanih stvari donijeli,
ili stavljeni pred noge apostolima. Tada se to dijelio
svakom pojedinca prema njegovim potrebama.

Prije četiri godine naši biskupi su odlučili
dati 3. nedjelju docišća bude NEDEJLJA CARI-
TASA, posebno dan kršćanske dobrovoljnosti.
Ove godine Nedjelja caritasa pada 13. prosinca.
Pozivam Vas obrazložiti mi o potrebni-
mo oko nas i našoj dažnosti da im pomognemo.

Upravo primjer zajedničke dobroća prve
Crkve pruža nam sitku solidarnosti koja nije mo-
živa samo nego potrebna svima. Ovo je

Moto ovogodišnje Nedjelje Caritasa: “Bu-
di Nada Potrebna” i lik bl. Alojzego Stepinca
živi su počajci za karitativne inicijative koje u
nama bude korijene kršćanske solidarnosti. Mla
dićev Sveti Alojzije Stepinac vraća se iz Rima u
Zagreb 1931. godine i tadašnji ga zagrebački na-
biskup uzima u svoju službu, povjeravajući mu
srimane predgrađa. S blagoslovom nadbiskupa
Antuna Bauer’a 1934. godine osniva Zagrebački
biskupije i pokreće list radi odgoja za karitativnu
djelatnost. U svom govoru 3. listopada 1946.,

Ove godine, za Nedjelju Caritasa treba početi
korak dalji. Naše dviranje toga dana bio bi usam

Sunduk caritasa u 30 ke snah put (vidi: Vjetrija)

SUSRET VRJOČITELJA – 14. stu-
došnja godine, u sjemeništu “Zmajjević”,
današnji je susret vrjecočitelja zadarskih nadbi-
skupija, redovnica i laika, pod predsjedanjem mons.
Milojka Bolobančića, generalnog vizkara i povije-
renika za vjeronauk, a na kojem je o. dr. Stipe
Nimac OFM održao predavanje o aktualnoj po-
blematici vjeronauka u sklopu monsi. Bolobančić
iznosi je propozicije o stanju i perspektivama vjero-
nauka u Zadarskoj nadbiskupiji, dok je dr. Nimac
imao predavanje na temu: “Aktualnost školskog
vjeronauka u hrvatskom školskom sustavu”. Sus-
ret je počeo i t. g. biskup (vidi: Vjetrija).

studenog 1998. godine, u Hrv. kazali
šćini kući u Zagrebu, svećeno je otkriveno prijepro
pok. prof. Šime Dunatova, svejednocajne redovnica

Sunduk nadbiskupe u 30 ke snah put (vidi: Vjetrija)

Sunduk caritasa u 30 ke snah put (vidi: Vjetrija)
ljeni čin u našem vjekovnom životu ako ne bismo shvatili potrebu življenja Caritasa i odgoja našega mladog naroda za življenju dobrovornost. Stoga tu nedjelju vidim kao osobit trenutak općeg shvaćanja trajnoga mjesta Caritasa u životu naše Crkve. Točne odgoj i pomoć svi vjerovatelji, svećenici, obitelji i profesori s školi, središta društvenog pripoživanja, elektronska i tiskana.
Osoba blagačnog Alojzija Stepinca lično je koji danas u nama budi znanja i očuvanje svih potrebnih naših pomoći i stvara novu nadu u ostvarenju boljeg i pravednijeg svijeta. Pružena ruka otvara nadu u scima ljudi i daje im snagu da se sami pokrenu. Kristova ruka preko mene i tehe pokreće nepokretna i olivjada bespomoćno. Zato da po- stanem odgovornim za svoju zajednicu, Crkvu i cijeli svijet. Budi nada potrebama!
Svim darovateljima, svim djetelnicima Crkve, svim odgojiteljima i liječnici dobre volje iskreno zahtijevam za učinkovito, dosadašnje i buduće, te zazivam na sve Božji blagolose.

+ Ivan Prenda, nadbiskup zadarski i predsjeđnik Hrvatskog Caritasa

ISELJENIČKI DAN - 27. prosinca 1998. godine

Ravnateljstvo Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu - Zagreb

DAR KOJI OHRABRUJE

Uvod

Još smo pod dojmom milosrdnog dohvaćanja posjet Svetog Oca Hrvatskog. U tim nezaboravnim svećenstvom doživljajem su, kao i uvijek dozad, i mnogi Hrvati koji svijetoljubivima, napose u velikom broju iz zapadne Europe. U Marijastiri, Ivan Pavao II. je rekao: "Srdcem prazdrmlavao sv Hrvati iz Domovine i inozemstva, u svom marijinom svećenstvu da bi podijelili radost prgaženja blagim zagrebačkog nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca."

Popune poruke nam još uvijek odzivaju u ustima i odjeću u sve. One trebaju biti pokaz i svjetlo našeg Crkve u treće tisućljeće. O nama se obveze pružavaju ih po našim obiteljima, župarna, redovničkim zajednicama i biskupijama, u svim dijelima Hrvatske i Bosne i Hercegovine nego na svakom mjestu udježive Hrvata i Crkve. I ovim dohvaćanje pokupljanje okružnja Svetog Oca pred lijekom blagačnog mučenika Alojzija Stepinca hrvatski narod i Crkva u njemu su, tko za koji put, oživljavaju svoju želju ostati jedno bez obzira na granice i proglašenja koja nas dijele kao i na razlike koje su, neki toboze u ime tog jedan, među nama kašalji praviti? Ta želja i žrte kojima

je plaćena obveze jer je upravo ona najveće blago naše prošlosti i najzajavniji zalog naše budućnosti.

1. Da se svijetlo nade ne ugaši

Prigodom ovogodišnjeg Iseljeničkog dana, u nedjelju 27. prosinca, želimo našoj domovinskoj i iseljeničkoj vlasti provedeti najprije misli Svetog Oca sadržane u njegovoj Poručći za Svijetski dan iseljenika, jer su one upućene ne samo našoj braci i sestrastima izvan domovine nego i u domovini.

NEKA SE POUSJE STVARI ODOBRI I NEKA SE UKLONI DISKRIMINACIJE KOJE PONIZAVAJU LJUDSKU DOŠTOJANOST. 6

Naslov je Papina Poruke. Ovaj naslov njezina poruka ljudima nego i molitva Bogu, jer potiče usvajanje čovječka, njegovu dostojanstva i njegovih temeljnih prava je niko nekada bi bilo plod ženjle nego dar Ne. Papina Poruka dostiže brojne teškoća sretnim svjetskim migracijama, nego i u svijet. Papina Poruka dobiče brojne teškoća iskrena moralne i materijalne posljedice agresije i rata na Hrvatima i Bosnom i Hercegovinu. Umjesto povrata prognanika u njihove donove nastavlja se toh rash eljavjava bi logod steknih teškoća i socijalnih nepravila bi logod političkih kalculacija. I druge strane, sve je izraženje nastojanje društve-


MISJE NA PUNTAMICI - Od 11. do 18. listopada 1998. god., u povodu 30. godišnjice osnutka Župe bezgraničnog začeća BDM, održane


VI. JEDINICA SVEĆENIČKOG VIJEĆA - 28. listopada 1998. god. g. Nadbiskup je
Zapuntel je župa Porodnica Bl. Djevice Marije ili Male Gospe – kako kaže narod. Prvi put se spominje 1450. god. kao Sanponello, Val de Zapuntel. Ime mjesta se najvjerojatnije izvodi od sinjara "za punom", tj. iza ma, a to odgovara položaju zapuntelske uvala koja začinjava od jugu. Selo se nalazi na sjeverozapadnom dijelu otoka Molata i udaljeno je oko dva km od svog pristupa, obale.

Župna crkva posvećena Marijinu porođenju, jednobarvna je gradinjeva (10 x 5,30 m). Izgrađena su župljani u drugoj polovici 16. st. sa sakristijom i apsidom. Pročelje sa glavnim vratima nalazi se na zapadu. Na nadvratnoj gredi u plitkom rježi najveća prikazana je sveta Bogorodica s Dječakom Isusom u naručju. Krovni vijenac završava na crkvenom pročelju toktutim zubatim. U umjetničkom na glavnom oltaru nalazi se bogato izrađen mramorni tabernakul i altarna pala Gospi u čast s nečitljivim potpisom. Drugi je oltar posvećen padovanskom sv. Anti, a treći, najmašteniji a najviči, posvećen je Gospi Lurdskoj.


Zvonik i zvona


---


---


Greške je udaljeno stolima metara sjevero zapadno od sela.
NABDBISKUPA POSLANICA ZA GODINU BOCA OCA

Draga braćo svećenici, redovnici i redovnice,

Draga braćo i sestre Kristovi vjeneri!

S danasnjom I. nedjeljom došliša započnući treća i posljednja predjudijska godina posvećena svima našim čovjekovim budućnostima. Ovo je samo jedan od razloga da se pogled domaćim životima, koja teži i koja se živi u često neosvojenim prostorima, živjeti i koristiti ove stvari.

1. Krist je otkrio Očevo lice

Isusov nejavljenost u Palestini je u jastrebi ovjerećenje na krajevima Boči, na Oca. U isto vrijeme se nam otkriva kao Bog. Isus nam pokazuje Boga koji su i koji se brine za čovjeka, koji su i koji su i koji su i koji su i koji su. Ovo je tako ljudski svijet jer je ovo svog Sinu jednom godinu da njezinoj u vjeri. Isus je tako ljudski svijet jer je ovo svog Sinu jednom godinu da njezinoj u vjeri.

2. Krist nam je osvijetljuo čovjekov položaj pred Bogom

U sличnosti ljudskog samoučenja, odluku o čovjeku i odluku o čovjeku. Svakako očuvati božansku dva vođa duhovnog života. Svakako očuvati božansku dva vođa duhovnog života. Svakako očuvati božansku dva vođa duhovnog života.
4. Obljetnice sjemeništa “Zmajević” i pisama pape Ivana VIII. i kneza Branimira


SVEĆENIČKA REKOLEKCIJA U STUDENOM

Predavanje:

Mons. Valter Župan, biskup krčki

KRISTTOVI VJERNICI LAICI – SURADNICI SVJEDOCI DUHA SVETOGA U IZGRADNJI CRKVE I SVIJETA

Vatikanski je koncil Crkva naziva “Božijom narodom” koji je u hodu prema budućoj i stalnoj domovini. Taj narod živi od zajedništva ne samo pojedinih mjesnih Crkava s Rimskom Crkvom. Ono se ostvaruje odgovornom i djelepotom suradnjom svih vjernika, koji temeljem svog kršenja preuzimaju posljednje koje je Bog povjerio Crkvi, da ga izviši u svijetu.


IZ POVIJESTI NAŠIH ŽUPA

I. ŽUPA MOLAT


Župna crkva


U prezbiteriju nalazimo stari kamene nadgrobnice, datirano iz 1. t. god. I. god. To su uglavnom grobovi župnica. Tako i u sakristiji, koja je bila prva crkva, nalaze se grobovi s ugrijanim simbolima iz seljačkog likovog: motika, košir, lopata… Na jednom je groba glagoljski natpis: To je pokoigna Petrice Strigaša grob. Stara grobnica ploča s reljefnim likom svećenika kod obose crkve 1892. godine postavljen je uzvjesniji išč crke da se po njoj ne gazi.

Kapelica Gospe Karmelske

bilo po praćeno u sredsvima priopćavanja kao znak da se Crkva ugasila prema demokratizaciji nakon dugih stoljeća vertikalnog ustrojstva. Treba kazati da je neprimjereno pripisivati Crkvi moderan pojam demokratizacije, jer taj pojam u sebi uključuje poimanje naroda kao pripada vrhovna vlast, a Crkva nije tako ustrojena.

Temelj suodgovornosti i udinovanja u crkvenim strukturama je teološke a ne sociopolitičke naravi. Sva sudionička tijela, koja je sugerirano II. vatikanskob sabor, a koja je kodificirala crkveno zakonodavstvo, jesu više ili manje srećan pokusaj da se u juridičke forme prekrenu teološki principi na kojima počiva konciljska ekleziologija.

Koja je to teološka načela? Najčešće se spominje ekleziologija Božjeg naroda i njegovo zajedništvo, zamit crkvenost Božjeg naroda, koje se temelji na sakramentima inicijacije; zamit raznovrsnost danova koje su Duh Sveti dijeli svima u Crkvi. Tu je sinodalna praksa svih stoljeća krišťanstva. Izvanredna sinoda biskupa 1853. godine i službeno je utvrđeno da je crkvena zajedništva središnja i temeljna misao koncilski dokumenta i da među elementima koji karakteriziraju pravu viziju Crkve jest nauka prema kojoj se Crkva definira kao „zajedništvo“. Tako i Apostolska konst vituka Saeure discipline reges kojom se promijenili sadašnji crkveni zakonik 1833. godine. Čitamo pak u prethodnim bijekšima koje razjašnjavaju tekst konst vituka Lumen gentium da je zajednička pojam koji u staroj Crkvi bio u velikoj časti. Pod njom se ne razumijeva neki neodređeni osjećaj, non intelligent ur de vago quodam effectus, sed realitas organica, nega da klj organska stvarnost koja traži pravni oblik i ujedno je prošetka ljubavlju. Posebno je dakle izvanredna sinoda biskupa 1853. vrednovala ekleziologiju zajedništva kao središnje i temeljno misao svih koncilskih dokumenata i ta je sinoda smatrala da ta ideja treba biti temelj juridičkog ustrojstva Crkve kao sudioništva i suodgovornosti na svim razinama i crtaniji, jer sa Crkva zajedništvo, moda na svim razinama postoji sudioništvo i suodgovornost (Communion ecclesiae et structurae di corresponsibilitor. Ed. Pontif. Univ. Gregoriana, s. 17). Posebno od II. vatikanskog sabora sve više izrasta novi vid ekleziologije koja je organski povezan sa trojstvenim životom: Ecclesia, Universitas, Trinitatis. Do II. vatikanskog sabora prevladavala je kristocentrna ekleziologija, ili monistička, koja se može pojednostavljeno izreći ovako: Krist osniva svoja Crkva i prenosi vlast Petru i apostolima koji je onda prenose biskupima i sudioničima na koje spada da upravljaju i nadzrivaju.

Ovaj model, koji Krista skoro isključivo stavlja u središte svega, izvršiti je prevaldic ili krivi- kalne ekleziologije. Ovo je poimanje dovelo do nekada oštrog razgraničenja i podjele na aktivne članove Crkve (hirjeražiju) i pasivne ili one koji samo priznaju (vjeranci koji ne spadaju u hirjeražiju). Sama uvođenje pneumatološkog i trini- tarnog principa koji pripisuje Duhu Isusu Kristu ulogu izgradnje i strukturiranja Crkve omogućuje da se na Crkvu gleda s trinitarnog aspekta, a ne sa prenaglašenog krizocentrichnoga. Elemente za ovakvo krizocentrističko umjetESTO poimanje Crkve nalazimo pomalo u svim dokumentima sabora. Dekret o službi i životu preživljenja PO u 2. točki: “Gospodin Isus, kojega je Otac posvetio i poslao na svijet, cijelo svoje mislimo Tijelo čini diomonikom pomazanja Duh kojim je sam pomazan. Nema dakle nijednog uđa koji ne bi imao učestvu u poslanju cijelog Tijela.”


Duh koji je dan svim vjernicima, iako u različitoj mjeri, omogućuje da se i pastari i laici prihvataju kao braća i među svima postoji i prava jednakost u obziru na dostojanstvo i na djelova- nje zajedničko svim vjernicima u izgradnji Kristo- tova Tijela. Različiti u dužnostima i zadaćama, a solidarno odgovorni za život Crkve. Dogmatika konstitucija o Crkvi Lumen gentium temelji i svoj
Vjernici laci trebaju biti osposobljeni za izvršenje te svoje uloge u Crkvi. Njihovo uključivanje u sudačku tijela Crkve ujedno je i potreba osposobljavanja. Kod ovoga naime svećenik treba dobro imati na umu, da za prvo vrijeme, a to vrijeme, treba naglasiti, neće kod nas biti krakovo, svećeniku neće biti ništa lakše i da neće imati ništa manje posla, ako su njegovi vjernici laci aktivnije uključeni u izgradnju konkretnih Crkvi. Ovdje treba spomenuti poteskučkog koja se nerijetko javlja na samom izgradnji uključivanja, laika u konkretnom rad poslavanja Crkvi. Poteškoća koja se javlja posljedica je mišljenja prema kome će nam laici pomoći u naší ijošređenosti, jer će preuzeti neke uloge i poslove koje smo do sada mi svećenici obavljali pa toćemo dobro tomo od sada biti manje opterećeni. To mišljenje nije ispravno. Ako se stvari odvijaju u tom smislu znači da nisu na pravom putu i neće biti dobrih rezultata, treba biti obratno. Anaglazani će svećenik od sada biti više zaposlen, u pravu zaposlen u Crkvi i laicima. Zato jer laici imaju svoje vlastito poslanje i njihova uloga nije da odrade svećenici, što bi ih degradiralo, nego je uloga svećenika da svima njima bude učiniti i poslati te da ih posposobljava za njihovo poslanje i zato svećenik mora u svojoj poslavljanju laika, neće biti manja, manje, nego drželja. Svećenikovo poslanje je osnovni zadatak svoje vlastito da bi oni mogli učiniti i kompetentno optužiti svoje poslanje i učiniti to u svom poslanju, proziraju svoje poslanje i učiniti iz toga poslanje laika i s njima. A to nije ništa manje zdravo i osnovan za osobu osnovne nameru, da smo ima mi je objestu laići obavljali. Potrebno je zato biti sasvim na čisto i duboko upoznati teološko, kielizajne trenutne poslanja laika u Crkvi. Jednako je tako potrebno poslužiti našu ulogu predvodnika, učitelja i koordinatora u crkvenoj zajednici. Na svećenicima je formačka laika. O uključivanju naših laika u formaciju koja pruža našu učiteljsku, institut ne bi bilo ništa, samosvojno bi oni najviše formacije koja mogu pružiti svećenici u župama prateći i raditi s vjernicima kojima je tu poslanje i učenje u nekoj pastoralnoj aktivnosti. To je onaj svi kapitaln, ali ne niti možda dobrih vrijedan rad svećenika pastoralika. Ni jedan sastanak, koliko kog ima radar negra sušera i ne biti smiješno, makar kratkoatra na, formativnog i motiviranog dijelu, razumije se prema stupnju zrakalnosti konkretnih osoba. U ovome je pravna uloga svećenika unutar crkvene zajednice, jer će samo dubovno izgrađen vjernici moći svoje vlastito, vještvano u Crkvi i Crkva bio svijetla svoje posvećenosti koja ga

Krvave, bdj nad našom budućnošću koja je već počela, da bude Božja i naša... Prigodom blagdana sv. Krevana u Zadru se slavi i Dan grada, kada se prijeđu brojne svećenosti te dodjeljuju priznanja i odluča zaslužnim pojedinциma ili ustanovama. Među značajnim objektima koji su tom prigodom otvoreni za javnost spominjemo uređenje dijela oštakata rim- javnog forama i gradske šetnice uz crkvu sv. Donata i zvonic katedrale sv. Stojiše, te predaju obnovlje- ne i uređene "Gradne strase" Društava zadasnih umjetnika.

Nedjeljka Zubović

PRVA SAMOSTALNA SKUPŠTINA KATOLIČKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA


Skupštini HKUMST bili su nazočni brojni prijatelji, suradnici i dobrobitelji, a pozdrave nazočnici su uputili jest i u ime ravnatelja Medicinskih centara Zadar dr. Mike Gvorića - glavna


Nedjeljka Zubović

O NOBUNJENOJ STOVANJE SVETOG ZOILA


Sveti Živo, zvěcajen u Gradu Jakrvi Akvi- je, živio je u III. stoljeću i bio suvremenik sv. ljubavi i počastilo skladnim domjenom u svojim prostorijama.

Nedjeljka Zubović

O NOBUNJENOJ STOVANJE SVETOG ZOILA


Sveti Živo, zvěcajen u Gradu Jakrvi Akvi- je, živio je u III. stoljeću i bio suvremenik sv.

O NOBUNJENOJ STOVANJE SVETOG ZOILA


Sveti Živo, zvěcajen u Gradu Jakrvi Akvi- je, živio je u III. stoljeću i bio suvremenik sv.

O NOBUNJENOJ STOVANJE SVETOG ZOILA


Sveti Živo, zvècajen u Gradu Jakrvi Akvi- je, živio je u III. stoljeću i bio suvremenik sv.

O NOBUNJENOJ STOVANJE SVETOG ZOILA


Sveti Živo, zvècajen u Gradu Jakrvi Akvi- je, živio je u III. stoljeću i bio suvremenik sv.

O NOBUNJENOJ STOVANJE SVETOG ZOILA


Sveti Živo, zvècajen u Gradu Jakrvi Akvi- je, živio je u III. stoljeću i bio suvremenik sv.
Proslava blagdana svetog Krševana

SUSRET VJEROUČITELJA ZADARSKA NADBISKUPE


Nakon predavanja uslijedio je rad po grupama. Razgovor na radu temu je bio usredotočen na obnovljeni plan i program vjeronauka u školama, a našlo se i tri radne skupine. U plemenu se razvila plodna diskusija o konkretnim problemi i s kojima se vjerooučitelji suočavaju u svome radu susreća na terenu. Na kraju je izraženo zadovoljevstvo s održanim skupom i želja da se ovakvi susreti uprliježi mjesečno na razini Nadbiskupije.


Nedeljko Zubović

TRADICIONALNO ZADARSKO HODOČAŠTE

SV. NIKOLO TAVELČIĆU U ŠIBENIK

U ranim posljednjedvanašnjim satima, u nedjelju, 15. studenoga, zapeto se korovom od dvanaest autobusa sa 650 hodočasника iz Zadra i okolišnih Župa u pravcu Kremlimiru građa Šibenika. To je potencijalno po redu zadarško hodočašće u Šibeniku koje se organizira, uvjek u nedjelju na koni kalendarskog blagdana sv. Niko-lo Tavelića. Drugi veliki povjesnički događaj je nedavno nastupio, tijekom vjeronauke u srednjoj osnovni školi "Mjesna kuća" u S�evu, kada je potupljeni zvuk hodočasnog plesa "Ples na snem u večer".


Nedeljko Zubović

SUSRET CRKVENIH POKRETA I MOLITVENIH ZAJEDNICA ZADARSKA NADBISKUPE


Na svekrovini Krista Kralja, 22. studenoga 1998. godine, u župi crkve Bezgrešnog začeća blagane Djevice Marije, g. Nadbiskup se susreo s članovima crkvenih pokreta i molitvenih zajednica koje djeluju u Zadarskoj nadbiskupiji.

Nadbiskupov pozdrav

Draga braća i sestre, drage članice i članovi crkvenih pokreta u Nadbiskupiji zadar...
1. Neokatekumenalski put


"Milost Gospodina našega Iisusa Krista, ljubav Bogu Oca i zajedništvo Duha Svetoga za svima vama!" (2 Kor 13, 13).

Savjetovanje je bilo nazočno oko trideš- tak osoba, a skup je na petu pozdravu i prior samostana o. Jozo Milanović. Dgr. fra Bonaventu- ra Duđa, biskup je u vjerovima laicima u bogoslu- žnju Crkve na temelju dokumenata II. vatikan- skog sabora, iskazujući važnost i aktualnost ne- prestanog usvajanja i razvijanja mentaliteta kon- ci, i od strane klerika od strane laika. Fra Marko Bašić je govorio o praktičnim pitanjima sud- jelovanja i uloge Crkštvima vjernika laika u bogoslužju, osobito se osvrćući na važeće urretbe liturgijskih kajgra, koje su tolikom mjestima predvi- đaju da određene bogoslužne čine, uz dozvolu mjesnog ordinarijata, mogu predvoditi i obaviti la- ići na temelju svog kršćanskog sveučenstva.


ZLATNI JUBILEJ ČASNIH SESTARA KČERI MILOSRDA U ZADRU


Na završetku programa s. Adelina Franov, pro- vijimljeve, u ime Družbe sestara Kčeri Milošrda za- glavila je dvjestavovitom Bogu za milosti koje je izazvao po službi svojih sestara u župi i u gradu Zadru, kao i zahvalju za suradnju svim žrtvama, zupljima i dobroćinama i svima koji su svojom životom i radom bili promotori crkvenog zajedništva.

MISA NA POČETKU AKADEMSKE GODINE


Opravdano je reći da će upravo ova generacija mladih studenata biti ljudi za dvadeset i prvo stoljeće, nositelji odgovornih zvanični u hrvat- skom društvu i u Crkvi, kao stupovi obitelji, insti- tucija, škola, djelatnici u medijima, velikoposlanici kulture i vjere svoga naroda. To sve govorí koliko je važno i potrebno stjeci valjani pogled na vremene- te duh, ali i na materijalna dobra, da se stekne zdrav pristup mnogim pitanjima o čijem će rješavanju ovisiti Sveštenica i moralna stanja budućeg hrvatskog društva. Zadar je sveučilišni grad već šest stoljeća, grad vjere i kulture u kojem su užeći i učenici slučajevi uvijek da izgradnje sveze i kulture. Ne radi se o jednoj spontanoj grupi, niti o katoličkom udruženju, niti o duhovnom pokretu ili o nekoj elitnoj grupi unutar župe. Radi se o osobama koje žele živjeti u punini kršćanskih činjenica i svježe kretanje preko neokatekumenata, podješnog u različite etape, slično kažemka zaredove Sve- trnake Crkve, koji je prilagođen njihovom stavu kršćanima, iako u posljednjih nekoliko godi- na dolaze nekršćani koji vole prati katekumenat. Ove zajednice radi toga imaju poslanje da budu u župi zvanak i smanjen misionarske Crkve; otvoriti jedan konkretan put evangelizacije udaljenih, dajući – u mjeri u kojoj se razvija vjeri – znakove koji zovu pogane ka obraćenju. I toru u dimenziji kršćan u jedinstvu. "Ljubite jedni druge kao što sam ja vos ljubio i po toj ljubavi ću svi znati da ste moji učenici." (Lv 13, 34-35).


Nedeljko Zuzović

SAVJETOVANJE O LACIMA U LITURGIJI


Igor Miletić

2. Kursilo

Kursilo nastaje 1949. god. u Španjolskoj, na otoku Mallorci. Pokrenuli su Sebatian Goya, svećenik, Eduardo Bonnin, laik, i biskup Hervas. Raširen je u svijetu u 52 zemlje s preko 5 milijuna članova.


Naš je zajednički pozdrav: Do colors!

Ana Mikolović

3. Kršćani

Prije samog početka pozdravljamo vas kri- šćanskim pozdravom: Bog živi!

Ja sam Antoni, član sam Krišćanska društva "Dr. Ivan Merz" župe Turanj i imam tu čast da vas upoznam s – kako je to rekao o. Josip Vrbanec, jedan od osnivača Krišćanstva – "najde- sljehljim pokretom mladiži što ga je hrvatski narod izdvojio".

Da bih vam uopće mogao reći to su kršćani, kako radimo, ko je svrha našega djelovanja, te pokušati vam približiti ideale na kojima počiva naš duhovni život, potrebno se vratiti u prošlost, u danas osnivanja Krišćanske organizacije. Ja ću go- kulati, u što je moguće kraćim črtama, neakcivim


Da li kada sam vam donijela pripitomila po- četke i povijest Krizarstva mogu vam odgovoriti na ona početna pitanja: dakle, kdo su Krizari?


U našoj Nadbiskupiji djeluje pet društava: Starigrad-Paklenica, Radačinović, Sv. Stošija - Biograd, te dvije grupe u našoj župi Turanj. Krizarstvo „Dr. Ivan Mez“ je društve koje odu-
PROSLAVI SVIH SVETIH I DUŠNOG Dana U ZADRU

Biograd Svetih svetaca je prosleđen u svim župama Zadarske nadbiskupije svećanim euharistijskim slavljenjima na kojima su prisustvovali brojni vjernici kao i pohodnje neslužbenni grožnjaci, kako na sam Biograd Svetih svetaca tako i na Dušanov dan. Na slavljenje Svetih svetaca, u katedrali svete Stolje, u 11 sati, nadbiskup mons. Ivan Prenda predvodio je svečanu koncelebraciju svećanog misa u svetoj hrišćanskoj svetištu. U svojoj propovijedi, ističući značenje Božje riječi, Nadbiskup je naglasio dvije poruke i jedan poticaj na kojima se odvaja hitna bitna poruka Crkve u svijetu. "Božije vjere, u posebnom na Biograd svetih, vjernicima šale važne poruke i poticaje otkrivajući im tako smisao njihova života i konacnu smisao cjelokupne hrišćanske povijesti. Čovjek smatra svih svojih individualnih i kolektivnih naporima otkriće u Isusu Kristu, kojemu je Jaganjac središte. Za budućnost, kao ispunjenje smisla, započinje u našem zemaljskom hodu s osjećajem krštenja u kojem primamo Božje sinovstvo koje se razvija do svoje punine u prijelazu u Božju vječnost. Ostvarenje zajedništva s Jagenjcem treba put blagostanja, a to je staza kojom su krozliši svi naši blagodati ili svi svi u nebi. Danas na Biograd Svetih svetaca, sjetimo se na svih Svetaca Crkve koja protekla dva milenija kršćanstva, ali i njih mnogobrojnjih kojima ne znamo imena i čiji imena nisu ubijeljena u Rimski kalendar, ali koji su kao vjernici ostvarivati svoga zemaljskog posvajanja proracun života po zakonu evangelskih blagostavaju. Njihovi živi opećenici znakom Boga života trebali bi postati smijehom sva.

SVETE MISIJE OD GODINIE DUHA SVETOGA U SALIMA

U župama Saljskog dekanata (Sali, Žman, Lukovica) održane su svećene misije od 1. do 8. studeničnog mjeseca. Vrlo su jeftine i biti su usvjesni o. Žvonko Vlah (Dubrovnik) i o. Žvonko Serenet (Zagreb). Gesto svećeno misija pritakno je nezadovoljstvo svetoga Oca Ivana Pavlova II. – "Bit te mi svjedoči". Na poticaj vjernika i mjesnog župnika, oci misionari su došli na Dugi otok, u mjestu Sal. Misione su zaštitljive kao dubovna obnova svih vjernika i koja se na taj način priprema na prihvaćanje duhovne i duševne života. Svi želimo da se Isus Krist trajno nastani i upisati na našu misu. Nama je jestesan i bitna poruka koju su oci misionari iznijeli braću vjernicima i bilo to snažna i smisliva, i su je razumjevali mnogi. Budalih i djece, stari i stare, a posebno mladi i djevojke ovih župa pokazali su se spremni na surossku i angažmanu. To se posebno osjetilo u brojnim razgovorima koje su vodili misionari, a još i u svrstavu svih ispunjeno koje su za mnoge bile obročenice. Vjernici župe vjerni papi i Crkvi. Od 1974. g. počinjanja Canaleti male vjere koji će se proširiti po cijelom svijetu. Pojedine misije iz 1974. godine prikazano je u 2. članak. Canaleta je u svijetu promijenio cijeli svijet. Na području obnovljenog svijeta, svršetku od svih vjernika, sa posvećenim vjernicima podijelio Papinški blagoslov sa potpunim oproštajem.

Poslije, u 15 sati, na Središnjem gradskom groblju, na kojemu se tom prigodom okupilo veliko mnbo vjernika, nadbiskup Pren- da je predvodio Sudijski riječi s odsluženjem za pokojne. U svojoj riječi vjernicima okupljenim na grobovima svojih pokojnika on je izreka značajne misao: "Dok bude čovjek i stvarnost stvarnost Crkve će se sastojati od tri dijela. To su ponajprije kažnjeni, koji više se ljudi gledaju Božje, zatim pokojnici kojima treba sazgrijavanje ili slušanje za nebo, te im još nije dopusteno gledati Bogin; i konacno, to smo svi mali zemaljski potnik koji još moramo izdržavati kulovan svog života. Na Dušan dan, u katedrali svete Stolje, nadbiskup Ivan Prenda, zajedno s nadbiskupom u miru, mons. Marijanom Oblakom i gradskim svećenicima, predvodio je svečanu misu za sve vjere umrije. U atomov ravnine, 3. studeničnog, nadbiskup je u katedrali predvodio zadušnica za sve pokojne nadbiskupije i svećenike Zadarske nadbiskupije.

Nedjeljko Zavobić

VJESNIK

Br. 11-12/1998.

VJESNIK

Br. 11-12/1998.
Osnovni cilj Marijinje legije je rad na vlasti
tom posvećenju i apostolata, te u bližnjem pre-
posmati Krista i služiti mu. Marijinja legija ima
svog priručnik prema kojem radi i djeluje. Sveti
Otac Ivan Pavao II. rekao je da je duh i cilj
Marijinje legije u potpunom skladu s interesima
Crkve danas. Priručnik ima odgovornu snagu koja
daje legionarima podršku kroz tijek sastanaka,
molitvu i rad. Imamo radne i molitvene članove.
Rudni pristupuju tijednim sastavcima, obilježavaju
tim dva sata apostolskog radnog tijek i dnevno
mole katenu. Sav se radi obavlja pod nadzorom
duhovnog vođe, a zadaci su npr. posjeta u dvo
to starina, novim obiteljima, starima domovima
ili bolnici gdje legionari pomažu župniku u pri-
premi bolesnika za svete sakramente. Molitveni
članovi jesu oni koji dnevno mole sv. kranicu
i katenu. Oni su krila za jezic legije jer molitve svake
prezidij bio rastojao u radu. Najvažniji rad je rad
na oživljanju ali s ljubavlju i punu pouzdanja u
Marijinu legiju. Ovo je uvjek biti svjestan da
je Marija izabra nas kao svoje oružje u borbi protiv
Zloga.

Današ naši osnovni Franci nije vrše
me
danu, važno je posvećivati seba da je tu
Marijin duh koji pomaže. Danas su na
moliću don Igor, don Ivica, don Šime i don Tito, a uveća se
i dr. Vlade Dvorsćanin, jer bez pravde i
blago slaganja našeg našeg Đubnika bi se ne
zadojeno u novi okretaj za spas duga. Zato se i dalje preporučamo u
vaše svete moliću preveću Dvorsćanin.
I molim vas, daje nam zadatice, jer mi smo tu,
vaša produžena ruka da stignemo tamo gdje vi često,
zbog vaših prevelikih obveza, ne možete. Hvala.

Danica Žepina
6. Djelo Marijino (Fokolari)
6. Djelo Marijino ili Pokret fokolari jedan je od
plodova Duha Svetoga u današnjem vremenu.
Započelo je prije desetak godina za vrijeme 2.
svjetskog rata u sjevernoj Italiji. Chiara Lubich,
ustanoviteljica i predsjednica Djela, govori o
počecima: "Bombardiranje ne prestaju. Sve propa-
da. I ovo je to da dugo predstavljalo najveće
vrijednosti života: osnovani obitelji, završiti studij,
izgraditi kuću, No, čini mi se Gospod in uopće
svim sveopćim sniženjem želje ponoviti: 'Sve ta
stila, taj inači.' Ali, baš u tome Bog mi se
rastvorjava onakav kazan jest: Ljubav. I izbijem
se za ideal svoga života."
VIJESTI I DOGAĐAJI

SVJETIONIK - LIST MLADIH ŽUPE BIBINJE


Livio Marijan

MIJSKE U ŽUPI BEZGRĘŠNOG ZAČEĆA BDM ZADAR-PUNTAMIKA


Program toga misijskoga jezgda sastavljen je tako da je javno sve župljane svih uzrasta: djeca, mladost, braće parove – roditelji, trudnice, starce i bolesne. Svagogdan, prije početka i navodnog slavlja se su svete misne na kojima su misionari

propovijedjali, a nakon većernjih misa misionari su održavali susrete s mladima i roditeljima. U srijedu se slivalo pokorničko bogosluženje, zasebno po ukrasolom vjerniku, a odazivao se veliki broj župljana. Četvrtek je bio posvećen eucharistijskom i svećenstvu. Toga dana na misijskim susretima u župi sudjelovali su i maturanti Nadbiskupskog sjemenštva "Zmajević" u Zadru. Osobito je bilo zapadan susret mladih iz župe sa sjemenštarcima, na kojem su mladi izravno sjemenštarcima postaju jele stanju u sveži njihova budućih svećeničkih poziva i odgoju u Sjemenstvu.

Petak je bio posvećen Šruci Ivusicu. Prije početka se svete eucharistija za starce, bolesne i smanjene župljane, a teži bodeni priimlili su sakrament bolesničkog pomoćenja. Na srijedu, točno u 15 sati, gospe je ovdje navođenje znakova nove župne crkve svih pet zvona i pozivalo južnje župe sve vjerne na međusobno poziranje. Na večernjoj svetaj misi izvršena je posvetna Šruci Ivusicu i prikazan film o župnoj muci i smrti.

Mirela Zabić

7. ZAJEDNOSTI I OSLOBOĐENJE


Za one koji ne znaju, ovaj je crkveni pokret prisutan u oko 70 zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, počevši od Zadra u Zagrebu. To je jedan od tri najvažnijih pokreta koji je osnovao don Luigi Giussani 1954. godine u Milano. Vozđe se u svakoj zemlji, u Zagrebu i Riminiju susreće i grupu mladih koji su posluživali na praznike. U razgovorima s njima shvatio je da oni makar potjeću iz křalık tragedije i duhovnog svijeta, ne znaju ništa. Tako se rodila u njima želja da današnjim mladom čovjeku pokaze da je Crkva i danas i za njega zanimljiva. Od tada do danas pokret se razvij na različitu obzirnatima, a u sredinama odraslih, u ...
8. Vjera i Svijetlo

Duhovni zaćetnici "Vjera i Svijetlo" dva su mala, telko hendikepirana dječaka. Njihovi rodi-
telji željeli su njima otići na hodočašće u Lourdes. No, za njih nije bilo mjesta među hodo-
časnicima njihove biskupije. "Oni su previše hend-
dikepirani. Ništa neće razumjeti... bić će na smet-
nji..." Tako se obitelj sama zapušta u Lourdes. U hotelu su primljeni s tvrdcom: "Obroci će vam biti servirani u vašoj sobi!" U ulici, na spjeli ukazanju nailazili su na komentare: "Ovakvom dje-

Iz tih iskustava, iz tripljenja roditelja i odga-
jatelja rodila se zanimanje. Zašto ne bismo razmi-
šljali o hodočašću s djecom, mlađinama i odraslima koji imaju mentalne poteškoće? Tako bi Crkva mogla bolje otkriti kako su oni u potpunosti djece Božje. Ideja je prerasla u projekt koji se tri godine priprema. Na početku Jeanse Vanise i Marie-He-
lene Mathieu nakon prvog zajedničkog hodoča-
šća u Lourdes 9. travnja 1971. godine, gdje se okupilo 12.000 ljudi od čega 4000 djece s mental-
nim poteškoćama, nastaju zajednice susretanja okupljene oko osoba s mentalnim poteškoćama. Plod tog prvog hodočaštva bila je spoznaja Isus-
ovog dara: on nam povjerava osobe s mentalnim poteškoćama, njezinu potrebu da bude voljena i da voli, njezin poziv na jedinstvo. Isus nam pred-
laže sklopljen savet s njim. Tako je nastao dar zajed-
nice "Vjera i Svijetlo". U jednoj zajednici koja ima tri desetak članova, u središtu je osoba ranjena u inteligenciji. Oko nje okupljaju se njezini roditelji duhovo ranjeni košnjom koji malo pomalo otkri-
vaju misterij ljepote svog djetea i njezin jedin-
stven poziv. U zajednici su također osobe koje žele biti prijatelji osobi s mentalnim poteško-
ćama, koji se zauzimaju za aju i svakog u drugome otkriva prisutno živoga Isusa. U zajednici je također prisutan svećenik ili pastor da bi nam pomogao dublje shvatiti misterij Božje ljubavi prema ranjenoj osobi: "Bož je izabrao lude da posrami mudre i slabe da posrame jake." Zajedni-
če se nastaju redovito, jednom mjesečno, na susre-
tu prijateljstva i međusobnog slušanja, slavlja, svekovanja i molitve. U vremenu između susreta, članovi zajednice nastavljaju graditi osobe veste, odlaze na zajednička ljetoivanja, hodočašća, duhovne obnove.

Dana je to međunarodni pokret: 1.200 za-
jednica u 70 zemalja na 5 kontinenta. Zajednice su obično uključene u svoje župe i život svoje Crkve. "Vjera i Svijetlo" je ekumeni pokret koji želi okupiti kršćane iz različitih zajednica i odgo-
vorit na Isusovu molitvu: "Oče, neka bude jeda-
ni.

Duhovnost pokreta zasnovana se na činjenici da Bog voli svako stvorenje. "Zato mi vjerujemo da svaka osoba, s duševnim poteškoćama ili bez njih ima jedinstvenu i otajstvenu vrijednost. I budući da je osoba u cjelokvitoj, ima prava svakog čovjeka. Svakom osobi Bog jednako voli i Isus jednako živi u njoj, čak i ako se da to dižuća osoba jedva može izraziti. "Vjera i Svijetlo" je objavljivati posebnih darova koje je Bog dao onima kojima je ranjena inteligencija: to je njihova sposobnost primanja i davanja ljubavi, njihova jedinstvenost i odbacivanje konvencija. U društvu koje se zasniva na korisnosti i moći, men-
talno retardirani možda nisu djelotvorni, ali su ipak proroći na području sreća i nježnosti, u onome što je bitno ljudskom biću. Tako siromašni evo-
angeliziraju nas ostale.

Evandželje nam govori da su oni ti koji su se odazvali pozivu na svadb: došli su sijepi, hromi, glubi, njeni. Zadri su imali vremena da bi došli. Sveti Pavao kaže da su to Božji odabranici. Isus je izrazio to što je na svjetu krkko, da posrami jako. Dale, u središtu je osoba ranjena u intelijenciji, koju je društvo gurnalo na rub. Pa-
vao uspoređuje Crkvu s ljudskim tijelom – najkr-
kiji i najskriveniji dijelovi obavljaju najvažniju funkciju. Mentalno hendikepirane osobe ne traže poznaje i novac, ne teže za moći, za važnim služba-

Prije sedam godina u Zagrebu je nastala prva zajednica "Vjera i Svijetlo". Dana postoji sedam zajednica u cijeloj zemlji: tri u Zagrebu, jedna u Belišću, jedna u Zadru, jedna u Đakovu i jedna u Rijeci. Zajednica u Zadru nastala je 1997. godine, u godini Duha svetoga i djeluje na podru-
čju župe Uznesenja Marijina na Belačuli.

Heidi Mičić

21. Don Damir Jurić i don Eugen Konatí
28. Don Mihovil Čukar

Rujan, 1999.

4. Don Mladen Kačan
11. Dr. Tomislav Bondulić i don Sreško Frka-Petešić
18. Don Nikola Tošić i don Vinko Šolaja
25. Don Ante Ivančev

Listopad, 1999.

2. Don Andelko Buljat
9. Dr. Eduard Peričić
16. Don Gašpar Dodić
23. Don Joso Kokić
30. Don Grgo Batur i don Hrvoje Kolak

Studeni, 1999.

6. Don Mario Gržanov i don Elvis Ražov
13. Don Tihomir Vulin i don Stjepan Vinko
27. Don Marinko Jelečević

Prosinc, 1999.

4. Don Nedjelko Zubović i don Ivica Jurišić
11. Don Jerko Gregov i don Zdenko Dundović
18. Don Marino Niničević

+ Ivan, nadbiskup
VELJAČA, 1999.
6. Benediktinci - Čokovac
13. Don Nedeljko Ivanov i don Jose Kero
20. Don Ivan Zorić i don Marijo Sikirić
27. Samostan sv. Prane - Zadar

OŽUJAK, 1999.
6. Don Ždenko Milić i don Nedeljko Badurina
13. Don Đorđe Katuša i don Alojzije Knežević
20. Don Tito Šarić
27. Don Andelo Kolčić

TRAVANJ, 1999.
10. Don Šime Kevrić i don Josip Lenkić
17. Don Srečko Petrović, ml.

SVIBANJ, 1999.
1. Don Marinko Dušnjak i don Jozo Radišić
8. Don Mijo Stjepić i don Ivan Kevrić
15. Don Jeroš Lenkić
22. Don Andelo Zorić i don Srečko Petrović, st.
29. Don Pavao Zubčić

LIPANJ, 1999.
5. Samostan sv. Mihovila - Zadar
12. Mons. Marijan Oblak
19. Don Čedomil Šupraha i don Nikica Dušević
26. Mons. Milevoj Bošković

SRPANJ, 1999.
3. Don Mario Soljačić i don Ivo Dovoda
10. Mons. Pavao Kero i don Emil Bilaver
17. Don Šime Sturmela i don Jure Zubović
24. Don Tomislav Sikirić i don Tomislav Radišić
31. Samostan sv. Mihovila - Zadar

KOLOV Zac, 1999.
7. Don Radojica J. Pircić
14. Don Igor Ikić i don Stanislav Wielinski

NADBISKUPOVA PORUKA ZA BLAGDAN SVIH SVETIH I DUŠNI DAN

Svetkovinom Svh svetih slavimo pobjedu i proslavu svih znanih i neznanih junaka vjere. Tko su junaci vjere, tko su sveti? Poruka Božje riječi koja se čita na misi blagdana Svh svetih ohranja nam njihove osobine: "stvorili i dohonom, krvom, plodnom, pravedno, mišljenje, čistim srcem, mirovom, pokrojeni zbog pravednosti..." (Usp. Mt. 3-10). Sveti Pavle, u poslanici Galaranima (2, 22-23), govorio o plodovima Duhu Božjega što bi ih kršćani trebali očitući nabrjava: "ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrot, vjernost, blagog, udržljivost". To su osobine svetosti. To su konkretni znakovi Svetoga. To su isusov kriteriji svetosti.

Svatko se u svom životu zasigurno susreće s nekom ili vrlo od ovih osobina, i to uvijek i samo preko drugog čovjeka. Svetost ne lebdi nad nama u nekoj nedostupnoj sferi apstrakcije. Ona se događa. Bog nam je svoju svetost pokazao vrlo konkretno: postao je čovjekom u ljudi iz Nazareta i "prošao zemljom čineći dobro" (Dj 10, 38). To je misija koju svaki kršćanin prima na krštenju i krizmi. To je onaj bitni životni program vjernika i vjerničke zajednice - "pocali zemljom, dukle, životom, čineći dobro!" Svetost se očituje u jednostavnim svagdanjim stvarima, ali nije nimalo jeftina i lak dostupna. Uostalom, kao i sve što je u životu dragocjeno i vrijedno, svetost je zahtijevna i traži čitavog čovjeka. Slaveći spomen na svete, razmišljamo o našem osobnom životnom stava prema svetosti. Kršćani može krenuti putem svetosti, zalagati se i trošiti za Kraljevstvo Božje već ovdje na zemlji, i tako pomalo mijenjati svijet. No, može i zasensirati svoje poslanje, biti prosječan, nemaran ili nezainteresiran. Takši također sudjelujemo u promjeni svijeta - ali u kom pravcu? Poruka svih svetih i blagahih glasa: "Predimo zemljom čineći dobro" ili kako to jedna svetica iz novijih vremena - Mala Terezija - kaza: "Želim zariditi svoje sebe i čineći dobro na zemlji!"

Odmah nakon svetkovine Svh svetih stajemo spomen svih vjernih mrtvih. Ostajemo, dakle, u ozrazu razmišljama o svetosti. Naši pokojnici otišli su pred nama prema vječnosti. Oni su ušli na put svetosti u jednoj bitno drugačijoj dimenziji nego mi. Dok ih se spominjemo i molimo za njihove duše, zahvalimo Bogu za sve ono lijepo, plemenito i dobro - dukle sveto, što su nam u životu ostavili. To su osobine i ostvarenja koja nikada ne umiru već se ugrađuju u Vječnost.

"U dobroti svojoj, Gosподине, daruj mi pokoj!" (Večerinja za pokojne) + Ivan Prenda, nadbiskup zadarzki
ODREDBE

TAKSOVNik
Nadbiskupski ordinarijat Zadar
Broj: 1699/1998

CRKVENI TAKSOVNik ZADARSKE NADBISKUPIJJE

Uslužujući Dijecezanski taksovnik s misnim stipendijem i štolariom, od 1. studenoga 1998. godine u Nadbiskupiji zadarskoj su ove pristojbe:

I. VJENČANJE: Štolarina i administracije .............................. 140,00 kn
Ekonomat nadbiskupije ................................................. 60,00 kn

II. SPROVOD: Štolarina i administracije .............................. 140,00 kn
Ekonomat nadbiskupije ................................................. 60,00 kn

III. ŽUPNIČKE PRISTOJBE I BILJEGOVINE

1. Matični izdavak (krsni, slobodni, vjenčani, smrtni list) .......... 30,00 kn
   Potvrda o križenju, vjenčanju, križenju, smrti. .................. 10,00 kn
   2. Obiteljski list ......................................................... 30,00 kn
   3. Rodoslavije ............................................................ 300,00 kn
   4. Sastavljanje zapisnika, molba .................................... 30,00 kn
   5. Sastavljanje zapisnika, molba .................................... 30,00 kn
   6. Otpušnica zaručnika za vjenčanje u drugoj župi
      kada je vlastiti župnik obavio svoj pripremu za vjenčanje 100,00 kn
   7. Vjenčanje zaručnika iz druge župe ................................ 15,00 kn

IV. ORDINARIJATSKIJE KANCELARIJSKE PRISTOJBE I BILJEGOVINE

1. Oprost od ženidbene napovijedi ..................................... 40,00 kn
2. Oprost od maloljetnosti .............................................. 40,00 kn
3. Oprost od zapreke mješovite ženidbe ............................... 40,00 kn
4. Oprost od zapreke razlike vjere ................................... 40,00 kn
5. Oprost od zapreke krvnog srodstva ................................ 80,00 kn
6. Oprost od zapreke tazbine .......................................... 80,00 kn
7. Oprost od zapreke zločina .......................................... 100,00 kn
8. Oprost od doprinosu krsni. i složi. lista .......................... 40,00 kn
9. Oprost od otpusnice nadležnog župnika ............................ 40,00 kn
10. Dezvolu križenja odrasle osobe .................................. 40,00 kn
11. Dozvola podjeljivanja sakramenta križanske inicijacije ....... 40,00 kn
12. Primanje u puno zajedništvo Kat. crkve ......................... 40,00 kn

STATISTIČKE OBVEZE PREMA NADBISKUPSKOM ORDINARIJATU

Nadbiskupski ordinarijat Zadar


FOND BRATSKE SOLIDARNOSTI

Nadbiskupski ordinarijat Zadar

Pitajemo sve svećenike u Nadbiskupiji na sudjelovanje u Fondu bratske solidarnosti koji je namijenjen braći svećenicima koji pastoralno djeluju i žive u župama koje su ratom poharane ili su manjih materijalnih mogućnosti. Svatko neka prema svojoj savjesti izdvoji za brata svećenika kako bismo bili prvi u načelu pravednosti i međusobne ljubavi.

RASPORED MISA ZA ČLANOVE POKRETA "PRO FAMILIA ET IUVENTUTE CHRISTIANA"

Nadbiskupski ordinarijat Zadar

Pitajemo svu braću misnike, dijacezanske i redovničke, da nastavimo s molitvom i žrtvom za članove pokreta PRO FAMILIA ET IUVENTUTE CHRISTIANA. Potičemo živo na uistajnost i koliko god je moguće vjernost razmačenim datumima za služenje svete Mise na ovu nakanu, prikazujući određene subote svetu misu za križanske obitelji i mlade.

Raspored

SIJEČANJ, 1999.

2. Mons. Ivan Prenda, nadbiskup
9. Don Rozario Štrin
16. Don Ante Erstic
23. Don Ivan Mustač i don Marijan Stojanović
30. Don Emil Bilaver i don Šimun Šindija
OBVEZE PREMA NADBISKUPIJI

Nadbiskupski ordinarijat Zadar

Svaka župa, bilo da je povijena dijacezanskom bilo redovničkom svećeniku, dužna je do 20. siječnja 1999. godine podmitri svoje obveze i dugovanja prema Nadbiskupiji kako stijedi:

Obveze župa
1. Uredska troškovi i Vjesnik Zadarške nadbiskupije: 500,00 kn.
   3. Doprinos za svećeničku rekolekciju, Katehtski i Svećenički dan: 400,00 kn.
   5. 10% brutto od redovnih prihoda.
   6. 10% od prodaje crkvene imovine ukoliko je bio slučaj.
   7. Doprinos za službu duhobranički Opće bolnice u Zadru (1 misna intencija na 500 vjernika).
   8. 50% od milostinje Iseljeničkog dana.

Osnovni doprinosi svećenika
1. Binacije i trinacije
2. Takse od vjenčanja i sprovoda.
3. Mjesečni doprinos za BOMF
4. Fond bratske solidarnosti
5. Fond za svećeničku zv Ana
6. Osnovni doprinos za svećeničku rekolekciju: 400,00 kn.
7. Doprinos za svećenički dom
8. Eventualni dug Ekonomat ili Nadbiskupskoj knjižari.

IZVOD IZ CRKVENIH RAČUNA

Nadbiskupski ordinarijat Zadar


VJESENIK

VJESENIK

13. Dozvola križenja, vjenčanja u privatnom stanu .......................... 40,00 kn 10,00 kn
14. Proslaženje mrtvim .............................................................. 100,00 kn 30,00 kn
15. Administrativno proslaženje ništetnim crkvenog braka ob defectum formae ........................................... 100,00 kn 20,00 kn
16. Ukrepljenje ženidbe u korijenu ................................................. 100,00 kn 20,00 kn
17. Pozakonjenje djeteta post. subs. matr. ...................................... 100,00 kn 20,00 kn
18. Ovjerene dokumente ............................................................ 15,00 kn 5,00 kn
19. Potvrda o posveti crkve, oltara, blagoslova znova, podizanje križnog puta ......................................................... 100,00 kn 20,00 kn
20. Imprimatur ................................................................. 100,00 kn 20,00 kn
21. Imenovanje kanonika ............................................................. 500,00 kn 100,00 kn

Sve dokumente i molbe treba propisano biljegovati crkvenim biljezama. Nebiljegovane dokumente i molbe treba vratiti stranci ili uredu koji ih je izdao.

Biljegovanje daje vjerodostojnost dokumentu i ujedno je jedan vid našeg doprinosa za poslovanje Biskupske konferencije.

Nedjelja Caritasa

Nadbiskupski ordinarijat Zadar
Broj: 1712/1998


Milostinja te nedjelje, u svim crkvama i u svim svestrim misama je namjenska - za Caritas i s tom namazom neka se što prije dostavi Ekonomatu Nadbiskupije.

+ Ivan, n.r.
PASTORALNA PRIPRAVA ZA BOŽIĆ

Nadbiskupski ordinarijat Zadar
Broj: 1713/1998


Uza sve redovne pastoralne aktivnosti priprave na blagdan Rođenja Kristova, neka posebno mjesto ima uvijek sakramentalni život vjernika. Sakrament pomirenja i pričest je najvažniji i najpotrebниiji "bozičan dan", "božićna svećenost" ili "obsluž" i ne može se ničim nadomjestiti niti zasjeniti. Neka stoga sva katheze i pastoralna aktivnost tijekom došaće bude usmjerena na doživljaj Božjeg Utečenja kroz susret s Kristom u sakramentu ispovijedi i svete pričest. Doličnim vanjskim izgledom i unutarnjim rasproženjem nas samih, koje će jasno svjedočiti na našem duhovnom staležu i u poslanju pridonijet će zasigurno većim plodovima naših pastoralnih aktivnosti.

Ovogodišnje Dočaće obilježeno je u mnogim župama redovitim misama zornicama. Neka Gosподin blagoslov i sve napore koji su učinjeni da se ta priprava za Božić ponovno oživi i pokrenu kako bitno u duhovnom pogledu što svećenije i jepše dočekali Božić.

Nadbiskup + Ivan

ISELJENIČKI DAN

Nadbiskupski ordinarijat Zadar
Broj: 1714/1998

Dan posvećen našim iseljenicima obilježit ćemo ove godine u nedjelju, 27. prosinca, na blagdan Svete Obitelji. Naše župe na žaloš obilježju iseljenicima i uvijek je važno posvetiti im posebnu pažnju, osobito u božićnom vremenu kada je naglašena obitelj i njezino zajedništvo. U ovom broju Vjesnika donosimo ovogodišnju poruku za Iseljenički dan Ravnateljstva dušobrižnosti za Hrvate u inozemstvu.

Milostinja Iseljeničkog dana, u visini od 50%, neka se dostavi Ekonomatu Nadbiskupije s naznakom "za Iseljenički dan". Ta je milostinja namijenjena potpori Vijeća HBK za migraciju.

Nadbiskup + Ivan

PROSLAVA SVETE STOŠIJE - ZAŠTITNICE ZADARSKE NADBISKUPIJE

Nadbiskupski ordinarijat Zadar
Broj: 1715/1998

Našu stoljetnu zaštitnicu i zagovornicu, svetu Stošiju, proslavit ćemo i ove godine na razini cijele naše Nadbiskupije. Toga je dana blagdan u čitavoj našoj mjesnoj Crkvi, u svim njezinim župama, i dolikuje da se toga dana slavi posvada blagdanskog sveta Misa. Časoslov i Misa na blagdan svete Stoši želite vlastiti,

Nadbiskup + Ivan

MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

Nadbiskupski ordinarijat Zadar

Od 18. do 25. siječnja u Crkvi se tradicionalno obdržava molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Potičemo sve da se molitvom i žrtvom uključite u osminu. Papa Ivan Pavlo II., veliki poboriček ekumenizma, neprekidno poziva čitave Crkvu na otvorenost ka ekumenizmu i naglašava ekumenički značaj Velikog jubileja za sve kršćane. Uključimo se i mi u to duhovno gibanje i molimo Gosподin da nas obdarui duhom ljubavi, razumijevanja i pominjena kako bi naša žrtva bila čista i savršena pred Nijim.

Nadbiskup + Ivan

BINACIJE I TRINACIJE

Nadbiskupski ordinarijat Zadar
Broj: 1717/1998

Svima koji imaju dozvolu bitići i trinati radi duhovnog dobra vjernika proizvodec dozvolu i za 1999. godinu uz uvjet da traju isti razlozi.

Nadbiskup + Ivan

MISNA TABLICA

Nadbiskupski ordinarijat Zadar
Broj: 1718/1998

Svi dijecezanski svećenici, aktivni i umirovljeni, svećenici redovnici, župnici i kapelani, dužni su prodati Ekonomatu Nadbiskupije, do 20. siječnja 1999. godine, popunjenu Misnu tablicu za četvrti tromjesečje 1998. godine, kao i tablicu za treće tromjesečje ukoliko to nisu još učinili.

Nadbiskup + Ivan