**Velikonoce 1976**

Nejdražší spolusestry,

jásáme s církví svatou: „Náš Vykupitel vstal z hrobu, zpívejme chvalozpěv našemu Bohu, Aleluja.“

**Ať toto velké a slavné „Aleluja – chvalme Pána“ rozezní duši i srdce. Ať pronikne celou bytostí a naplní ovzduší našich prostor, aby se štěstím rozjásala i srdce všech, s nimiž žijeme. Ať celý svět procítí radost, že Ježíš, náš Pán a Spasitel, náš vítězný Král, světlo a spása národů, náš Bratr a Snoubenec vstal z mrtvých – a už neumírá. Celá země i všecek vesmír ať je naplněn poznáním jeho slávy. Zmrtvýchvstalý Kristus přemohl svým vítězstvím brány pekel, zničil hřích a smrt a dal nám nový život.**

**Tak nám dal poznat nekonečně milosrdný Bůh velikost své lásky a svého milosrdenství. Vděčným srdcem radostně zpíváme: „Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, aleluja!“**

**Drahé sestry, kéž paprsky slávy nedělního rána září do všech našich dnů. Ať Ježíšova vítězná láska vede i naše srdce k stálému vítězství a duchovnímu růstu. Ať nový život, získaný Kristem, žijeme skutečně nově, pravdivě a vděčně, abychom svými činy, radostnou službou a pravým milosrdenstvím „vydávaly svědectví o zmrtvýchvstalém Kristu a byly znamením živého Boha.“** (K 32a)

Slavná Královna nebes kéž vyprošuje srdci každé Boromejky pevnou, živou víru, hořící srdce, velkou statečnost, neumdlévající ochotu k oběti, a tím radost, pokoj a vždy dostatek světla i jistotu ochrany i pomoci Krista – Vítěze. On ať zůstává s námi!

Ve velikonoční radosti Vás objímá a denně žehná Vaše SM. Vojtěcha s celou GR a všemi sestrami na Hradišti.[[1]](#footnote-1)

Drahé spolusestry,

„Pokoj vám!“

Pozdravem, který byl prvním slovem na rtech našeho Vzkříšeného Pána, zdravím každou z vás a těším se, že prožíváním nesmírných skutečností našeho vykoupení se staneme vpravdě **velikonočními lidmi** vnitřně obnovenými a posilněnými. Naše radostnost bude potom vyzařovat do tohoto světa paprsky věčné radosti!

Na cestu obnovy, světla, odvahy a radosti Vám denně žehná Vaše SM. Vojtěcha s celou GR.

„Pamatujme, že u každého velkého díla musí stát síla vroucí modlitby a velká oběť! Prosím vás o ni! A celou záležitost svěřme ohni Ducha Svatého a lásce milujícího Srdce Matky Bolestné.“[[2]](#footnote-2)

1. MV, Velikonoce 1976, 7/76. [↑](#footnote-ref-1)
2. MV, dopis sestrám k přípravě GK, duben 1976. [↑](#footnote-ref-2)