Perníkové srdce pro misie

 Jmenujeme se Scholička. Je nás okolo dvaceti dívek ze základní školy a pravidelně zpíváme v kostele ve Svatobořicích-Mistříně i jinde při mších svatých a různých příležitostech. Již několik let probíhá v naší farnosti slavnostní Misijní neděle, která připadá na třetí neděli v říjnu. Tento den vnímáme jako svátek, neboť se vše nese v misijním duchu, kdy děti přináší obětní dary ve znamení všech kontinentů a zároveň prosíme o požehnání pro celý svět, misionáře, chudé, opuštěné, nemocné, týrané, hladové, umírající a nemohoucí lidi v zapomenutých částech světa, kam se asi nikdy nepodíváme a přesto nám nejsou lhostejní . V rámci této misijní akce pečeme s pomocí rodičů perníčky, které prodáváme, abychom tak výtěžek mohli poslat na Papežské misijní dílo dětí. Letos jsme také napekli, nazdobili a nabalili přes 600 balíčků perníků a prodávali jsme je u nás ve škole a dále pak v neděli před kostelem. Celkem jsme utržili 18 400 Kč a ty byly odeslány dětem do Zambie, Ugandy, Bangladéše, Indie, Srí Lanky, Guyany, Jamajky a Surinamu – sirotkům, dětem z ulice, nemocným a bez vzdělání…

 Co jsou to misie? Jedná se o službu, o poslání, při kterém je snahou misionářů pomoci obyvatelům naší planety, kteří žijí v bídné životní situaci. V den Misijní neděle se může stát misionářem každý z nás.

 Také letos jsme se rozhodli darovat naše srdce misiím. Byla to perníková srdce, provoněná dálkou neznámých zemí, problémy dětí, které jsme nikdy neviděli, voláním sirotků a nářkem hladových. Napekli jsme a prodali mnoho voňavých perníkových srdcí, abychom tak ztišili nářek ubohých. Věříme, že jejich vůně zavála do krajů, kde se přetvoří v láskyplnou pomoc ubohým dětem. Jsme šťastni, že se můžeme stát misionářem, aniž bychom opustili svou vlast. Že můžeme pomáhat dětem stejně starým jako my… Na závěr misijní mše svaté vždy zpíváme hymnu Papežského misijního díla dětí:“..Vyslancem mým, kdo se může stát, kdo utiší po mém slovu hlad? Kdo půjde rád světu lásku dát, kdo půjde rád, kdo půjde rád? Pošli mě půjdu já, pošli mě , půjdu já…“ Ano, i letos jsme si uvědomili, že naše perníkové srdce má smysl. Nikdo není tak chudý, aby nemohl něco dát, a nikdo není tak bohatý, aby nemohl být obdarován…Už se těšíme na další Misijní neděli.