**SPOTKANIE POETYCKO - MUZYCZNE**

**„W KAWIARENCE PRZY KREMÓWCE”**

**PROWADZACY: p. EMIL GRABOWSKI**

15 maja 2008 r., w piękny wiosenny dzień, odbyła się niezwykła uroczystość.

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii.

Od tamtego pamiętnego dnia minęło już 10 lat. Czas ten przepełniony był różnorodnymi istotnymi wydarzeniami, które niewątpliwie miały wpływ na nasz rozwój i doskonalenie w każdej sferze naszego życia.

Zyskaliśmy piękną salę gimnastyczną, rozwinęliśmy się w technologii informacyjno-komunikacyjnej, a przede wszystkim zyskaliśmy opiekę
i błogosławieństwo naszego kochanego PATRONA – OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

**PROWADZACA: p. KAMILA BEDNARCZYK**

10 lat temu gościliśmy wielu znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość. Podobnie jest i teraz.

**WITAM DROGICH GOŚCI:**

1. WÓJTA GMINY GÓZD P. PAWŁA DZIEWITA

2. KS. BISKUPA - PIOTRA TURZYŃSKIEGO

3. KS. KANONIKA – PROBOSZCZA NASZEJ PARAFII WIESŁAWA KUDŁĘ

4. PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY P. KRZYSZTOFA MOLENDOWSKIEGO

5. SEKRETARZ GMINY P. JOANNĘ TKACZYK

6. DYREKTORA ZEASU P. JÓZEFA DRABA

7. RADNYCH GMINY GÓZD P. PIOTRA SZYMCZAKA

 P. MARKA MARCHEWKĘ

8. P.DYREKTOR MAŁGORZATĘ PYTEL (dzięki której staraniom, naszej szkole nadano imię Jana Pawła II)

8. P. DYREKTOR MARIĘ MROCZEK

9. EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

10. RODZICÓW

11. P. DYREKTOR – DOROTĘ ROGALĘ

12. P. DYREKTOR – IZABELĘ KOWALIK

11. NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

 W tym roku szkolnym najważniejszym naszym celem było przygotowanie się do pięknego JUBILEUSZU – 10-lecia nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II.

Przez cały rok odbyły się wydarzenia, dzięki którym, mogliśmy
w wyjątkowy sposób przygotować się do tej uroczystości.

O zaprezentowanie tychże wydarzeń poproszę:

1. Maję Gugałę – uczennicę klasy VI

2. Kamila Gałka – ucznia klasy VI

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

Czujemy się zaszczyceni, że możemy ten koncert poprowadzić razem z p. Kamilą Bednarczyk i p. Emilem Grabowskim.

 **ks. Mariusz Morawski** (prezentacja zdjęć z poszczególnych wydarzeń)

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

* W roku szkolnym 2017/18uczestniczyliśmy w XVII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

* Przygotowaliśmy w poszczególnych klasach plakaty pod hasłem „JAN PAWEŁ II – IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”
i zaprezentowaliśmy je na forum szkoły z okazji Dnia Papieskiego

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

* Utworzyliśmy na stronie internetowej szkoły „Kącik Patrona”
i umieściliśmy tam materiały poświęcone Ojcu Świętemu.

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

* Zorganizowaliśmy Konkurs Literacki dla wszystkich uczniów naszej szkoły – „SERCEM PISANE…”

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

* Przeprowadziliśmy wspomnieniowe lekcje wychowawcze „SPOTKANIE Z PRZYJACIELEM” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i innych materiałów

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

* Zaprosiliśmy na projekcję filmu o naszym PATRONIE

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

* Z ogromnym sukcesem zorganizowaliśmy także Gminny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

* Wspólnie śpiewaliśmy pieśni podczas koncertu ULUBIONYCH PIEŚNI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

* Wzięliśmy udział w I Mazowieckim Zjeździe Szkół imienia papieża Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

**PROWADZĄCY: Maja Gugała**

A DZISIAJ ZAPRASZAMY PAŃSTWA**…**

**PROWADZĄCA: Kamil Gałek**

…NA SPOTKANIE POETYCKO – MUZYCZNE „W KAWIARENCE PRZY KREMÓWCE’”

 **ks. Mariusz Morawski** (fragment multimedialny: A po maturze chodziliśmy na kremówki…)

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

Na te pyszne kremówki zaprosi nas Łukasz Wierzbicki uczeń klasy I wraz ze swoją siostrzyczką Kamilką.

Maluchy zaprezentują wiersz pani Danuty Kozieł „Portret na ścianie”

**PORTRET NA ŚCIANIE…** (autor: Danuta Kozieł)

Ł. Moja mała siostrzyczko, czy widzisz ten portret na ścianie?

K. Tak braciszku. To Ojciec Święty w Watykanie.

Jestem małą, pięcioletnią dziewczynką i powiem Ci szczerze,

widziałam Go w telewizji, jak był w górach na spacerze.

A potem głaskał dzieci po głowie, a wzruszeni rodzice ocierali łzy po sobie.

Ł. Czy wiesz, że gdy był mały nazywali, go Lolkiem.

K. Tak?

Ł. Tak.

Grał wtedy w piłkę, lubił spacery, łapał motyle workiem.

K. I co jeszcze?

Ł. Słuchał opowieści mamy. Czytał też dużo książek, deklamował wiersze, był radosnym dzieckiem, dopisywało mu szczęście.

S. I tak trwało?

Ł. Nie.

Wcześnie umarła mu mama, a potem brat kochany. Zostali z tatą sami.

S. To smutne.

Ł. Jego koledzy wspierali go i wspominali jako zdolnego ucznia i dobrego kolegę.

Chętnie pomagał im w nauce. Szkołę podstawową skończył
z wyróżnieniem.

K. I co?

Ł. Później gimnazjum, gdzie był świetnym aktorem. Odtwarzał tam
z przyjaciółmi trudne role.

K. A lubił słodycze?

Ł. Tak. Szczególnie kremówki, którymi się zajadał z kolegami.

K. Kremówki?

Ł. Kremówki. Takie pyszne ciasta, do spróbowania których, serdecznie zapraszamy.

K. Zapraszamy!

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

Zachęcam państwa do spróbowania pysznych kremówek, które specjalnie na tę uroczystość upiekły nasze mamy. Dziękujemy
i życzymy smacznego!

**I CZĘŚĆ**

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

Rozpoczynamy zatem pierwszą część naszego spotkania, w której zaprezentują się finaliści Szkolnego Konkursu Literackiego „SERCEM PISANE”.

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

Jako pierwsza wystąpi uczennica klasy II – Weronika Wierzbicka

**WSPOMNIENIE**

Ja Cię bardzo kocham,

choć Cię nie poznałam,

ale dużo słyszałam.

O Twych zasługach,

słynnej „Barce” i kremówkach,

licznych wyprawach po górach.

Nikt tak nie umie,

docenić polskiej ziemi

Jak Ty, który zawsze

Swój pocałunek na niej składałeś.

Święty Janie Pawle II

teraz jesteś w niebie,

A my tu na ziemi

Modlimy się do Ciebie.

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

Modlimy się do Ciebie Drogi Ojcze Święty i dedykujemy Ci pieśń: „Liczę na Ciebie Ojcze” w wykonaniu najmłodszych uczestników z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b.

Śpiew: kl. 0a i 0b – „Liczę na Ciebie Ojcze”

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

Zapraszam kolejnego finalistę z klasy III: Filipa Kozłowskiego, który zaprezentuje wiersz „Nasz Jan Paweł II”

**NASZ JAN PAWEŁ II**

Jan Paweł II, nasz Patron kochany,

uwielbiał chodzić górskimi szlakami.

Jak zostać dobrym człowiekiem,

mówił, gdy jeździł po całym świecie.

Nie wszyscy jednak Go słuchali,

lecz On uczył, jak przebaczać mamy.

Nasz Papież człowiekiem wspaniałym był,

opieką swoją otaczał nas,

przykłady piękne zawsze nam dawał,

I świat po nich lepszy się stawał.

Więc kochajmy Go cały czas

i nigdy nie zapomnijmy o Nim.

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

Drogi Ojcze, możesz być pewien, że o Tobie nigdy nie zapomnimy.

Jan Paweł II zapytany o to, dlaczego dawniej, jeszcze za czasów krakowskich, witając licznie zebranych, wyciągał tylko ramiona przed siebie, a jako Papież rozkładał je szeroko, odparł: – Bo obejmuję więcej!

Dlatego też i my głęboko pragniemy, aby objął swym błogosławieństwem i patronatem naszą niewielką szkołę, jej uczniowską społeczność, pedagogów, wszystkich, którzy w niej pracują, a także zgromadzonych dzisiaj gości, dlatego pierwszaki zaśpiewają pieśń: „Co by Wom Pan Jezus błogosławił.

Śpiew: kl. I – „Co by Wom Pan Jezus błogosławił”

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

Przed nami kolejny finalista: Kacper Malec, którego usłyszymy
w „Wierszu o papieżu”

**WIERSZ O PAPIEŻU**

1. Nasze polskie łany, pszenicą zasiane,

Kłosy się kłaniają, Papieża witają.

1. Witają Papieża, na tej polskiej ziemi,

Bo On bardzo tęsknił, za braćmi swymi.

1. Bo On czekał miesiące i liczył godziny,

Przyjechał do Polski, tylko w odwiedziny.

1. Wysiadł z samolotu, upadł na kolana,

Ucałował ziemię, Ojczyzno kochana.

1. Nasi warszawiacy, pięknie Go witali.

Nawet pod samolot, kwiaty Mu rzucali.

1. A gdy Papież Polak, był na Jasnej Górze,

To Matce Najświętszej ofiarował różę.

1. A nasi górale, z żalem Go żegnali,

Góralską piosenkę, jeszcze zaśpiewali.

1. Polsko, nasza Polsko, chociaż jesteś mała,

Ależ nam Papieża, swego wychowała.

1. Papież w Oświęcimiu, zobaczył baraki,

Gdzie ludzi padali jak na polu maki.

1. O Matko Najświętsza, On jest naszym Bratem,

A Ty Mu błogosław, niechaj rządzi światem.

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

Pamiętamy wszyscy, jakim szacunkiem cieszył się Ojciec Święty wśród górali, dlatego uczniowie klasy II przypomną pieśń „Życzymy, życzymy…”

Śpiew: kl. II – „Życzymy, życzymy…”

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

Zapraszamy ostatnią z naszych finalistek - Kingę Wójcik z klasy V, która przedstawi swój wiersz „Nasz papież”.

**NASZ PAPIEŻ**

Pewnie kolego w głowę się drapiesz,

Co teraz w niebie robi nasz Papież?

Czy każdy Jego dzień jest nadal zajęty,

I gdzie tak naprawdę przebywa Ojciec Święty?

Może spogląda z okna domu Ojca,

Na mój dom, szkołę, parafię?

A ja przed ołtarz do Niego trafię?

Wtedy, w ciszy, na modlitwie,

Może zada mi pytań kilka…

Jak się zachowuję? I jaka ze mnie dziewczynka?

A może po prostu powie…

Że nadal jest z nami, bo do końca był tymi,

Do których został posłany.

A ja! Co ja wtedy odpowiem?

Że staram się być dobra, radosna, troskliwa…

Ze nie zawsze mi to wychodzi, ale…

Może obiecam, że za te codzienne moje harce

Zmówię brewiarz przy latarce.

A potem pobiegnę przez nasz kościół długi

Przed obraz Ojca Świętego.

Wszak to nasz Papież – Święty Jan Paweł II.

**PROWADZĄCY: Kamil Gałek**

Duże słowa uznania należą się wszystkim uczestnikom Szkolnego Konkursu Literackiego „SERCEM PISANE…”.

Dziękujemy za zaangażowanie, czas poświęcony na pisanie utworów, a także serce włożone w te proste, ale jakże piękne rymy.

**PROWADZĄCA: Maja Gugała**

Do wysłuchania pieśni „Schowaj mnie” zapraszają nasze koleżanki
z klasy IVa i IVb.

Śpiew: kl. IVa i IVb – „Schowaj mnie”

**II CZĘŚĆ**

**PROWADZACY: p. EMIL GRABOWSKI**

Dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy wystąpili do tej pory, dziękuję także współprowadzącym.

**PROWADZACA: p. KAMILA BEDNARCZYK**

Zapraszamy Państwa na drugą część, w której przypomnimy
i przybliżymy postać Karola Wojtyły od dzieciństwa, aż do śmierci
w oparciu o książkę O. P. Jana Góry: „Nazywam się… Jan Paweł II”

W pierwszym fragmencie tej opowieści usłyszymy ucznia klasy III Bartłomieja Goździa.

 **ks. Mariusz Morawski –** zdjęcia

**Jestem Polakiem…**

Urodziłem się 18 maja 1920 roku w Polsce, w sercu Europy – w miasteczku Wadowice. Jest to na południu kraju, w górach. Niewysokich wprawdzie, ale w górach. Stąd miłość do gór została we mnie na zawsze.

Mój tata, też Karol jak ja, był żołnierzem, a starszy brat Edmund lekarzem. Mama Emilia zajmowała się domem i nami. Żyliśmy bardzo skromnie. Od dzieciństwa interesowałem się wszystkim wokoło. Nauka szła mi bardzo dobrze, lubiłem grać w piłkę i chodzić po górach. Na nartach jeździłem od najmłodszych lat. Brałem udział w pracach teatru amatorskiego. Wtedy pokochałem teatr i żywe słowo. Miałem wielu kolegów, którzy nazywali mnie Lolkiem. Byłem też ministrantem. Codziennie służyłem do Mszy świętej.

Kiedy miałem 9 lat, zmarła moja mama. Kiedy miałem 12 lat zmarł mój brat, który był lekarzem i zaraził się szkarlatyną. Został mi tylko ojciec. Po zdaniu matury w maju 1938 roku razem z nim przeprowadziłem się do Krakowa i zapisałem się na Uniwersytet Jagielloński. Chciałem zostać aktorem.

Gdy wybuchał wojna musiałem przerwać studia i pracowałem fizycznie
w kamieniołomie. Na początku 1941 roku przeżyłem kolejną tragedię – umarł mój ojciec. Zostałem sam…

Gdy usłyszałem Chrystusowe wezwanie, by pójść za Nim zgłosiłem się do arcybiskupa Adama Sapiehy, który przyjął mnie do seminarium duchownego.

**PROWADZACY: p. EMIL GRABOWSKI**

Bartek wspominał o ukochanych Wadowicach. Wysłuchajmy więc pieśń „Moje miasto Wadowice” w wykonaniu uczennic z klasy III.

Śpiew: kl. III – „Moje miasto Wadowice”

**PROWADZACA: p. KAMILA BEDNARCZYK**

Drugą część przedstawi uczeń klasy IV: Wojciech Szymański

**ks. Mariusz Morawski –** zdjęcia

**Jestem kapłanem…**

Już po wojnie, 1 listopada 1946 roku otrzymałem święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu w Krakowie.

Zaraz też skierowano mnie na uzupełniające studia teologiczne do Rzymu, które zakończyłem w 1948 roku obroną pracy doktorskiej. Ale przecież ja tęskniłem za spotkaniami z ludźmi. Po powrocie do kraju kardynał Sapieha wysłał mnie do pracy w Niegowici. Po roku przeniósł mnie do Krakowa, gdzie zostałem duszpasterzem akademickim. Nasz kraj był wtedy pod okupacją komunistyczną. Komuniści walczyli z Kościołem i religią. Księża nie mogli poza kościołem legalnie spotykać się z młodzieżą, toteż ażeby móc być z podopiecznymi i jeździć na kajaki czy wędrować po górach, zaproponowałem, by zwracali się do mnie: „wujek”. I tak już zostało. Dla wielu już na zawsze byłem „wujkiem”.

Byłem ich duszpasterzem, równocześnie byłem ich profesorem. Od 1954 roku prowadziłem zajęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Najważniejsze, że byłem duszpasterzem. Uczestniczyłem w ich życiu. Mieszkałem w ich sercach, tak jak oni zamieszkiwali w moim. Wzajemnie zależało nam na sobie. Przekraczaliśmy siebie, będąc dla siebie darem.

**PROWADZACA: p. Kamila Bednarczyk**

Tyle wzruszeń podczas dzisiejszego Jubileuszu, niewątpliwie słowa pięknej pieśni „Tłumy serc – ufamy miłości”, skłonią do kolejnych wspomnień i refleksji. Zapraszamy na scenę uczniów klasy III gimnazjum z panią dyrektor Izabelą Kowalik.

Śpiew: kl. 3 – „Tłumy serc – ufamy miłości”

**PROWADZACY: p. EMIL GRABOWSKI**

Dziękuję za tak wzruszającą interpretację utworu.

Kolejną część biografii przedstawi uczeń klasy V: Tomasz Szymczak.

 **ks. Mariusz Morawski –** zdjęcia

**Jestem biskupem…**

I wyglądało na to, że tak już zostanie, gdy tymczasem zostałem odwołany z wyprawy kajakowej i dowiedziałem się, że papież Pius XII mianował mnie biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. W dniu 28 września 1958 roku odbyła się na Wawelu moja konsekracja biskupia. Byłem najmłodszym biskupem w Polsce. Wtedy oddałem się bezgranicznie Matce Bożej i jako motto swojej posługi wybrałem słowa: Totus Tuus, to znaczy Cały Twój. Pragnąłem, aby Ona mnie prowadziła. I nigdy się nie zawiodłem. W dniu 30 grudnia 1963 roku papież Paweł VI mianował mnie arcybiskupem metropolitą krakowskim. Wtedy jeszcze bardziej uświadomiłem siebie, że jako biskup mam być ojcem dla ludzi w mojej diecezji. Często jeździłem w teren, aby spotkać tych, którzy byli powierzeni mojej trosce. Bardzo lubiłem spotykać się z młodzieżą.

**PROWADZACY: p. EMIL GRABOWSKI**

„Powiedz ludziom, że kocham ich” takie przesłanie usłyszymy
w wykonaniu chóru pod dyrekcją p. Marcina Jarmuża.

Śpiew chóru – „Powiedz ludziom, że kocham ich”

**PROWADZACA: p. KAMILA BEDNARCZYK**

A niezwykłe wydarzenie z 16 października 1978 r. przypomni nam: Wiktor Potocki, uczeń klasy VI.

 **ks. Mariusz Morawski –** zdjęcia

**Jestem papieżem…**

W dniu 16 października 1978 roku, kiedy miałem skończone 58 lat, kardynałowie wybrali mnie papieżem. Zostałem zastępcą Chrystusa na ziemi. Tego dnia rozpoczął się drugi etap mojego życia. Stałem się ojcem całego świata. Zostałem 264. następcą świętego Piotra, byłem pierwszym od 1523 roku nie-Włochem na tym urzędzie i oczywiście pierwszym Polakiem i Słowianinem. W ten sposób Pan Bóg polecił mi wprowadzić swój Kościół w trzecie tysiąclecie.

Pamiętam doskonale tę niedzielę 22 października 1978 roku, kiedy na Placu Świętego Piotra rozpoczynałem swoje posługiwanie. Wtedy też powiedziałem do zgromadzonych: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Pragnąłem, aby te słowa stały się kluczem mojej posługi.

Nie bałem się, bo kierowała mną miłość do Boga i ludzi. Chciałem, być zawsze z ludźmi. Zawsze na nich czekałem, ale i oni czekali na mnie. Chyba tylko dlatego, że tak bardzo kochałem ludzi, mogłem się ich nie bać. Występowałem publicznie bez ochrony. Nigdy nie drżałem o siebie. Ryzykowałem…

W środę 13 maja 1981 roku podczas audiencji na Placu Świętego Piotra, zamachowiec Mehmet Ali Agca oddał pięć strzałów w moim kierunku. Zostałem zraniony. Straciłem przytomności. Obudziłem się w szpitalu. Ludzie na całym świecie modlili się za mnie. Zamachowiec strzelał, jednak kulę prowadziła inna ręka. Ona – Maryja mnie uratowała. Przeżyłem, aby dalej modlić się i pracować. Dziękuję Matce Bożej za uratowanie życia.
W rocznicę zamachu pojechałem do Fatimy osobiście podziękować za ocalenie.

**PROWADZACY: p. EMIL GRABOWSKI**

Nigdy nie możemy zapominać, że ,,Jesteś blisko mnie”. O czym przekona nas chór. Zapraszamy do wysłuchania tej pieśni.

**PROWADZACA: p. KAMILA BEDNARCZYK**

Podsumowania okresu papiestwa dokona Kamil Jaroszek uczeń klasy VII.

 **ks. Mariusz Morawski –** zdjęcia

**Jestem papieżem… codzienność papieża…**

Moje życie, szczególnie jako papieża, stało się jednym pasmem cudownych, a zarazem niezwykle trudnych spotkań. Zapraszałem różnych ludzi na wspólną Mszę świętą, a później na śniadanie, obiad czy kolację. Chciałem posłuchać, co mają do powiedzenia.

Kiedyś w Paryżu przygotowałem poważne przemówienie do młodych. Ale w ostatniej chwili młodzi ludzie przekazali mi kilkanaście pytań do mnie osobiście skierowanych. Odłożyłem na bok wcześniej przygotowany tekst i patrząc młodym w oczy, odpowiadałem na ich pytania. Byli zachwyceni. Cieszyli się, że potraktowałem ich poważnie. Że im, młodym, miałem coś do powiedzenia i zaproponowania.

Chrystus rozesłał swoich apostołów na krańce świata. Starałem się poważnie potraktować to wezwanie. Odbyłem 104 podróże zagraniczne odwiedzając różne miejscowości świata i przemawiając do mieszkających tam ludzi. Wygłosiłem łącznie około trzech tysięcy przemówień i przemierzyłem prawie milion siedemset tysięcy kilometrów. To tak, jakbym okrążył Ziemię wokół równika ponad trzydzieści razy.

Nie mogę usiedzieć na miejscu. Coś mnie ciągnie ku ludziom. Muszę patrzeć im w oczy. Wyciągam do nich ręce. Jadę tam, gdzie mnie zapraszają, nawet do krajów, gdzie wierzących jest mało.

Moim największym pragnieniem jest pokazać ludziom Chrystusa, przekazać im Jego naukę, aby nią żyli, przekazać entuzjazm wiary i nauczyć, by byli mocniejsi niż warunki,
w których przyszło im żyć.

**PROWADZACY: p. EMIL GRABOWSKI**

Nie możemy też zapomnieć, że Ojciec Święty sam bardzo lubił śpiewać. Cechował go piękny męski głos. Wszystkie teksty znał na pamięć, śpiewał chętnie i głośno. Lubił też pieśni góralskie. Wielokrotnie wspólnie z wiernymi śpiewał „Góralu, czy ci nie żal”.

 **ks. Mariusz Morawski** (głos papieża i śpiew: „Góralu, czy ci nie żal”)

**PROWADZACA: p. KAMILA BEDNARCZYK**

Co czuł Ojciec Święty w kwietniowe dni 2005 roku, dowiemy się
z ostatniego fragmentu, który przedstawi nam Hubert Niezgoda, uczeń klasy II gimnazjum.

 **ks. Mariusz Morawski –** zdjęcia

**Jestem papieżem… u schyłku drogi…**

Jestem już zmęczony i poważnie chory. Choroba czyni spustoszenie w moim organizmie. Kiedy zastanawiam się, co było moją główną siłą, tym, co pozwalało na wszystkie moje działania, wskazać mogę tylko jedną – miłość do Chrystusa i do ludzi. Modlitwa trzymała i nadal trzyma mnie przy życiu.

Zbliża się wiosna. Niebawem Wielkanoc. Na horyzoncie Niedziela Bożego Miłosierdzia. Tymczasem w ostatnich dniach lekarze, ratując mi życie, pozbawili mnie możliwości mówienia. Mnie, który słowo uważał za narzędzie dialogu i docierania z miłością do ludzi, Pan Bóg kazał zamilknąć. Znaczy to dla mnie, że moja misja dobiega końca.

Jest sobota 2 kwietnia 2005 roku. Są przy mnie moi najbliżsi współpracownicy. Odchodząc do domu Ojca powiedziałem wszystkim, którzy byli w pobliżu, na pożegnanie: „Amen”.

Była godzina 2137. Tę godzinę ludzie zapamiętali i łączą się ze mną w modlitwie nawet po moim odejściu.

W ten sposób żyję w ich sercach…

# Znalezione obrazy dla zapytania symbol filmu **ks. Mariusz Morawski** (YOU TUBE – fragment: „Wietrzne i wieczne przesłanie Jana Pawła II”)

**CISZA!**

**ZAKOŃCZENIE: ks. Mariusz Morawski** (Nawiązanie do kanonizacji Ojca Świętego i odniesienie do patronatu)

… Kończąc tę piękną uroczystość pomódlmy się wspólnie przy Litanii do Świętego Jana Pawła II.

Śpiew chóru – „Litania do JP2”

**PROWADZACA: p. KAMILA BEDNARCZYK**

Zapraszam p. Janą Kiragę do zaprezentowania swojego utworu poświęconego Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II.

 Opracowanie:

 Danuta Kozieł

 ks. Mariusz Morawski