Wiersz poświęcony Bożemu Narodzeniu

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie wzejdzie W głowie się naszej zrodzi Myśl, że przyszedł Jezus zbawić świat, że Pan nam się narodził Zanim opłatkiem się podzielimy, weźmy do serca swego Słowa nauki, otuchy, nadziei Pana Wszechmogącego W tradycji Bożego Narodzenia wszyscy na Boga czekamy I na zbawienie tego świata wielką nadzieję mamy Niech w serca nasze wleje miłość człowieka do człowieka Niech uświadomi w umysłach naszych, że wieczność na nas czeka On nas ochroni od ognia, wojny, bo żyć w pokoju pragniemy On da nam siły, wskażę drogę, gdy dobro czynić chcemy Niech mądrość, odpowiedzialność da rządzącym Pracę bezrobotnym, ulgę cierpiącym, wiarę wierzącym i niewierzącym By podziałów, niesprawiedliwości na świecie nie było A wszystkim ludziom na tej Ziemi, godnie i lepiej się żyło Niech otacza troską polskie rodziny, obrońców życia chroni By pycha nie była zgubna dla nas, niech ludzkie wartości obroni Niech chroni kościół, biskupów, księży, w trudnej misji ich wspiera By służąc nauczali wiernych, wskazując autostradę do nieba Stojąc przy żłóbku Narodzonego, te nasze prośby składamy Żyjąc na Ziemi według przykazań Bożych, nadzieję na wieczność mamy I jak powiedział Jan Paweł II – trudnych wyzwań się nie lękamy Żyjmy z godnością, moralnie, po ludzku, nawzajem się wspierajmy Bo miłość, szacunek, tolerancja- od Boga jest nam dane Ile dobra uczynisz bliźniemu swemu, zostanie Ci oddane Więc się zadumaj nad swym losem przy żłobie Narodzonego Z modlitwą na ustach proś i krzycz głośno- Panie! Ratuj świat od zagłady, a nas chroń od złego Dziś się podzielimy opłatkiem, z narodzin radowanie Bo czas na Miłosierdzie, bo czas na wybaczanie

 Mirosława Sawicka