**Opowiadanie dla dzieci: *Dawanie szczęścia***

Pomoce: Para starych butów i dwie błyszczące monety.

Motto:

**„Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać (Dz. Ap. 20,35).**

Bogaty młody student z college’u udał się pewnego późnego popołudnia na spacer z mądrym i wyrozumiałym profesorem, którego wszyscy studenci bardzo szanowali. Posuwając się wzdłuż ścieżki koło pola, zauważyli parę butów. Zauważyli również człowieka, który chodził po polu i byli pewni, że buty należą do niego.

„Czy nie byłoby zabawnie schować te buty i zobaczyć, co powie ten człowiek, gdy ich nie znajdzie?” — zapytał student.

„Myślę, że możemy zrobić coś lepszego” — powiedział profesor.

„Ty jesteś bogaty, a właściciel tych butów nie. Włóż do każdego z nich pieniądze. Schowamy się i zobaczymy, co się stanie”.

Młody człowiek posłuchał rady profesora i po umieszczeniu monety w każdym z butów obaj schowali się w krzakach. Nie upłynęło wiele czasu, gdy robotnik zaczął się do nich zbliżać. Założył jeden z butów, zawahał się, zdjął go i z wielkim zdziwieniem popatrzył na monetę znajdują się w środku. Kiedy założył drugi but, w nim także znalazł monetę. Padł na kolana i z wdzięczności modlił się do swego niebiańskiego Ojca. Dziękował Mu za wysłuchanie jego modlitw i posłanie pieniędzy dla jego małych dzieci w domu.

Kiedy odszedł w swoją stronę, profesor i student wyszli z ukrycia.

„No, mój chłopcze, czy nie jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś?”

„Profesorze” — powiedział młody człowiek, — „dzisiaj prze- konałem się o prawdziwości słów: ‘Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać’. To jest lekcja, której nigdy nie zapomnę”.

Co jest lepsze: spłatać komuś figla, czy starać się pomóc tej osobie?