Searvegottiide geat juovllaid váldet oaffara Girku Heahteveahkkái

**Juovlaoaffara ávžžuhus**

Girku Heahteveahkki gullá searvegottiide, ja riikkaidgaskasaš diakonalaš bargu lea min oktasaš ovddasvástádus. Oktan fástoakšuvnnain, lea juovlaoaffar vuođđogeađgin ruhtadit dán barggu, ja lea mearrideaddjin min bargonávccaide dustet roasuid mat čuožžilit máilmmis.

Dás vuolábealde lea oaffarávžžuhus maid sáhttá váldit mielde ipmilbálvalusa dieđáhusain dahje eará lágidemiin.
Loga olles, dahje dušše maŋemus teakstabihttá:

Máid don sávat juovllaide?
Mii sávvat ráfálaš máilmmi.
Mii sávvat čuovgadit boahtteáiggi buohkaide geat leat vásihan veahkaválddálašvuođa, soađi ja vearrivuođa.
Mii sávvat buhtes čázi buot dán 771 miljovnna olbmui geain dat váilu.
Mii sávvat ahte buot mánáin galggaše seamma vejolašvuođat ja vuoigatvuođat. Ležžet dal riegádan Norggas, Syrias, Ukrainas dahje Somálias. Ležžet dal riegádan oadjebasvuođas dahje báhtarettiin.
Mii sávvat eanet vuoiggalaš máilmmi – sihke midjiide geat leat juo dáppe ja sidjiide geat bohtet min maŋŋel. Atte dán jagaš deháleamos juovlaskeaŋkka.

ATTE DÁN JAGÁŠ DEHÁLEAMOS JUOVLASKEAŊKKA otnáš giittosoaffaris, mii mánná dan bargui maid min searvegoddi ovttas Girku Heahtevehkiin bargá duohtandahkat Ipmila ráhkisvuođa máilmmis. Mii gádjut heakkaid ja gáibidit vuoigatvuođa. Jus dus eai leat ruđat mielde, de sáhtát addit Vipps bokte nummarii 2426 <dahje searvegotti vippsnummarii>.