Polskie duszpasterstwo w Rosenheim i okolicy datuje się od 29 VI 1945 r. Powstało w wyniku naglącej potrzeby opieki duszpasterskiej nad wszystkimi jeńcami obozów koncentracyjnych i przymusowymi robotnikami, tzw. Zwangsarbeiter, wyzwolonymi wraz z ukończeniem wojny. Wśród nich z samego oflagu polskich oficerów w Murnau uratowano 30 IV 1945 r. 5434 oficerów, z Dachau wyzwolono m.in. 450 polskich kapłanów. W Rosenheim i okolicy pozostało 2500 bezdomnych Polaków z paszportami bezpaństwowych, tzw. Heimatlose. Do dziś jeszcze niektórzy parafianie są w ich posiadaniu. Zanim zbudowano dla nich dwa osiedla, zamieszkiwali w nieczynnych fabrykach i koszarach w Rosenheim. Ocenia się, że po wojnie pozostało w Niemczech około 2 mln Polaków nie mających ani do kogo, ani do czego wrócić w obróconej w gruzy i okupowanej przez Sowietów ojczyźnie. Dalsza emigracja, powroty do kraju, a także śmierć umęczonych w obozach i utrudzonych tułaczką spowodowała, że z końcem lat 60. parafia liczyła 200 osób. Lata 70. rozpoczęły długo trwającą wielką falę nowych uchodźców politycznych.

Polska Misja Katolicka w Rosenheim wraz z jej dojazdowymi dekanatami została uznana dekretem z 1 XII 1978 r. przez kard. Josepha Ratzingera za samodzielną polską placówkę duszpasterską missio cum cura animarum, z prawem tytułu proboszcza dla każdorazowego kierownika Misji.

Pierwszymi duszpasterzami w latach 1945-1952 byli ojcowie kapucyni: Zdzisław Skorupiński i Jan Bonawentura Stadnik, którzy po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego zamieszkali w klasztorze ojców kapucynów przy Lorettowiese. Tam oraz w kaplicy Rossacker i w kościele Christ-König odbywały się pierwsze polskie msze św. Przez wiele lat życie religijne, jak np. święcenie pokarmów, nabożeństwa majowe czy różańcowe, koncentrowało się przy prowizorycznym ołtarzu budowanym przez niewiasty między polskimi blokami na wolnym powietrzu. Duszpasterskiej opiece podlegały wtedy tereny: Nussdorf, Feilnbach, Flinsbach i Bad Aibling. Pamiętano również o grobach oficerskich w Murnau. O. Zdzisław udał się na misje do Wenezueli, o. Bonawentura wrócił do kraju.

Następnym duszpasterzem w latach 1952-1956 był ks. dr Adam Kocur. Z wykształcenia prawnik, ukończył w Rzymie studia teologiczne i tam odebrał święcenia kapłańskie z rąk abpa Józefa Gawliny. W sierpniu ks. infułat Edward Lubowiecki powołał go do pracy w kurii frankfurckiej. Jego krótka posługa duszpasterska i działalność charytatywna pozostała po dziś dzień żywo w pamięci parafian.

Proboszczem w latach 1956-1976 był ks. prałat Stefan Leciejewski, więzień Dachau, z całym zaangażowaniem oddał się pracy dla ludzi, którzy jak on przeszli piekło kacetów. W 1966 r. została erygowana parafia św. Michała, która bratersko przyjęła polską parafię. W czasie budowy kościoła msze św. i nabożeństwa skupiły się w zastępczym drewnianym kościele, co usprawniło posługę duszpasterską, kultywowanie i kontynuację życia w tradycji i kulturze polskości. W istniejącej szkółce sobotniej znalazły miejsce nauka religii i języka polskiego, Koło Żywego Różańca, chór parafialny, Krucjata Eucharystyczna, jasełka i opłatki parafialne, praca z młodzieżą i ministrantami, zespół teatralny i taneczny. Ręcznie szyte i haftowane stroje regionalne z tego okresu są zachowane i pielęgnowane do dzisiaj. Niemal wszyscy należeli do Związku Uchodźców Polskich z siedzibą w Londynie, a ich flaga jeszcze dziś zdobi poczet sztandarowy w święta. Organizowane były pielgrzymki, w szczególności do Altötting. Po śmierci ks. infułata Lubowieckiego episkopat niemiecki rozwiązał Polską Kurię Biskupią i na jej miejsce ustanowił Polską Misję Katolicką w Niemczech z siedzibą we Fryzyndze (Freising). Na pierwszego jej rektora został powołany ks. prałat Stefan Leciejewski.

Nowym proboszczem Rosenheimu w 1977 r. został ks. Antoni Lichota, salezjanin. Jego posługa i praca duszpasterska obejmowała 12 placówek dojazdowych: Bad Aibling, Bad Endorf, Breitbrunn a. Chiemsee, Engelsberg, Freilassing, Rieden, Reit im Winkel, Tegernsee, Murnau, Traunstein, Waldkraiburg i Weyarn. W 1989 r. do parafii przybył drugi duszpasterz – salezjanin ks. Bernard Waidemann, jako wikary i katecheta. Polska Misja w Rosenheim nie posiadała ani centrum, ani biura parafialnego, które od początków mieściło się w prywatnym mieszkaniu każdego proboszcza. Nauka religii i katecheza wiernych, życie religijne dorosłych, dzieci, młodzieży i grup parafialnych miały miejsce w jednym pomieszczeniu Domu Parafialnego św. Michała. Na ustawiczne interwencje i prośby proboszcza Antoniego Lichoty, i dzięki wielkiej pomocy śp. Benno Storra, kierownika referatu obcojęzycznego kurii arcybiskupiej, wybudowano w 1992 r. Centrum Parafialne przy Heilig-Geist-Str. 46 dla dwóch Misji: chorwackiej i polskiej ze wspólną kaplicą. Uroczystości poświęcenia ośrodka dokonali: bp Franz Schwarzenböck, chorwacki bp Cyryl Kos i bp Piotr Skucha. Odtąd tutaj koncentruje się życie religijno-duszpasterskie i kulturowe obu nacji, które w nim odnajdują kawałek własnej ojczyzny.

W 1993 r. ks. proboszcz Antoni Lichota przeszedł w stan spoczynku i wrócił do Polski. Kuria arcybiskupia ustanowiła ks. Bernarda Waidemanna proboszczem i kierownikiem Polskiej Misji Katolickiej, obejmującej dekanaty: Bad Aibling, Baumburg, Berchtesgaden, Chiemsee, Inntal, Miesbach, Rosenheim, Teisendorf, Traunstein, Waldkraiburg i Wasserburg. Pożegnanie ks. proboszcza Lichoty, wprowadzenie na urząd nowego proboszcza ks. Waidemanna oraz powitanie nowego wikarego ks. Ludwika Synowca odbyło się 12 IX 1993 r. w kościele św. Michała w Rosenheim.

Wraz z polityczną stabilizacją w Polsce w latach 90. wielu parafian wróciło do ojczyzny, wielu też wyemigrowało dalej. Przy Misji Rosenheim pozostaje 5 placówek dojazdowych: Freilassing, Traunstein, Reit im Winkel, Geretsried i Waldkraiburg. Fluktuacja wiernych powodowała zmiany miejscowości, w których realizowano posługę duszpasterską: Reit im Winkel wymieniony został na Traunreut, gdzie ok. 100 osób brało udział w mszach św., także w Wasserburgu i RottachEggern były odprawiane polskie nabożeństwa.

Kard. Frierdrich Wetter z okazji jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Ojca św. wyniósł dekretem z 19 X 2003 r. ks. Bernarda Waidemanna do godności Geistlicher Rat, jako wyraz wdzięczności za posługę duszpasterską w archidiecezji Monachium-Fryzynga, w szczególności jako proboszcza polskojęzycznej Misji Katolickiej w Rosenheim.

Msze św. odprawiane są: Rosenheim – w niedziele i święta w kościele św. Michała, od wtorku do piątku w kaplicy; Traunreut – w kościele zum Heiligsten Erlöser w I niedzielę miesiąca; Freilassing – w Marienkirche w II niedzielę miesiąca; Geretsried – w kościele Heilige Familie w III niedzielę miesiąca; Traunstein – w kościele St. Oswald w II i III sobotę miesiąca; Waldkraiburg – w kościele Christkönig w IV niedzielę miesiąca.

W Rosenheim i we wszystkich pozostałych placówkach jest zawsze okazja do spowiedzi. Duszpasterze Misji świadczą również bratnie posługi duszpasterskie w parafiach niemieckich w Rosenheim i w okolicznych miejscowościach.

W kaplicy Domu Parafialnego są sprawowane następujące nabożeństwa okresowe: w adwencie roraty od poniedziałku do piątku, w wielkim poście droga krzyżowa w piątki, triduum paschalne, gorzkie żale w niedziele w kościele św. Michała, w maju nabożeństwa majowe, w październiku nabożeństwa różańcowe, w listopadzie msze św. wypominkowe za zmarłych z dziesiątką różańca.

Regularnie w roku odprawia się w każdy piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, w każdy I czwartek miesiąca mszę św. w intencji powołań, nabożeństwo eucharystyczne, modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, w każdy I piątek mszę św. ku czci Jezusa, nabożeństwo eucharystyczne z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem ofiarowania, mszę św. 24. każdego miesiąca jako wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (prośby i podziękowania z błogosławieństwem Maryi Wspomożenia Wiernych), 31 stycznia wspólną mszę św. z Misją włoską w uroczystość św. Jana Bosko.

Rekolekcje adwentowe odbywały się od 1993 do 2002 r. Pierwszym rekolekcjonistą był salezjanin Franciszek Socha. W 2002 r. ostatnie rekolekcje prowadził ks. Józef Kozłowski TJ, dyrektor Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym. Wygaśnięcie rekolekcji adwentowych w Misji zostały spowodowane oszczędnościowym ograniczeniem budżetu z kurii arcybiskupiej.

Rekolekcje wielkopostne wprowadzone w 1994 r. cieszą się dużą frekwencją wiernych. Prowadzone są przez ojców misjonarzy, np. ks. Piotr Smołka z Ukrainy, mistrz nowicjatu salezjańskiego ks. Władysław Nowak, ks. Tadeusz Rozmus, inspektor salezjanów prowincji krakowskiej.

Praca katechetyczna z dziećmi i młodzieżą prowadzona jest w Misji od 1945 r., a za proboszczowania Antoniego Lichoty także regularnie w Waldkraiburgu, gdzie dzieci przygotowywane były do I Komunii św. Od 1993 r. katecheza odbywa się w piątki w trzech grupach: przedszkolaków, dzieci szkolnych i młodzieży. W Traunstein jest katecheza dzieci i młodzieży dwa razy w miesiącu.

Przed chrztem św. przeprowadzana jest katecheza rodziców. Po raz pierwszy I Komunia św. miała miejsce w 1953 r., w następnych latach przystępowało regularnie wiele dzieci do I Komunii św. W latach 1990-1998 przystąpiło 20 dzieci, a od 1999 r. są one przygotowywane w Misji, by następnie dołączyć do dzieci w parafiach w ojczyźnie lub do kolegów szkolnych w miejscowych parafiach niemieckich.

14 VI 1959 r. do sakramentu bierzmowania w kościele oo. Kapucynów przystąpiło bardzo dużo młodzieży, a sakramentu udzielał wikariusz generalny w Niemczech ks. infułat Edward Lubowiecki. W r. 1992 udzielał go bp Piotr Skucha. W obecnym czasie przygotowanie młodzieży przebiega na życzenie w Misji, przyjęcie sakramentu bierzmowania odbywa się natomiast w okolicznych parafiach niemieckich.

W Misji prowadzone są także nauki przedmałżeńskie. W każdy I piątek miesiąca chorzy odwiedzani są ze spowiedzią i Komunią św. W potrzebie udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

Co roku podczas kolędy w okresie Bożego Narodzenia odwiedzanych jest ok. 60 rodzin.

Dwa razy odbyła się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Dwutygodniowe *missio* przygotowujące wiernych poprzedziło uroczystość przyjęcia cudownego obrazu w lutym 1980 r. Uroczystości te zaszczycił swą obecnością delegat Episkopatu Polski do spraw Polonii abp Szczepan Wesoły. Drugą peregrynację Misja przeżyła 29 X 1996 r. z poprzedzającym ją tygodniowym missio. W uroczystej mszy św. głównym celebransem był i homilię wygłosił rektor ks. prałat Franciszek Mrowiec. Po południu odbyło się uroczyste nabożeństwo różańcowe i akademia „Z Maryją w III tysiąclecie”. W niedzielę 3 XI miała miejsce peregrynacja obrazu do niemieckiej parafii Traunreut. Uroczystą mszę św. koncelebrowali proboszczowie niemiecki i polski, który wygłosił homilię. Cudowny obraz przebywał w Rosenheim dwa tygodnie, 9 XI został przekazany parafii monachijskiej.

Patronką Misji Katolickiej w Rosenheim jest Matka Boska Częstochowska. W trakcie uroczystości peregrynacji ks. proboszcz Sebastian Lipp poświęcił kopię obrazu Pani Jasnogórskiej, zakupioną wcześniej przez ks. proboszcza Waidemanna w Częstochowie. Po zakończeniu peregrynacji obraz ten rozpoczął nawiedzanie rodzin Misji w Rosenheim, Traunreut, Traunstein, Freilassing, Waldkraiburg i Geretsried. Obraz ten pielgrzymował po domach polskich przez dwa lata i nawiedził ok. 50 rodzin. W „Księgę pamiątkową nawiedzenia” 39 rodzin wpisało swe osobiste przeżycia ze spotkania z Matką Bożą Często- chowską w obrazie nawiedzenia. Po ukończeniu nawiedzania domów obraz znalazł stałe miejsce w kaplicy, skąd patronuje naszej parafii.

Coroczne uroczystości odpustowe parafii św. Michała obchodzą obie parafie – niemiecka i polska – wspólnie odprawianą mszą św. oraz również wspólnie przygotowanym popołudniowym festynem.

12 I 1997 r. Misja przeżyła kanoniczną wizytację biskupią przeprowadzoną przez bpa Engelberta Sieblera. Po spotkaniu z duszpasterzami odprawiono uroczystą mszę św. Biskup zainteresowany był przebiegiem działalności duszpasterskiej i problemami parafii. Spotkania z członkami Żywego Różańca i grupami ministrantów z rodzicami, z Radą Parafialną i chórem odbiły się radosnym echem wśród wiernych. Wizytację zakończyły wspólne nieszpory kolędowe.

27 X 1997 r. parafia obchodziła uroczystą rocznicę peregrynacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, przygotowując się do niej poprzez *triduum sacrum*. Przeprowadził je ks. Marian Dziubiński, inspektor salezjanów prowincji krakowskiej. W uroczystej mszy św. był także głównym celebransem i wygłosił homilię.

Misja w Rosenheim przeżyła radosne jubileusze kapłańskie swoich duszpasterzy: w 1987 r. 40-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Antoniego Lichoty, w 1991 r. 25-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Bernarda Waidemanna, w 1997 r. złoty jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Antoniego Lichoty, który specjalnie na tę uroczystość przybył do swej byłej parafii z Oświęcimia Zasola.

8 X 2000 r. parafia przeżyła podwójną uroczystość: jubileusz 2000lecia narodzenia Zbawiciela świata i diamentowy jubileusz ks. prałata Ignacego Siwca. Na ten uroczysty dzień przybył z Rzymu abp Szczepan Wesoły, a także dostojni goście oo. salezjanie z Polski. Koncelebrowanej mszy św. jubileuszowej przewodniczył arcybiskup, o oprawę muzyczną zadbał znany Warszawski Kwartet Saksofoniczny i chór parafialny. Rozmowy arcybiskupa z parafianami były dla nich szczególną radością.

Od 30 V do 1 VI 1997 r. 15-osobowa grupa młodzieży z Rosenheim i Traunstein pod przewodnictwem ks. proboszcza wzięła udział w uroczystościach zakończenia Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu z udziałem Ojca św. Jana Pawła II.

Spotkania Koła Żywego Różańca odbywają się w każdą III niedzielę miesiąca, a Grupy Odnowy w Duchu Świętym w każdy czwartek po mszy św. wieczornej.

Rokrocznie organizowane są parafialne pielgrzymki: Altötting, Birkenstein, Maria Eck, Schwarzlack, Weiskirchen, Weihenlinden, Stein- kirchen, Lourdes (1995), Ziemia Święta (1996 oraz 1999), Lisieux i Paryż (1997), Rzym (1980, 1991, 1994, 2000 oraz 2003).

Chór parafialny w latach 50. i 60. był bardzo liczny i znany z koncertów także w Salzburgu i w Monachium, gdzie z sukcesem obsłużył Kongres Eucharystyczny w 1961 r. Obecny chór przygotowuje się do uświetnienia jubileuszu 60-lecia istnienia parafii. Zasłużony organista Jerzy Opielka 26 IV 2000 r. pożegnał po 19 latach naszą parafię, która na pamiątkę współpracy podarowała mu rzeźbę „Patrona Bavariae”. Jednocześnie przywitano jego następcę – Ireneusza Borowicza.

Grupa ministrantów założona przez oo. kapucynów tuż po wojnie była bardzo liczna. Obecnie liczy 10 ministrantów, z czego trzej służą w Traunreut i Traunstein.

Grupa seniorów działa od 1993 r., spotkania odbywają się w każdą III środę miesiąca. Od 1999 r. organizowane są krótkie pielgrzymki seniorów, w Wielkanoc i Boże Narodzenie seniorzy otrzymują od Misji paczki świąteczne.

Dyplomowani nauczyciele Halina i Andrzej Szwankowie od 1952 r. przez 20 lat prowadzili polską szkołę, w której uczono języka polskiego, historii, geografii i matematyki. Mieli uprawnienia wydawania świadectw państwowych, które do dziś są w posiadaniu parafian. Honoraria płacone były przez Związek Uchodźców Polskich z siedzibą w Londynie. Halina Szwanke przygotowywała także jasełka i akademie. Po tragicznej śmierci Andrzeja Szwanke w 1980 r. nauczanie i działalność kulturalną przejęła Danuta Popiel. Od 1994 r. nauczanie przejęła Grażyna Jedzik, a w latach 2001-2004 dyplomowana nauczycielka Dorota Sikora. Obecnie Szkoła Przedmiotów Ojczystych zawiesiła działalność.

Pierwsza w historii parafii Rada Parafialna została wybrana w wyborach 24 IV 1994 r. Z 16 kandydatów zostało wybranych 7 członków. W skład Zarządu Rady weszli z urzędu ks. proboszcz jako przewodniczący oraz ks. wikary i sekretarka Maria Krzywoń. Po 4-letniej kadencji wybrano drugą Radę Parafialną ze składem 9-osobowym, przewodniczącą została Elżbieta Malarz, z urzędu pozostali kapłani i sekretarka. Obecna Rada liczy 13 członków z przewodniczącą Zarządu Marią Ziembą. Ponadto Rada Parafialna powołała 2 członków nadzwyczajnych: Halinę Noll i Ewę Wieczorek, które w 2002 r. na zebraniu plenarnym Rady Dekanalnej zostały wybrane na członkinie tej Rady.

Zebranie założycielskie Centrum Krzewienia Języka, Tradycji i Kultury Polskiej odbyło się 27 II 1996 r. Wybrano 7-osobowy Zarząd, którego przewodniczącym z urzędu został ks. proboszcz Bernard Waidemann, wiceprzewodniczącym ks. Ludwik Synowiec, skarbnikiem Danuta Popiel, a sekretarką Krystyna Thomke-Rachlewicz. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane przez sąd rejestracyjny w Rosenheim 18 IV 1996 r. Zarząd stowarzyszenia w obecnej kadencji liczy 14 członków, przewodniczącą jest Edyta Borowicz, wiceprzewodniczącą Łucja Putko, skarbnikiem Alicja Slapka, a sekretarką Krystyna Thomke-Rachlewicz.

Stowarzyszenie i Rada Parafialna zobowiązały się przejąć organizację stałych imprez w Misji: strojenie choinek i pieczenie pierników, jasełka i opłatek parafialny, święconka wielkanocna, karnawał dla dorosłych i dzieci, Dzień Dziecka, Dzień Matki, andrzejki, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego. Pod opieką Thomke-Rachlewicz znajdują się stroje ludowe, wśród nich ręcznie szyte i haftowane z pierwszych lat powojennych. Parafia posiada obecnie 14 par kompletnych strojów, używanych z okazji uroczystości i świąt. Są one ciepłym wspomnieniem ojczyzny.

Biblioteka parafii posiada od 1994 r. 700 skatalogowanych pozycji, stałe karty czytelnika posiada 86 osób. Parafia abonuje dla wiernych 6 czasopism polskich. W archiwum biblioteki znajdują się oprawione „Listy do moich Parafian” (najstarszy jest z przełomu 1957 i 1958 r.), które rozpoczął redagować ks. prałat Stefan Leciejewski i kontynuował ks. Antoni Lichota. Ks. Waidemann wydaje „Listy” w formie zeszytowej dwa razy w roku. Założona w 1995 r. wideoteka dysponuje 60 kasetami, głównie z tematyką religijną.

Corocznie organizuje się uroczystości, jak 3 Maja lub 11 Listopada, połączone z wieczorami artystycznymi. 30 IV 1994 r. miała miejsce wystawa malarska Krystyny Thomke-Rachlewicz. Otwarcia wernisażu dokonał konsul Piotr Grzązek z Monachium. Odbył się także wieczór poezji z prezentacją debiutu poetyckiego Thomke-Rachlewicz Refleksje na cztery pory roku, ocenionego pozytywnie przez „Kulturę” paryską. Na uczczenie 20-lecia pontyfikatu Ojca św. odbył się 28 XI 1998 r. w sali Misji chorwackiej wieczór poetycki poezji kard. Karola Wojtyły oraz recital fortepianowy utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu pianistki Haliny Eichhorn.

W 2001 r. parafian zaniepokoiła wiadomość, że duszpasterstwo Misji ma przejąć monachijska Misja Katolicka jako placówkę dojazdową. W imieniu zrozpaczonych parafian Ewa Wieczorek, Maria Ziemba i Halina Noll zredagowały podpisaną przez 500 parafian prośbę, która została wysłana do bpa Engelberta Sieblera, do abpa Szczepana Wesołego w Rzymie oraz w kopii do rektora polskiego duszpasterstwa w Niemczech. Prośba dotyczyła utrzymania Misji w Rosenheim razem z jej filiami. 7 X 2001 r. na polecenie bpa Sieblera przybył na spotkanie z parafią diakon Marek Lange z wiadomością, że Misja nie zostanie rozwiązana. W 2002 r. nowy rektor ks. prałat Stanisław Budyn na spotkaniu dekanalnym poinformował o swej wizycie u bpa Sieblera, który go zapewnił, że Misje polskie w archidiecezji monachijskiej pozostaną bez zmian.

Episkopat niemiecki ogłosił rok 2003 rokiem Biblii. W związku z tym nasza Misja wspólnie z Misją włoską przeprowadziły dwie akcje duszpasterskie, których inicjatorem był ks. Jacek Gwóźdź, proboszcz parafii włoskiej. W obu parafiach odbył się rodzinny quiz biblijny, którego udany wspólny dla obu nacji finał miał miejsce w sali parafialnej Misji włoskiej. Drugim zdarzeniem roku Biblii była peregrynacja Pisma św. z towarzyszącym listem ks. proboszcza Waidemanna, który nakreślał tygodniowy sposób przeżycia obecności „wędrującej Biblii” w rodzinie. Peregrynacja rozpoczęła się w kwietniu i zakończyła w październiku 2003 r. Pismo św. przyjęło 27 rodzin w Rosenheim, a także w innych placówkach, jak Traunstein i Traunreut.

28 V 2005 r. Polska Misja Katolicka w Rosenheim obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystej mszy św. przewodniczył abp Szczepan Wesoły. Wielkie przywiązanie parafian do arcybiskupa datuje się niemal od pół wieku; jeszcze jako kleryk przyjeżdżał on z Rzymu do Rosenheim do pomocy duszpasterskiej. Starsi parafianie mówią: „On jest członkiem naszej parafii od samego początku jej istnienia”.

Po udanym świętowaniu jubileuszu 60-lecia naszej parafii, przyszło nam wszystkim przeżywać smutne chwile. Musieliśmy pochylić się nad przemijalnością naszego życia. Dokładnie 20 listopada 2005 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odszedł do Pana nasz duszpasterz, ks. prob. Bernard Waidemann. Uroczystości pogrzebowe odybywały się w Rosenheim i w Polsce, w Oświęcimiu, gdzie ostatecznie spoczęły doczesne szczątki naszego Proboszcza.

Z początkiem stycznia przyszedł do Misji nowy proboszcz, ks. Ignacy Zając, pracujący dotychczas w niemieckiej parafii. Jego uroczyste, kanoniczne wprowadzenie na urząd proboszcza odbyło 12 marca 2006 r. Z nowym powiewem świeżości przystąpiliśmy do dalszego budowania życia religijnego w naszej wspólnocie parafialnej.

Rok 2006 był rokiem wyboru nowej rady parafialnej. Kandydatów było - jak na naszą Misję – sporo. Ostatecznie wybrano aż 15 osób do rady, której przewodniczą została p. Barbara Stryczek.

We wrześniu 2006 r. ks. Proboszcz przywrócił do istnienia „Szkołę Przedmiotów Ojczystych” z nauczaniem języka polskiego i historii z geografią. Szkoła liczyła trzydzieścioro dzieci i młodzieży oraz kilku nauczycieli. Nauczycielami byli: p. Martyna Rust, p. Elżbieta Pałac, p. Barbara Stryczek oraz ks. prob. Ignacy Zając.

Równolegle do szkoły sobotniej prowadzona jest systematycznie nauka religii dla dwóch grup: młodszej i starszej. W sumie korzysta z niej około 10. dzieci i młodzieży.

W sierpniu 2007 roku, na wniosek przełożonego Salezjanów, z parafii odszedł ks. Dariusz Porzucek. Na jego miejsce przybył ks. Ryszard Szymeczko, który dotychczas pracował w salezjańskiej placówce w Ensdorf.

Oprócz stałych punktów naszego życia religijnego, którymi przeważnie są niedzielne Msze św., nabożeństwa eucharystyczne i maryjne, pierwsze czwartki i piątki miesiąca, każdy 24. dzień miesiąca, w którym oddajemy cześć Matce Bożej Wspomożenia Wiernych, czwartkowe spotkania modlitewne, a w okresie Wielkiego Postu rekolekcje parafialne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, organizowanych jest szereg imprez kulturalnych o polskim zabarwieniu, jak tradycyjne Jasełka, które zawsze gromadza liczną rzeszę wiernych, zabawa karnawałowa, festyn rodzinny, majówka, Dzień Dziecka, rocznica niepodległości, adwentowe pieczenie ciasteczek i wiele innych.

Stałe miejsce w kalendarzu Misji mają nasi seniorzy. Spotykają się w trzecią środę miesiąca na Mszy św., a później w sali Misji, aby tam w obecności swoich Duszpasterzy, w miłej atmosferze i przy małym poczęstunku, przeżywać braterskie spotkanie. Dwa razy do roku, na wiosnę i jesień, organizowane są dla nich pielgrzymki i wyjazdy, w różne zakątki naszej diecezji i nie tylko. I tak, od czasu przyjścia do Misji ks. prob. Ignacego Zająca, udawalimy się do Monachium, Benediktbeuren, Mariastein, Klobenstein, Andechs, Weihenlinden, Seeon, Dachau, Schayern, Bad Töltz, Dürnbach i Rott am Inn.

W roku 2007 udaliśmy się z pielgrzymką do Włoch, którą zorganizowalimy wspólnie z Misją włoską. Pielgrzymowaliśmy wówczas śladami św. Jana Bosko, założyciela Salzjanów do Turynu oraz do Rzymu i na Monte Cassino. Tak samo w roku 2008/2009 wspólnie z włoską Misją przeprowadziliśmy konkurs z „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, którego pierwszą nagrodą był wyjazd do Rzymu dla dwóch osób.

W roku 2008, w 150. rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes, 40-osobowa grupa parafian z Rosenheim i ośrodków filialnych: Geretsried i Waldkraiburg udała się na pielgrzymkę do Nevrs, Lourdes i Ars.

Rok 2010, to rok jubileuszowy naszej Misji. W tym roku obchodziliśmy 65. rocznicę duszpasterstwa polskiego w Rosenheim. Na tą uroczystość przybył prowincjał Salezjanów z Krakowa, ks. dr Marek Chrzan, który przewodniczył uroczystej Mszy św. i wygłosił okolicznościową homilię. Z okazji jubileuszu zorganizowana została wystawa fotograficzna przedstawiająca życie religijne i kulturalne naszej polskiej parafii.

ks. Bernard Waidemann sdb

ks. Ignacy Zając sdb