**Być świadkiem wiary – błogosławiona Karolina Kózkówna**

**I. Założenia edukacyjne**

**1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne**

Zapoznanie z biografią bł. Karoliny Kózkówny.

Pokazanie czym jest świadectwo i w jaki sposób można je dawać.

**2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe**

**Wiedza:**

**Uczeń:**

* Zna historię bł. Karoliny Kózkówny
* Wie, jak w życiu może pogłębić swoją relację z Bogiem
* Wie, jak może dać świadectwo wiary

**Umiejętności:**

* Wymienia najważniejsze fakty z życia bł. Karoliny Kózki
* Wyraża swoją wiarę w Chrystusa w życiu codziennym

**Postawy:**

* Ma odwagę świadczyć o Jezusie innym ludziom

**3. Korelacja z edukacją szkolną**

Historia: życie bł. Karoliny Kózki

**4. Metody i techniki**

Rozmowa kierowana, praca z filmem i tekstem, praca w grupach: burza mózgów, wywiad.

**5. Środki dydaktyczne:**

Prezentacja multimedialna, karteczki w trzech różnych kolorach, kartki z wydrukowanymi tekstami oraz zadaniami dla uczniów, 3 kartki A3 lub 3 kartony, mazaki, magnesy, projektor, zeszyt ucznia, długopisy

**II. Przebieg katechezy**

1. **Modlitwa**

Modlitwa na początek lekcji:

*Ojcze nasz…*

1. **Sytuacja egzystencjalna**

Katecheta pyta uczniów: *Co robi chrześcijanin, by pogłębić relację z Bogiem?*

Przykładowe odpowiedzi: modli się, uczęszcza na Mszę świętą, pomaga biednym, czyta Pismo Święte, rozmawia z innymi o Panu Bogu, uczęszcza na spotkania grupy młodzieżowej, angażuje się w życie Kościoła.

Katecheta mówi: *Prawdziwy chrześcijanin swoim postępowaniem zawsze daje świadectwo wiary. Jego życie wskazuje na to, że wierzy i ufa Panu Bogu. Jego wiara nie ogranicza się jedynie do praktykowania w zaciszu własnego domu, lecz świadek Chrystusa głosi światu Dobrą Nowinę. Duch Święty pomaga człowiekowi z odwagą mówić o Jezusie pomimo nieprzychylnych uwag innych osób.*

Katecheta podaje temat lekcji, który uczniowie zapisują w zeszycie: *Być świadkiem wiary – Błogosławiona Karolina Kózka.*

1. **Wiara i życie chrześcijan**

Katecheta mówi: *Na dzisiejszej lekcji postaram się wam przybliżyć sylwetkę błogosławionej Karoliny, która pomimo swojego młodego wieku, swoim życiem potrafiła świadczyć o Jezusie innym osobom, a ostatecznie zginęła w imię wartości, które wyznawała. 10 czerwca 2022 obchodzimy 35 rocznicę beatyfikacji Karoliny przez Jana Pawła II.*

Katecheta odtwarza film o życiu Karoliny:

<https://www.youtube.com/watch?v=tvUFArHZNtw> [4:36]

Katecheta dzieli klasę na 3 grupy – uczniowie wybierają jedną z trzech kolorowych kartek i tworzą się grupy z wybranych kolorów. Katecheta proponuje, aby uczniowie wcielili się w rolę Karoliny. Na podstawie filmu oraz tekstu o życiu Karoliny każda z grup ma odpowiedzieć na pytania zawarte na kartkach dla poszczególnych grup. Katecheta wyznacza 15 minut na zrobienie zadania oraz 5 minut na przedstawienie swoich odpowiedzi przez każdą z grup.

Załącznik nr. 1, 2,3.

Katecheta podsumowuje pracę uczniów słowami: *Karolina* *jest przykładem godnym naśladowania i zawsze była gotowa by pomóc innym w potrzebie oraz by dzielić się z innymi swoją wiarą.*

1. **Zastosowanie życiowe**

Burza mózgów:

Katecheta rozdaje kartki A3 lub kartony dla każdej z grup oraz mazaki, z wcześniej już napisanym pytaniem: *Jak w dzisiejszym świecie mogę być świadkiem Jezusa Chrystusa?* Katecheta prosi uczniów, by w grupach odpowiedzieli na pytanie. Odpowiedzi uczniowie zapisują na kartce lub kartonie.

Załącznik nr. 4 – wzór pytania, które katecheta ma napisać.

Katecheta wyznacza ok. 5 minut na zrealizowanie zadania. Po skończonym zadaniu prosi każdą grupę o wyjście na środek klasy i zaprezentowanie swoich odpowiedzi. Można kartki wywiesić na tablicy za pomocą magnesów.

Przykładowe odpowiedzi: mogę mówić innym o Bogu, pomagać potrzebującym, aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła, mieć odwagę mówić o swoim doświadczeniu Chrystusa, kierować się wiarą w życiu codziennym, być szczerym (brak rozbieżności między tym co się mówi i robi), czynić znak krzyża pod Kościołem, nosić krzyżyk, uczestniczyć w katechezie.

Katecheta podsumowuje: *Wiara w Jezusa Chrystusa wymaga od nas poświęcenia. Tak, jak Karolina jesteśmy zobowiązani do dawania świadectwa wiary swoją postawą i słowem. Przy pomocy Ducha Świętego mamy odwagę głosić Ewangelię w Kościele, jest to zadanie każdego wiernego.*

1. **Podsumowanie treści**

*Karolina jako młoda dziewczyna oddała życie za czystość.*

*Dzisiaj młodzi ludzie szukają siebie i często boją się powiedzieć innym w Kogo wierzą. Wiara nie powinna być powodem do wstydu. Uczeń, który niedługo opuści mury szkoły podstawowej i uda się do szkoły średniej będzie musiał zmagać się z innym środowiskiem, powoli zacznie wchodzić w dorosłe życie i będzie samodzielnie podejmował decyzje. Dlatego ważne jest, by nie wstydzić się wiary w Jezusa Chrystusa i tak jak Karolina być przykładem dla innych.*

1. **Notatka (opcjonalnie)**

Katecheta prosi uczniów o przepisanie notatki zawartej na slajdzie.

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo.

Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało.

10 czerwca 1987 r. w Tarnowie Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

1. **Praca domowa**

Uczeń ma znaleźć informację o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i napisać krótką notatkę o stowarzyszeniu, którego patronką jest bł. Karolina Kózkówna.

1. **Modlitwa**

Modlitwa młodych do bł. Karoliny Kózkówny:

*Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.*

1. **Ewaluacja realizacji tematu – pytania kontrolne**

*- Gdzie urodziła się Karolina Kózkówna?*

*- Jaką śmiercią zmarła Karolina?*

*- Kogo patronką jest bł. Karolina Kózkówna?*

*- Kiedy i przez kogo została beatyfikowana?*

**Załącznik nr. 1**

Wciel się w rolę Karoliny Kózki i na podstawie filmiku oraz tekstu odpowiedz na pytania.

GRUPA I

- Jak u Ciebie w rodzinie praktykowano wiarę?

- Dlaczego twój dom nazywano ,,kościółkiem’’?

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu *Godzinek,* częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam *Gorzkie Żale,* a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy.  
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.  
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.  
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.  
Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

**Załącznik nr. 2**

Wciel się w rolę Karoliny Kózkówny i na podstawie filmiku oraz tekstu odpowiedz na pytania.

GRUPA II

- Jak wyglądała twoja droga edukacji?

- Jakie masz zadania na świetlicy i w bibliotece?

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu *Godzinek,* częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam *Gorzkie Żale,* a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy.  
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.  
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.  
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.  
Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

**Załącznik nr. 3**

Wciel się w rolę Karoliny Kózkówny i na podstawie filmiku oraz tekstu odpowiedz na pytania.


GRUPA III

- W jaki sposób jesteś katechetką dla innych?

- Jak pomagasz potrzebującym i chorym?

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu *Godzinek,* częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam *Gorzkie Żale,* a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy.  
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.  
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.  
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.  
Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

**Załącznik nr. 4**

****

Jak w dzisiejszym świecie mogę być świadkiem Jezusa Chrystusa?