Rozkład materiału z religii dla klasy **II** szkoły podstawowej

według podręcznika **„Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”** nr WK/1-4/2022/2

zgodny z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

oraz programem nauczania **„Pan Jezus przychodzi do mnie”**nr WK/1-4/2021

Opracowanie: dr Maria Ludwig

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Temat**  **katechezy** | **Nr podstawy programowej** | **Treści** | **Wymagania szczegółowe**  **Uczeń:** | **Postawy**  **Uczeń:** |
| 1. **Bóg jest Stworzycielem** | | | | | |
|  | Pan Jezus zaprasza nas na katechezę | **A.1.:**  A.1.1.  **E.3.:**  E.3.1.  E.3.2.  E.3.3.  E.3.a. | A.1. Religijny wymiar rzeczywistości.  E.3. Wspólnota szkolna. | A.1.1. wskazuje w otaczającej rzeczywistości zamysł Stwórcy i ślady działania Boga;  E.3.1. opisuje, czym jest wspólnota szkolna;  E.3.2. wymienia i opisuje zasady dobrego zachowania w szkole;  E.3.3. uzasadnia konieczność respektowania zasad ustalonych przez wspólnotę szkolną. | E.3.a. przestrzega zasad obowiązujących w szkole. |
|  | Bóg jest jeden w trzech Osobach | **A.3.:**  A.3.1.  **A.5.:**  A.5.a.  A.5.b. | A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga.  A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego. | A.3.1. wymienia najważniejsze przymioty Boga. | A.5.a. jest otwarte na działanie Ducha Świętego;  A.5.b. jest posłuszne natchnieniom Ducha Świętego. |
|  | Bóg objawia się nam w Piśmie Świętym | **A.2.:**  A.2.3.  A.2.a.  A.2.b.  A.2.c. | A.2. Pismo Święte księgą wiary. | A.2.3. wyjaśnia, czym jest Pismo Święte. | A.2.a. uważnie słucha słów Pisma Świętego;  A.2.b. wyraża wdzięczność za Boże dary;  A.2.c okazuj szacunek wobec Słowa Bożego. |
|  | Bóg Stwórca całego świata | **A.2.:**  A.2.2.  A.2.4.  A.2.b.  **A.3.:**  A.3.2.  A.3.3.  A.3.a  **C.2.:**  C.2.3. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu.  A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga.  C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródłem dobra. | A.2.2. wskazuje w codzienności ślady Bożych darów i podaje przykłady okazywania wdzięczności za nie;  A.2.4. nazywa dary pochodzące od Boga, życie, chrzest, wiara;  A.3.2. wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej;  A.3.3. omawia teksty mówiące o działaniu Boga;  C.2.3. na podstawie tekstów biblijnych, np. o stworzeniu, uzasadnia, że Bóg jest źródłem dobra. | A.2.b. wyraża wdzięczność za Boże dary;  A.3.a. okazuje posłuszeństwo Bożemu słowu. |
|  | Bóg Stwórca świata niewidzialnego | **A.2.:**  A.2.2.  A.2.b.  **A.3.:**  A.3.2.  A.3.3.  A.3.a  **C.2.:**  C.2.3. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu.  A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga.  C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródłem dobra. | A.2.2. wskazuje w codzienności ślady Bożych darów i podaje przykłady okazywania wdzięczności za nie;  A.3.2. wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej;  A.3.3. omawia teksty mówiące o działaniu Boga;  A.3.4. wyjaśnia pojęcia: *anioł, szatan*;  C.2.3. na podstawie tekstów biblijnych, np. o stworzeniu, uzasadnia, że Bóg jest źródłem dobra. | A.2.b. wyraża wdzięczność za Boże dary;  A.3.a. okazuje posłuszeństwo Bożemu słowu. |
|  | Człowiek stworzeniem Bożym | **A.2.:**  A.2.4.  **A.3.:**  A.3.2.  A.3.a.  **E.1.:**  E.1.3.  E.1.a.  E.1.b.  E.1.c. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu.  A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga.  E.1. Bezwarunkowa miłość Boga. Wartość własnej osoby. Godność dziecka Bożego. | A.2.4. nazywa dary pochodzące od Boga, życie, chrzest, wiara;  A.3.2. wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej;  E.1.3. podaje, że Bóg wyposażył każdego człowieka w ciało, duszę, rozum, wolną wolę i emocje. | A.3.a. okazuje posłuszeństwo Bożemu słowu;  E.1.a. jest otwarte na miłość Boga;  E.1.b. wyraża Bogu wdzięczność za dar stworzenia i otrzymane dary;  E.1.c. szanuje siebie i innych w świecie realnym i wirtualnym. |
|  | Człowiek odwraca się od Boga | **A.3.:**  A.3.2.  A.3.4.  A.3.a.  A.3.b | A.3. Grzech ludzi i obietnica zbawienia. | A.3.2. wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej;  A.3.4. wyjaśnia pojęcia: anioł, szatan, grzech. | A.3.a. okazuje posłuszeństwo Bożemu słowu;  A.3.b. pragnie żyć w stanie łaski uświęcającej. |
|  | Bóg daje człowiekowi obietnicę | **A.3.:**  A.3.2.  A.3.b. | A.3. Grzech ludzi i obietnica zbawienia. | A.3.2. wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej. | A.3.b. pragnie żyć w stanie łaski uświęcającej. |
|  | Niepokalana wzywa nas do modlitwy różańcowej | **A.4.:**  A.4.2.  A.4.b.  **D.5.:**  D.5.3.  D.5.a. | A.4. Maryja Matką Chrystusa i naszą.  D.5. Maryja nauczycielką modlitwy. | A.4.2. wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi.  D.5.3. podaje z pamięci najważniejsze maryjne modlitwy (Pozdrowienie Anielskie). | A.4.b. przyjmuje Maryję za swoją Matkę i okazuje jej szacunek;  D.5.a. na wzór Maryi modli się w różnych okolicznościach życia. |
|  | W tajemnicach różańca rozważamy życie Jezusa i Maryi | **A.4.:**  A.4.2.  A.4.b.  **D.5.:**  D.5.3.  D.5.a. | A.4. Maryja Matką Chrystusa i naszą.  D.5. Maryja nauczycielką modlitwy. | A.4.2. wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi.  D.5.3. podaje z pamięci najważniejsze maryjne modlitwy (Pozdrowienie Anielskie). | A.4.b. przyjmuje Maryję za swoją Matkę i okazuje jej szacunek;  D.5.a. na wzór Maryi modli się w różnych okolicznościach życia. |
|  | Zazdrość przyczyną nieszczęścia. Kain i Abel | **C.2.:**  C.2.1.  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  **C.3.:**  C.3.2.  C.3.c.  **C.6.:**  C.6.a. | C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródłem dobra.  C.3. Wolność i wybory człowieka.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | C.2.1. wymienia przejawy dobra i zła w świecie;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.2. uzasadnia konieczność dokonywania wyborów w życiu. | C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.3.c. stara się być uczciwy i prawdomówny;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła wzorując się na postaciach biblijnych. |
|  | Bóg ocala swoich przyjaciół. Potop | **C.2.:**  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.b.  **C.6.:**  C.6.1.  **D.2.:**  D.2.3.  D.2.a.  D.2.b. | C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródłem dobra.  C.3. Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych.  D.2. Modlitwa w Starym Testamencie. | C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;  C.6.1. wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych;  D.2.3. wyjaśnia rolę modlitwy w trudnych momentach życia. | C.2.c. ufa Bogu, który Jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie;  D.2.a. akceptuje, że owoc modlitwy zależy od woli Boga;  D.2.b. wyraża zaufanie do Boga poprzez modlitwę w trudnych momentach życia. |
|  | Bóg wybiera do wielkich zadań. Abraham i Mojżesz | **C.3.:**  C.3.4.  C.3.5.  C.3.b  **C.6.:**  C.6.1.  **D.2.:**  D.2.1.  D.2.2.  D.2.3.  D.2.a.  D.2.b. | C.3. Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych.  D.2. Modlitwa w Starym Testamencie. | C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;  C.3.5. wymienia przykłady zależności wiary i postępowania;  C.6.1. wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych;  D.2.1. podaje przykłady najważniejszych modlitw zawartych w Starym Testamencie;  D.2.2. identyfikuje autorów poznanych modlitw starotestamentalnych;  D.2.3. wyjaśnia rolę modlitwy w trudnych momentach życia. | C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie;  D.2.a. akceptuje, że owoc modlitwy zależy od woli Boga;  D.2.b. wyraża zaufanie do Boga poprzez modlitwę w trudnych momentach życia. |
|  | Bóg przemawia przez proroków | **A.3.:**  A.3.4.  A.3.a.  **C.3.:**  C.3.b.  **D.2.:**  D.2.1.  D.2.2.  D.2.3.  D.2.a.  D.2.b. | A.3. Prorocy zwiastunami obietnicy.  C.3. Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka.  D.2. Modlitwa w Starym Testamencie. | A.3.4. wyjaśnia pojęcia: *zbawienie, grzech, prorok;*  D.2.1. podaje przykłady najważniejszych modlitw zawartych w Starym Testamencie;  D.2.2. identyfikuje autorów poznanych modlitw starotestamentalnych;  D.2.3. wyjaśnia rolę modlitwy w trudnych momentach życia. | A.3.a. okazuje posłuszeństwo Bożemu słowu;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie;  D.2.a. akceptuje, że owoc modlitwy zależy od woli Boga;  D.2.b. wyraża zaufanie do Boga poprzez modlitwę w trudnych momentach życia. |
|  | Bóg obiecuje mi życie wieczne | **A.6.:**  A.6.1.  A.6.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.b | A.6. Powtórne przyjście Pana.  C.3. wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka. | A.6.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o powtórnym przyjściu Pana Jezusa;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania. | A.6.c. stara się żyć w postawie czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie. |
| 1. **Bóg słucha** | | | | | |
|  | Bóg zaprasza mnie do bycia świętym | **D.4.:**  D.4.1.  D.4.2.  D.4.3.  D.4.a.  D.4.b. | D.4. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. | D.4.1. podaje z pamięci tekst modlitwy Ojcze nasz;  D.4.2. omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka;  D.4.3. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto odmawiać Modlitwę Pańską. | D.4.a. odmawia codziennie modlitwę Ojcze nasz;  D.4.b. poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej. |
|  | Bóg ma święte imię | **D.4.:**  D.4.1.  D.4.2.  D.4.3.  D.4.a.  D.4.b. | D.4. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. | D.4.1. podaje z pamięci tekst modlitwy Ojcze nasz;  D.4.2. omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka;  D.4.3. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto odmawiać Modlitwę Pańską. | D.4.a. odmawia codziennie modlitwę Ojcze nasz;  D.4.b. poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej. |
|  | Królestwo Boże jest wśród nas | **D.4.:**  D.4.1.  D.4.2.  D.4.3.  D.4.a.  D.4.b. | D.4. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. | D.4.1. podaje z pamięci tekst modlitwy Ojcze nasz;  D.4.2. omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka;  D.4.3. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto odmawiać Modlitwę Pańską. | D.4.a. odmawia codziennie modlitwę Ojcze nasz;  D.4.b. poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej. |
|  | Zgadzam się z Bożym planem | **D.4.:**  D.4.1.  D.4.2.  D.4.3.  D.4.a.  D.4.b. | D.4. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. | D.4.1. podaje z pamięci tekst modlitwy Ojcze nasz;  D.4.2. omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka;  D.4.3. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto odmawiać Modlitwę Pańską. | D.4.a. odmawia codziennie modlitwę Ojcze nasz;  D.4.b. poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej. |
|  | Bóg nie chce byśmy byli głodni | **D.4.:**  D.4.1.  D.4.2.  D.4.3.  D.4.a.  D.4.b. | D.4. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. | D.4.1. podaje z pamięci tekst modlitwy Ojcze nasz;  D.4.2. omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka;  D.4.3. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto odmawiać Modlitwę Pańską. | D.4.a. odmawia codziennie modlitwę Ojcze nasz;  D.4.b. poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej. |
|  | Bóg uczy nas przebaczania | **D.4.:**  D.4.1.  D.4.2.  D.4.3.  D.4.a.  D.4.b. | D.4. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. | D.4.1. podaje z pamięci tekst modlitwy Ojcze nasz;  D.4.2. omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka;  D.4.3. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto odmawiać Modlitwę Pańską. | D.4.a. odmawia codziennie modlitwę Ojcze nasz;  D.4.b. poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej. |
|  | Bóg chroni nas przed złem | **D.4.:**  D.4.1.  D.4.2.  D.4.3.  D.4.a.  D.4.b. | D.4. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. | D.4.1. podaje z pamięci tekst modlitwy Ojcze nasz;  D.4.2. omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka;  D.4.3. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto odmawiać Modlitwę Pańską. | D.4.a. odmawia codziennie modlitwę Ojcze nasz;  D.4.b. poprzez tę modlitwę wielbi Boga, ufa Bogu, prosi Go, jest otwarte na pełnienie woli Bożej. |
| 1. **Bóg daje nam Zbawiciela** | | | | | |
|  | Bóg staje się człowiekiem | **A.4.:**  A.4.2.  A.4.b.  A.4.c.  **D.5.:**  D.5.3.  D.5.4.  D.5.a. | A.4. Jezus Słowem Boga i Obiecanym Zbawicielem. Maryja Matką Chrystusa i naszą.  D.5. Maryja Nauczycielką modlitwy. | A.4.2. wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi;  D.5.3. podaje z pamięci najważniejsze maryjne modlitwy (Pozdrowienie Anielskie, Anioł Pański);  D.5.4. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto modlić się za wstawiennictwem Maryi. | A.4.b. przyjmuje Maryję za swoją Matkę i okazuje jej szacunek;  A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  D.5.a. na wzór Maryi modli się w różnych okolicznościach życia. |
|  | Maryja odwiedza Elżbietę | **A.4.:**  A.4.2.  A.4.c.  **D.5.:**  D.5.1.  D.5.c. | A.4. Jezus Słowem Boga i Obiecanym Zbawicielem. Maryja Matką Chrystusa i naszą.  D.5. Maryja Nauczycielką modlitwy. | A.4.2. wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi;  D.5.1. Charakteryzuje modlitwę Maryi. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  D.5.c. wraz z Maryją wielbi Boga, prosi Go i ufa Mu. |
|  | Pan Jezus przychodzi na świat | **A.4.:**  A.4.1.  **B.5.:**  B.5.1.  B.5.2.  B.5.a.  B.5.b.  B.5.c.  B.5.d. | A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem.  B.5. Zwyczaje związane z obchodami Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o Jezusie;  B.5.1. uzasadnia religijny wymiar świętowania Bożego Narodzenia i Wielkanocy;  B.5.2. wymienia najważniejsze zwyczaje związane z uroczystościami i świętami kościelnymi. | B.5.a. pogłębia więź z Chrystusem narodzonym i zmartwychwstałym;  B.5.b. pielęgnuje w swoim życiu osobistym i rodzinnym zwyczaje świąteczne;  B.5.c. okazuje szacunek dla tradycji;  B.5.d. wyraża wiarę, zaufanie oraz radość z narodzenia i zmartwychwstania Chrystusa. |
|  | Pan Jezus światłością świata | **A.4.:**  A.4.c.  **B.5.:**  B.5.2. | A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem.  B.5. Zwyczaje związane z obchodami Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. | B.5.2. wymienia najważniejsze zwyczaje związane z uroczystościami i świętami kościelnymi. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa. |
|  | Pan Jezus w sprawach swojego Ojca | **A.4.:**  A.4.c.  **D.3.:**  D.3.1  D.3.a.  D.3.b.  **E.2.:**  E.2.2.  E.2.a.  E.2.b. | A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem  D.3. Modlitwa Jezusa  E.2. Wspólnota rodzinna. | D.3.1. wyjaśnia, dlaczego Jezus jest najdoskonalszym wzorem modlitwy;  E.2.2. wymienia przykłady budowania dobrych relacji we wspólnocie rodzinnej i domowej; | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  D.3.a. w akcie modlitewnym potrafi podporządkować się woli Bożej;  D.3.b. modli się, biorąc przykład z Jezusa;  E.2.a. wyraża Bogu wdzięczność za dar rodziny i bliskich;  E.2.b. okazuje posłuszeństwo rodzicom, opiekunom, dziadkom. |
| 1. **Jezus naszym nauczycielem** | | | | | |
|  | Pan Jezus wybiera apostołów | **A.4.:**  A.4.c.  **C.3.:**  C.3.2.  C.3.b. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.3. Wolność i wybory człowieka. | C.3.2. uzasadnia konieczność dokonywania wyborów w życiu. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie. |
|  | Pan Jezus uczy nas o królestwie Bożym. Przypowieść o ziarnku gorczycy i zaczynie | **A.4.:**  A.4.c.  **C.6.:**  C.6.2.  C.6.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych. |
|  | Pan Jezus uczy nas słuchania. Przypowieść o siewcy | **A.4.:**  A.4.c.  **C.6.:**  C.6.2.  C.6.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych. |
|  | Pan Jezus uczy nas pokory. Przypowieść o faryzeuszu i celniku | **A.4.:**  A.4.c.  **C.6.:**  C.6.2.  C.6.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych. |
|  | Pan Jezus uczy nas pracowitości. Przypowieść o talentach | **A.4.:**  A.4.c.  **C.6.:**  C.6.2.  C.6.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych. |
|  | Pan Jezus uczy nas dobroci. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu | **A.4.:**  A.4.c.  **C.6.:**  C.6.2.  C.6.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych. |
|  | Pan Jezus uczy nas mądrości. Przypowieść o dziesięciu pannach | **A.4.:**  A.4.c.  **C.6.:**  C.6.2.  C.6.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych. |
|  | Pan Jezus uczy nas przyjaźni. Spotkanie w Betanii | **A.4.:**  A.4.c.  **E.3.:**  E.3.5.  E.3.b. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  E.3. Wspólnota szkolna. | E.3.5. charakteryzuje cechy koleżeństwa i przyjaźni. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  E.3.b. pielęgnuje więzi koleżeństwa i przyjaźni. |
|  | Pan Jezus uczy nas wdzięczności. Uzdrowienie dziesięciu trędowatych | **A.4.:**  A.4.c.  **C.5.:**  C.5.2.  C.5.c.  C.5.d. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | C.5.2. podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.5.c. jest wrażliwe na krzywdę innych;  C.5.d. okazuje dobro bliźnim. |
|  | Pan Jezus uczy nas zaufania. Wskrzeszenie córki Jaira | **A.4.:**  A.4.c.  **C.5.:**  C.5.2.  C.5.c.  C.5.d. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | C.5.2. podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.5.c. jest wrażliwe na krzywdę innych;  C.5.d. okazuje dobro bliźnim. |
|  | Pan Jezus przemienia się na górze Tabor | **A.4.:**  A.4.c.  **A.6.:**  A.6.1.  **B.10.:**  B.10.h.  **F.1.:**  F.1.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  A.6. Powtórne przyjście Pana.  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania.  F.1.Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka – świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | A.6.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  B.10.h. jest przekonane o potrzebie regularnej pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie;  F.1.a. wyraża pragnienie spotykania się z Jezusem i z innymi ludźmi na Eucharystii. |
| 1. **Jezus naszym Zbawicielem** | | | | | |
|  | Wielki Post. Pan Jezus wzywa nas do poprawy życia | **B.4.:**  B.4.1.  **B.10.:**  B.10.h. | B.4. Sens i przesłanie poszczególnych okresów roku liturgicznego.  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania. | B.4.1. wymienia i charakteryzuje okresy roku liturgicznego. | B.10.h. jest przekonane o potrzebie regularnej pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie. |
|  | Pan Jezus pomaga nam walczyć ze złem | **A.4.:**  A.4.3.  A.4.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa. | A.4.3. wskazuje w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary. | A.4.a. okazuje wdzięczność Jezusowi. |
|  | Pan Jezus przebacza grzesznikom | **A.4.:**  A.4.3.  A.4.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa. | A.4.3. wskazuje w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary. | A.4.a. okazuje wdzięczność Jezusowi. |
|  | Pan Jezus pokazuje, jak służyć z miłością | **A.4.:**  A.4.3.  A.4.c.  **C.5.:**  C.5.2.  C.5.c.  C.5.d. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | A.4.3. wskazuje, w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary;,  C.5.2. podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  C.5.c. jest wrażliwe na krzywdę innych;  C.5.d. okazuje dobro bliźnim. |
|  | Pan Jezus pragnie, by z Nim się modlić | **A.4.:**  A.4.3.  A.4.c.  **D.3.:**  D.3.1.  D.3.2.  D.3.3.  D.3.a.  D.3.b. | A.4. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.  D.3. Modlitwa Jezusa. | A.4.3. wskazuje w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary;  D.3.1. wyjaśnia, dlaczego Jezus jest najdoskonalszym wzorem modlitwy;  D.3.2. podaje najważniejsze cechy modlitwy Jezusa (zjednoczenie z Ojcem, ufna rozmowa, gotowość na wypełnienie woli Bożej);  D.3.3. podaje warunki skuteczności modlitwy (zgodność z wolą Boga, dobro człowieka, zbawienie itd.). | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  D.3.a. w akcie modlitewnym potrafi podporządkować się woli Bożej;  D.3.b. modli się biorąc przykład z Jezusa. |
|  | Pan Jezus umiera za mnie na krzyżu | **A.4.:**  A.4.3.  A.4.c.  **B.5.:**  B.5.2.  B.5.b.  B.5.c. | A.4. Publiczna działalność Jezusa.  B.5. Zwyczaje związane z obchodami Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. | A.4.3. wskazuje w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary;  B.5.2. wymienia najważniejsze zwyczaje związane z uroczystościami i świętami kościelnymi. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa.;  B.5.b. pielęgnuje w swoim życiu osobistym i rodzinnym zwyczaje świąteczne;  B.5.c. okazuje szacunek dla tradycji. |
|  | Pan Jezus zmartwychwstały daje się poznać swoim uczniom | **A.4.:**  A.4.1.  **B.5.:**  B.5.1.  B.5.2.  B.5.3.  B.5.a.  B.5.b.  B.5.c.  B.5.d. | A.4. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.  B.5. Zwyczaje związane z obchodami Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego;  B.5.1. uzasadnia religijny wymiar świętowania Bożego Narodzenia i Wielkanocy;  B.5.2. wymienia najważniejsze zwyczaje związane z uroczystościami i świętami kościelnymi;  B.5.3. wylicza i omawia elementy świętowania Wielkanocy. | B.5.a. pogłębia więź z Chrystusem narodzonym i zmartwychwstałym;  B.5.b. pielęgnuje w swoim życiu osobistym i rodzinnym zwyczaje świąteczne;  B.5.c. okazuje szacunek dla tradycji;  B.5.d. wyraża wiarę, zaufanie oraz radość z narodzenia i zmartwychwstania Chrystusa. |
|  | Pan Jezus zmartwychwstały powierza Piotrowi swoje owce | **A.4.:**  A.4.3.  A.4.a.  A.4.c. | A.4. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. | A.4.3. wskazuje w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary. | A.4.a. okazuje wdzięczność Jezusowi;  A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa. |
|  | Pan Jezus zmartwychwstały pozostaje z nami | **B.6.:**  B.6.1.  B.6.2.  B.6.a.  B.6.b.  B.6.c. | B.6. Niedziela pamiątką zmartwychwstania. | B.6.1. wyjaśnia, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa;  B.6.2. wymienia sposoby świętowania niedzieli. | B.6.a. świadomie świętuje dzień Pański;  B.6.b. pragnie komunii z Chrystusem zmartwychwstałym poprzez udział w niedzielnej liturgii;  B.6.c. wyraża wiarę i uwielbienie Boga oraz radość ze spotkania z Bogiem i ludźmi w niedzielę. |
| 1. **Jezus daje nam Ducha Świętego** | | | | | |
|  | Jezus zmartwychwstały posyła nam Ducha Świętego | **A.4.:**  A.4.1.  **A.5.:**  A.5.2.  A.5.a.  A.5.b. | A.4. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.  A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego;  A.5.2.wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele. | A.5.a. jest otwarte na działanie Ducha Świętego;  A.5.b. jest posłuszne natchnieniom Ducha Świętego. |
|  | Duch Święty pomaga mi być dobrym | **A.4.:**  A.4.1.  **A.5.:**  A.5.2.  A.5.a.  A.5.b. | A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem.  A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego;  A.5.2.wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele. | A.5.a. jest otwarte na działanie Ducha Świętego;  A.5.b. jest posłuszne natchnieniom Ducha Świętego. |
|  | Duch Święty prowadzi w głoszeniu Dobrej Nowiny | **A.4.:**  A.4.1.  **A.5.:**  A.5.2.  A.5.a.  A.5.b. | A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem.  A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego;  A.5.2.wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele. | A.5.a. jest otwarte na działanie Ducha Świętego;  A.5.b. jest posłuszne natchnieniom Ducha Świętego. |
|  | Duch Święty buduje wspólnotę Kościoła | **A.4.:**  A.4.1.  **A.5.:**  A.5.2.  A.5.a.  A.5.b. | A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem.  A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego;  A.5.2.wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele. | A.5.a. jest otwarte na działanie Ducha Świętego;  A.5.b. jest posłuszne natchnieniom Ducha Świętego. |
|  | Duch Święty działa w sakramentach | **A.4.:**  A.4.1.  **A.5.:**  A.5.2.  A.5.a.  A.5.b.  **B.3.:**  B.3.1.  B.3.2.  B.3.a. | A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem.  A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego.  B.3. Sakramenty święte. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego;  A.5.2.wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele. A.5.2.wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele;  B.3.1. wymienia sakramenty święte;  B.3.2. przedstawia sakramenty jako znak spotkania z Chrystusem. | A.5.a. jest otwarte na działanie Ducha Świętego;  A.5.b. jest posłuszne natchnieniom Ducha Świętego;  B.3.a. wyraża przekonanie o obecności Chrystusa w sakramentach i chętnie je przyjmuje. |
|  | Maryja Matką Kościoła | **A.4.:**  A.4.2.  A.4.b.  **D.5.:**  D.5.3.  D.5.a. | A.4. Maryja Matką Chrystusa i naszą.  D.5. Maryja Nauczycielką modlitwy. | A.4.2.wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi;  D.5.3. podaje z pamięci najważniejsze maryjne modlitwy (Pod Twoją Obronę). | A.4.b. przyjmuje Maryję za swoją Matkę i okazuje jej szacunek;  D.5.a. na wzór Maryi modli się w różnych okolicznościach życia. |
|  | Pan Jezus pośród nas. Boże Ciało | **D.1.:**  D.1.5.  **D.6.:**  D.6.a.  **F.1.:**  F.1.a. | D.1. Dialog z Bogiem przez modlitwę.  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka – świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | D.1.5. wyjaśnia potrzebę modlitwy uwielbienia. | D.6.a. uczestniczy w zgromadzeniu liturgicznym, aby się modlić;  F.1.a. wyraża pragnienie spotykania się z Jezusem i z innymi ludźmi na Eucharystii. |
|  | Pan Jezus otwiera dla nas swoje serce | **B.7.:**  B.7.1.  B.7.a. | B.7. Nabożeństwo różańcowe, drogi krzyżowej, majowe czerwcowe. | B.7.1. uzasadnia wartość udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej, różańcowych, majowych i czerwcowych. | B.7.a. okazuje cześć, wdzięczność i szacunek wobec Jezusa ukrzyżowanego i Najświętszego Serca Jezusowego oraz Matki Najświętszej i Jej Niepokalanego Serca. |
|  | Pan Jezus z nami na wakacjach | **C.5.:**  C.5.a.  **D.1.:**  D.1.b.  D.1.d.  D.1.g.  **E.3.:**  E.3.b  **F.1.:**  F.1.3.  F.1.f. | C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem.  D.1. Dialog z Bogiem przez modlitwę.  E.3.Wspólnota szkolna.  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | F.1.3. uzasadnia, że słuchanie słowa Bożego domaga się wprowadzania go w życie. | C.5.a. jest życzliwe i koleżeńskie wobec rówieśników;  D.1.b. modli się słowami oraz w myślach;  D.1.d. uczestniczy w modlitwie wspólnotowej;  D.1.g. modli się w różnych sytuacjach życiowych;  E.3.b. pielęgnuje więzi koleżeństwa i przyjaźni;  F.1.f. dziękuje Bogu za otrzymane dary. |
| **57-62.** | Lekcje powtórzeniowe – powtórzenie i utrwalenie wiadomości po poszczególnych rozdziałach |  |  |  |  |