Rozkład materiału z religii dla klasy III szkoły podstawowej

według podręcznika **„W drodze na spotkanie z Jezusem”** nr WK/1-4/2023/3

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** | **Postawy** |
| 1. **Jezus chce być blisko mnie** | | | | | |
|  | Jestem przyjacielem Jezusa | **A.2.:**  A.2.1.  **E.3.:**  E.3.5.  E.3.a.  E.3.b. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  E.3. Wspólnota szkolna. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  E.3.5. charakteryzuje cechy koleżeństwa i przyjaźni;  E.3.3. Uczeń uzasadnia konieczność respektowania zasad ustalonych przez wspólnotę szkolną. | E.3.a. Uczeń przestrzega zasad obowiązujących w szkole;  E.3.b. pielęgnuje więzi koleżeństwa i przyjaźni. |
|  | Spotykam się z Przyjacielem – sakrament Eucharystii | **A.2.:**  A.2.1.  A.2.b.  **A.3.:**  A.3.2.  **C.3.:**  C.3.1.  **E.1.:**  E.1.3.  E.1.b. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga;  C.3. Wolność i wybory człowieka. Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  E.1. Wartość własnej osoby. Godność dziecka Bożego. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  A.3.2. wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bogda;  C.3.1. wyjaśnia pojęcie wolności;  E.1.3. podaje, że Bóg wyposażył człowieka w ciało, duszę, rozum, wolną wolę i emocje. | A.2.b. wyraża wdzięczność za Boże dary;  E.1.b. wyraża Bogu wdzięczność za dar stworzenia i otrzymane dary. |
|  | Jestem obdarowany – rodzaje łaski | **A.2.:**  A.2.1.  **A.3.:**  A.3.b.  **A.6.:**  A.6.b.  A.6.2. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga;  A.6. Konieczność łaski do zbawienia. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  A.6.2. uzasadnia konieczność łaski Bożej do zbawienia. | A.3.b. pragnie żyć w stanie łaski uświęcającej;  A.6.b. troszczy się o życie w stanie łaski uświęcającej. |
|  | Szczególny dar – sumienie | **C.4.:**  C.4.1.  C.4.2.  C.4.a.  C.4.b. | C.4. Sumienie i jego formacja. | C.4.1. wyjaśnia, czym jest sumienie i jakie jest jego znaczenie;  C.4.2. uzasadnia potrzebę troski o własne sumienie. | C.4.a. jest przekonane o konieczności kierowania się wiarą i słowem Bożym w dokonywaniu wyborów;  C.4.b. troszczy się o wrażliwe sumienie poprzez słuchanie słowa Bożego. |
|  | Grzech – odwracam się od przyjaciele | **A.3.:**  A.3.4.  A.3.b.  **B.10.:**  B.10.4.  B.10.a. | A.3. Grzech ludzi i obietnica zbawienia;  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania. | A.3.4. wyjaśnia pojęcia: *grzech.*  B.10.4. odróżnia grzech ciężki i grzech lekki. | A.3.b. pragnie żyć w stanie łaski uświęcającej;  B.10.a. dokonuje refleksji nad swoim zachowaniem. |
|  | Jezus mnie szuka – przypowieść o zaginionej owcy | **A.2.:**  A.2.1.  **C.1.:**  C.1.a.  **C.2.:**  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.6.:**  C.6.1.  C.6.2.  **E.1.:**  E.1.a. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródło dobra;  C.6.Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych;  E.1. Bezwarunkowa miłość Boga. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  E.1.a. jest otwarte na miłość Boga. |
|  | Radość z odzyskanej przyjaźni – co pomaga nam wrócić do Jezusa | **A.2.:**  A.2.1.  **C.1.:**  C.1.a.  **C.2.:**  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.6.:**  C.6.1.  C.6.2.  **E.1.:**  E.1.a. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródło dobra;  C.6.Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych;  E.1. Bezwarunkowa miłość Boga. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  C.6.1. wskazuje, w czym może naśladować postacie biblijne i świętych;  C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  E.1.a. jest otwarte na miłość Boga. |
| 1. **Pan Bóg daje mi drogowskazy** | | | | | |
|  | Pan Bóg troszczy się o swój lud – wyprowadzenie z Egiptu | **A.2.:**  A.2.1.  **C.1.:**  C.1.a.  C.1.c.  **C.2.:**  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.b.  **C.6.:**  C.6.1.  C.6.a. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.6.Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.6.1.wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  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;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych. |
|  | Pan Bóg daje mi przykazania jako drogowskazy do nieba - Dekalog | **C.1.:**  C.1.1.  C.1.3.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.3.wyjaśnia, że przykazania są drogowskazami w życiu. | C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci. |
|  | Pan Bóg chce być dla mnie jedynym Bogiem – I Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.1.  C.1.2.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań.  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie. |
|  | Pan Bóg uczy mnie szacunku dla swojego imienia – II Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.  C.1.2.  C.1.3.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań.  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie. |
| **12.** | Pan Bóg uczy mnie przeżywania Dnia Świętego – III Przykazanie Boże | **B.6.:**  B.6.1.  B.6.2.  B.6.a.  B.6.b.  B.6.c.  **C.1.:**  C.1.1.  C.1.2.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b.  **C.5.:**  C.5.1. | B.6. Niedziela Pamiątką Zmartwychwstania;  C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3. Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | B.6.1 wyjaśnia, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania;  B.6.2. wymienia Sposoby świętowania niedzieli;  C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;  C.5.1. wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne: np. Klasowe, rodzinne, parafialne. | 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;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie. |
| **13.** | Pan Bóg uczy mnie szacunku i miłości wobec rodziców – IV Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.2.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b.  **C.5.:**  C.5.b. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności. C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań.  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie.  C.5.b. zachowuje szacunek do człowieka. |
| **14.** | Pan Bóg uczy mnie troski o życie i zdrowie – V Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.1.  C.1.2.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b.  **C.5.:**  C.5.b.  C.5.c. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.5.Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań.  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie.;  C.5.b. zachowuje szacunek do człowieka;  C.5.c. jest wrażliwe na krzywdę innych. |
| **15.** | Pan Bóg uczy mnie szacunku do ciała – VI Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.1.  C.1.2.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b.  **E.1.:**  E.1.c.  E.1.e. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  E.1. Wartość własnej osoby, Godność dziecka Bożego. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań.  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie;  E.1.c. szanuje siebie i innych w świecie realnym i wirtualnym;  E.1.e. stara się kochać siebie i bliźniego. |
| **16.** | Pan Bóg uczy mnie szacunku do własności swojej i innych – VII Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.1.  C.1.2.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b.  **C.5.:**  C.5.1. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności. C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;  C.5.1. wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne: np. Klasowe, rodzinne, parafialne. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie. |
| **17.** | Pan Bóg uczy mnie żyć w prawdzie – VIII Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.1.  C.1.2.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b.  **C.5.:**  C.5.1. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;  C.5.1. wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne: np. Klasowe, rodzinne, parafialne | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie. |
| **18.** | Pan bóg uczy mnie panowania nad swoimi myślami – IX i X Przykazanie Boże | **C.1.:**  C.1.1.  C.1.2.  C.1.4.  C.1.5.  C.1.6.  C.1.a.  C.1.b.  C.1.c.  C.1.d.  **C.2.:**  C.2.2.  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.a.  C.3.b.  **C.5.:**  C.5.b.  C.5.c. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Kategorie dobra i zła;  C.3. Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem. | C.1.1. wymienia przykazania Boże;  C.1.2. wskazuje na istotę poszczególnych przykazań Bożych;  C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.1.5. wylicza postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom;  C.1.6. podaje przykłady zachowywania przykazań Bożych w codzienności;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.1.b. stara się zachowywać przykazania;  C.1.c. okazuje posłuszeństwo Bogu;  C.1.d. wyraża radość z przestrzegania przykazań;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  C.3.a. w wolności dokonuje wyborów;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie;  C.5.b. zachowuje szacunek do człowieka;  C.5.c. jest wrażliwy na krzywdę innych. |
| **19.** | Pan Jezus uczy mnie miłości względem Boga i ludzi – przykazanie miłości | **C.1.:**  C.1.4.  **C.5.:**  C.5.2.  C.5.d.  C.5.e.  **E.1.:**  E.1.5.  **F.1.:**  F.1.5. | C.1. Źródła moralności Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem;  E.1. Jezus Chrystus zaprasza do przyjaźni z Bogiem i ludźmi;  F.1. Misyjna działalność Kościoła | C.1.4. uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka;  C.5.2. podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu;  E.1.5. wyjaśnia co to znaczy “kochać bliźniego jak siebie samego”;  F.1.5. wyróżnia grzechy przeciw Bogu i bliźnim. | C.5.d. okazuje dobro bliźnim;  C.5.e. służy potrzebującym. |
| 1. **Pan Bóg uczy mnie przez kościół** | | | | | |
| **20.** | Jezus uczy mnie przez swój Kościół – Przykazania Kościelne | **A.5.:**  A.5.1.  **A.6.:**  A.6.a.  **E.4.:**  E.4.3.  E.4.a. | A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego;  A.6. Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa.;  E.4. Wspólnota Kościelna. | A.5.1. opowiada o misji Kościoła;  E.4.3. wymienia przykazania kościelne i wyjaśnia ich znaczenie. | A.6.a. angażuje się w życie Kościoła;  E.4.a. na miarę możliwości troszczy się o wspólnotę Kościoła. |
| **21.** | Kościół uczy mnie pielęgnowania przyjaźni z Jezusem – I, II i III Przykazanie Kościelne | **A.6.:**  A.6.b.  **E.4.:**  E.4.3.  E.4.4.  E.4.a.  **F.1.:**  F.1.4. | A.6. Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa;  E.4. Wspólnota Kościelna.  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- przeproszenie za grzechy. | E.4.3. wymienia przykazania kościelne i wyjaśnia ich znaczenie;  E.4.4. wyjaśnia czym jest wspólnota parafialna;  F.1.4. wyjaśnia, że Msza św. Jest ucztą miłości, która łączy uczniów Jezusa i pozwala im cieszyć się spotkaniem we wspólnocie. | A.6.b. troszczy się o życie w stanie łaski uświęcającej;  E.4.a. na miarę możliwości troszczy się o wspólnotę Kościoła. |
| **22.** | Kościół uczy mnie o postach i zaangażowaniu we wspólnotę – IV i V Przykazanie Kościelne | **A.6.:**  A.6.a.  **C.5.:**  C.5.1.  C.5.2.  **E.4.:**  E.4.3.  E.4.4.  E.4.a. | A.6. Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem;  E.4. Wspólnota Kościelna. | C.5.1. wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne: np. Klasowe, rodzinne, parafialne;  C.5.2. podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu;  E.4.3. wymienia przykazania kościelne i wyjaśnia ich znaczenie;  E.4.4. wyjaśnia czym jest wspólnota parafialna. | A.6.a. angażuje się w życie Kościoła;  E.4.a. na miarę możliwości troszczy się o wspólnotę Kościoła. |
| **23.** | Uczynki miłosierdzia pomagają mi dbać o dobro ciała – uczynki miłosierdzia względem ciała | **E.1.:**  E.1.c.  E.1.e.  **E.4.:**  E.4.6.  E.4.7. | E.1. Bezwarunkowa miłość Boga;  E.4. Wspólnota Kościelna. | E.4.6. omawia uczynki miłosierdzia;  E.4.7. podaje przykłady uczynków miłosierdzia. | E.1.c. szanuje siebie i innych w świecie realnym i wirtualnym;  E.1.e. stara się kochać siebie i bliźniego. |
| **24.** | Uczynki miłosierdzia pomagają mi dbać o dobro duszy – uczynki miłosierdzia względem duszy | **B.8.:**  B.8.c.  B.8.d.  **C.5.:**  C.5.2.  C.5.a.  C.5.b.  C.5.c.  C.5.d.  C.5.e.  **E.1.:**  E.1.c.  E.1.d.  **E.4.:**  E.4.6.  E.4.7. | B.8.Bóg Miłosiernym Ojcem;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem;  E.1. Wartość własnej osoby. Godność dziecka Bożego;  E.4. Wspólnota Kościelna. | C.5.2. podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu;  E.4.6. omawia uczynki miłosierdzia;  E.4.7. podaje przykłady uczynków miłosierdzia. | B.8.c. ufa Bogu. przebacza bliźniemu, troszczy się o bliźniego;  B.8.d. wyraża potrzebę zaufania w miłosierdzie Boże;  C.5.a. jest życzliwe i koleżeńskie wobec rówieśników;  C.5.b. zachowuje szacunek do człowieka;  C.5.c. jest wrażliwe na krzywdę innych;  C.5.d. okazuje dobro bliźnim;  C.5.e. służy potrzebującym;  E.1.c. szanuje siebie i innych w świecie realnym i wirtualnym;  E.1.e. stara się kochać siebie i bliźniego. |
| **25.** | Chcę wzrastać w dobrym. Dbam o swój dar – cnoty główne | **B.10.:**  B.10.a.  B.10.h.  **C.2.:**  C.2.1.  C.2.2.  **C.3.:**  C.3.3.  C.3.4.  **C.5.:**  C.5.a.  C.5.b.  C.5.d.  **E.1.:**  E.1.e. | B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania;  C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródło dobra;  C.3. Wolność i wybory człowieka. Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowiek;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem.  E.1. Bezwarunkowa miłość Boga. Wartość własnej osoby. Godność dziecka Bożego. | C.2.1. wymienia przejawy dobra i zła w świecie;  C.2.2. odróżnia dobro od zła;  C.3.3. prezentuje właściwe postawy w stosunku do otaczającego środowiska, przyrody i własnego ciała;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania. | B.10.a. dokonuje refleksji nad własnym postępowaniem;  B.10.h. jest przekonany o potrzebie regularnej pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie;  C.5.a. jest życzliwy i koleżeński wobec rówieśników;  C.5.b. zachowuje szacunek do człowieka.  C.5.d. okazuje dobro bliźnim;  E.1.e. stara się kochać siebie i bliźniego. |
| **26.** | Sakramenty święte znakami łaski Bożej – siedem sakramentów | **B.3.:**  B.3.1.  B.3.2.  B.3.a. | B.3. Sakramenty święte. | B.3.1. wymienia sakramenty święte;  B.3.2. przestawia sakramenty jako znaki spotkania z Chrystusem. | B.3.a. wyraża przekonanie o obecności Chrystusa w sakramentach i chętnie je przyjmuje. |
| 1. **Pan Jezus przebacza moje grzechy** | | | | | |
| **27.** | Spotkanie z miłosiernym Ojcem – przypowieść o synu marnotrawnym | **A.2.:**  A.2.1.  **A.3.:**  A.3.1.  **B.8.:**  B.8.1.  B.8.2.  B.8.3.  B.8.a.  B.8.b.  B.8.d.  **C.1.:**  C.1.a.  **C.2.:**  C.2.c.  **C.6.:**  C.6.1.  C.6.2.  **E.1.:**  E.1.2.  E.1.a | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga;  B.8. Bóg Miłosiernym Ojcem;  C.1. Źródła moralności: Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2 Kategorie dobra i zła. Bóg -źródło dobra;  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych;  E.1. Wartość własnej osoby. Godność dziecka Bożego. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  A.3.1. wymienia najważniejsze przymioty Boga;  B.8.1. wyjaśnia pojęcie Bożego miłosierdzia;  B.8.2. wymienia przejawy Bożego miłosierdzia;  B.8.3. uzasadnia potrzebę zaufania Miłosiernemu Ojcu;  C.6.1. wskazuje, w czym może naśladować postacie biblijne i świętych;  C.6.2. omawia wybrane przypowieści Jezusa;  E.1.2. uzasadnia wartość każdego człowieka jako dziecka Bożego. | B.8.a. wyraża wdzięczność za dar Bożego miłosierdzia;  B.8.b. przyjmuje z wdzięcznością dar Bożego miłosierdzia, zwłaszcza przebaczenie;  B.8.d. wyraża potrzebę zaufania w miłosierdzie Boże;  C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  C.2.c. ufa Bogu, który jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci;  E.1.a. jest otwarte na miłość Boga. |
| **28.** | Pan Jezus ustanawia Sakrament pokuty i pojednania – Warunki dobrej spowiedzi | **B.9.:**  B.9.1.  B.9.2.  B.9.a.  B.9.b.  B.9.c.  **B.10.:**  B.10.1. | B.9. Pojęcie sakramentu pokuty i pojednania;  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania. | B.9.1. wyjaśnia czym jest sakrament pokuty i pojednania;  B.9.2. wskazuje co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania;  B.10.1. wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania. | B.9.a. pragnie spotykać się z Chrystusem przebaczającym;  B.9.b. wyraża przekonanie o przebaczeniu grzechów w sakramencie pokuty;  B.9.c. prowadzi ufny dialog z Chrystusem przebaczającym. |
| **29.** | Pan Jezus pomaga mi ocenić moje postępowanie. Rachunek sumienia | **B.10.:**  B.10.1.  B.10.2.  B.10.b.  B.10.e.  B.10.f. | B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania. | B.10.1. wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.2. wskazuje, jak należy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania. | B.10.b. podejmuje decyzję o przemianie swojego życia;  B.10.e. wyraża szacunek do sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.f. troszczy się o właściwe przygotowanie do tego sakramentu. |
| **30.** | Przepraszam Pana Jezusa. Żal za grzechy | **B.10.:**  B.10.1.  B.10.2.  B.10.a.  B.10.e.  B.10.f.  **F.1.:**  F.1.b. | B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- przeproszenie za grzechy. | B.10.1. wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.2. wskazuje, jak należy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania. | B.10.a. dokonuje refleksji nad swoim postępowaniem, wyraża żal za grzechy;  B.10.e. wyraża szacunek do sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.f. troszczy się o właściwe przygotowanie do tego sakramentu;  F.1.b. żałuje za popełnione zło. |
| **31.** | Obiecuję Jezusowi poprawę. Mocne postanowienie poprawy | **B.10.:**  B.10.1.  B.10.2.  B.10.3.  B.10.a.  B.10.b.  B.10.e.  B.10.f.  B.10.g.  B.10.h. | B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania. | B.10.1. wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.2. wskazuje, jak należy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.3. wymienia sposoby walki z grzechem. | B.10.a. dokonuje refleksji nad swoim zachowaniem.B.10.e. wyraża szacunek do sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.b. podejmuje decyzję o przemianie swojego życia;  B.10.f. troszczy się o właściwe przygotowanie do tego sakramentu;  B.10.e. wyraża szacunek do sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.f. troszczy się o właściwe przygotowanie do tego sakramentu;  B.10.g. okazuje zaufanie do przebaczającego Chrystusa, jest przekonane o roli sakramentu pokuty w pokonywaniu własnych słabości;  B.10.h. jest przekonane o potrzebie regularnej pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie. |
| **32.** | Panu Jezusowi wyznaję swoje grzechy. Szczera spowiedź (temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne) | **B.9.:**  B.9.1.  B.9.2.  B.9.a.  B.9.b.  B.9.c.  **B.10.:**  B.10.1.  B.10.2.  B.10.c.  B.10.f.  B.10.g.  B.10.h.  B.10.i. | B.9. Pojęcie sakramentu pokuty i pojednania;  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania. | B.9.1. wyjaśnia, czym jest sakrament pokuty i pojednania;  B.9.2. wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania;  B.10.1. wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania;  B.10.2. wskazuje, jak należy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania. | B.9.a. pragnie spotykać się z Chrystusem przebaczającym;  B.9.b. wyraża przekonanie o przebaczeniu grzechów w sakramencie pokuty;  B.9.c. prowadzi ufny dialog z Chrystusem przebaczającym;  B.10.c. szczerze przyznaje się i wypowiada swoje grzechy;  B.10.f. troszczy się o właściwe przygotowanie do tego sakramentu;  B.10.g. okazuje zaufanie do przebaczającego Chrystusa, jest przekonane o roli sakramentu pokuty w pokonywaniu własnych słabości;  B.10.h. jest przekonane o potrzebie regularnej pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie;  B.10.i. wyraża pragnienie i widzi potrzebę systematycznej spowiedzi. |
| **33.** | Wynagradzam Bogu i bliźnim popełnione zło. Zadośćuczynienie | **B.9.:**  B.9.2.  B.9.b.  B.9.c.  **B.10.:**  B.10.1.  B.10.b.  B.10.d.,  B.10.h.  **B.15.:**  B.15.a. | B.9. Pojęcie sakramentu pokuty i pojednania;  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania;  B.15. Pierwsze piątki miesiąca. | B.9.2. wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania;  B.10.1. wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania. | B.9.b. wyraża przekonanie o przebaczeniu grzechów w sakramencie pokuty;  B.9.c. prowadzi ufny dialog z Chrystusem przebaczającym;  B.10.b. podejmuje decyzję o przemianie swojego życia;  B.10.d. wyraża przekonanie o potrzebie naprawienia krzywd i zadośćuczynienia;  B.10.h. jest przekonane o potrzebie regularnej pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie;  B.15.a. dąży do świętości, naśladuje Chrystusa, zadośćuczyni Bogu i wynagradza bliźnim wyrządzone krzywdy. |
| 1. **Pan Jezus przychodzi do mojego serca** | | | | | |
| **34.** | Zaproszenie na ucztę – przypowieść o uczcie | **B.12.:**  B.12.1.  B.12.2.  **B.13.:**  B.13.3.  B.13.4.  B.13.a.  B.13.b.  B.13.c.  **C.3.:**  C.3.b.  **D.6.:**  D.6.b.  **F.1.:**  F.1.g. | B.12. Eucharystia sakramentem obecności Chrystusa. Eucharystia jako uczta;  B.13. Poszczególne części Mszy św.;  C.3. Wolność i wybory człowieka;  D.6. Modlitwa liturgiczna Kościoła;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | B.12.1. wyjaśnia, że Eucharystia jednoczy człowieka z Bogiem i bliźnimi;  B.12.2. wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy się z Chrystusem i karmimy się jego ciałem;  B.13.3. uzasadnia potrzebę należytego przygotowania się do uczestnictwa we Mszy św.;  B.13.4. opowiada, jak należy przygotować się do udziału w Eucharystii. | B.13.a. świadomie uczestniczy w poszczególnych częściach Eucharystii;  B.13.b. pragnie z wiarą i szacunkiem spotykać się ze słowem Bożym i jednoczyć się z Chrystusem Eucharystycznym;  B.13.c. odczuwa potrzebę przygotowania się do Eucharystii;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie;  D.6.b. przyjmuje postawę odpowiednią do danej czynności liturgicznej;  F.1.g. podczas Mszy św. Powierza Bogu trudne sytuacje i własne cierpienia. |
| **35.** | Eucharystia – moje spotkanie z Przyjacielem | **B.1.:**  B.1.a.  B.1.b.  **B.2.:**  B.2.1.  B.2.a.  B.2.b.  **B.11.:**  B.11.1.  B.11.b.  **B.12.:**  B.12.1.  B.12.3.  B.12.a.  B.12.c.  **B.13.:**  B.13.a.  B.13.1.  B.13.2.  **F.1.:**  F.1.4.  F.1.b. | B.1. Obecność Boga w liturgii Kościoła. Liturgia jako urzeczywistnianie Bożego zbawienia;  B.2. Liturgia wyrazem wiary w Boga. Podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne;  B.11. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła;  B.12. Eucharystia sakramentem obecności Chrystusa;  B.13. Poszczególne części Mszy św.;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | B.2.1. wyjaśnia, że wiara człowieka przejawia się m.in. w jego udziale w czynnościach liturgicznych;  B.11.1. opowiada o ustanowieniu Eucharystii;  B.12.1. wyjaśnia, że Eucharystia jednoczy człowieka z Bogiem i bliźnimi;  B.12.3. uzasadnia potrzebę regularnego udziału w Eucharystii;  B.13.1. wyjaśnia co dzieje się podczas poszczególnych części Mszy św.;  B.13.2. wyjaśnia znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań;  F.1.4. wyjaśnia, że Msza św. Jest ucztą miłości, która łączy uczniów Jezusa i pozwala im cieszyć się spotkaniem we wspólnocie. | B.1.a. okazuje wiarę i szacunek wobec Boga obecnego w liturgii;  B.1.b. wyraża pragnienie częstego spotykania się z Bogiem w liturgii;  B.2.a. dostrzega i docenia wartość udziału w liturgii;  B.2.b. świadomie uczestniczy w liturgii poprzez pobożne wykonywanie znaków i gestów;  B.11.b. z wdzięcznością uczestniczy w Ofierze Chrystusa i Kościoła;  B.12.a. odczuwa potrzebę zjednoczenia z Bogiem i bliźnimi poprzez udział w Eucharystii;  B.12.c. wyraża potrzebę regularnych spotkań z Chrystusem;  B.13.a. świadomie uczestniczy w poszczególnych częściach Eucharystii;  F.1.b. żałuje za popełnione zło. |
| **36.** | Mój udział we Mszy Świętej – przygotowanie do Mszy i obrzędy wstępne | **B.12.:**  B.12.2.  **B.13.:**  B.13.1.  B.13.2.  B.13.3.  B.13.4.  B.13.a.  B.13.c.  **C.3.:**  C.3.b.  **D.6.:**  D.6.b.  **F.1.:**  F.1.b.  F.1.g. | B.12. Eucharystia sakramentem obecności Chrystusa;  B.13. Poszczególne części Mszy św.;  C.3. Wolność i wybory człowieka;  D.6. Modlitwa liturgiczna Kościoła;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | B.12.2. wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy się z Chrystusem i karmimy się jego ciałem;  B.13.1. wyjaśnia co dzieje się podczas poszczególnych części Mszy św.;  B.13.2. wyjaśnia znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań;  B.13.3. uzasadnia potrzebę należytego przygotowania się do uczestnictwa we Mszy św.;  B.13.4. opowiada, jak należy przygotować się do udziału w Eucharystii. | B.13.a. świadomie uczestniczy w poszczególnych częściach Eucharystii;  B.13.b. pragnie z wiarą i szacunkiem spotykać się ze słowem Bożym i jednoczyć się z Chrystusem Eucharystycznym;  B.13.c. odczuwa potrzebę przygotowania się do Eucharystii;  C.3.b. ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie;  D.6.b. przyjmuje postawę odpowiednią do danej czynności liturgicznej;  F.1.b. żałuje za popełnione zło.  F.1.g. podczas Mszy św. Powierza Bogu trudne sytuacje i własne cierpienia. |
| **37.** | Słucham Słowa Bożego i odpowiadam na nie – Liturgia Słowa | **B.11.:**  B.11.a.  **B.13.:**  B.13.1.  B.13.2.  B.13.a.  B.13.b.  **F.1.:**  F.1.6.,  F.1.c.  F.1.d. | B.11. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła;  B.13. Poszczególne części Mszy św.;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | B.13.1. wyjaśnia co dzieje się podczas poszczególnych części Mszy św.;  B.13.2. wyjaśnia znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań;  F.1.6. wskazuje, kiedy podczas Mszy św. Czytane jest Słowo Boże. | B.11.a. wyraża przekonanie o prawdziwości słów Ewangelii;  B.13.a. świadomie uczestniczy w poszczególnych częściach Eucharystii;  B.13.b. pragnie z wiarą i szacunkiem spotykać się ze słowem Bożym i jednoczyć się z Chrystusem Eucharystycznym;  F.1.c. potrafi wyciszyć się oraz słuchać ze skupieniem i zrozumieniem słowa Bożego;  F.1.d. stara się żyć zgodnie z usłyszanym Słowem Bożym. |
| **38.** | Wierzę… – wyznanie wiary | **A.2.:**  A.2.1.  **A.3.:**  A.3.1.  **A.6.:**  A.6.4.  **C.1.:**  C.1.7.  C.1.a.  **C.2.:**  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.5.  C.3.b. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  A.3. Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga;  A.6. Kościół realizujący posłannictwo Chrystusa;  C.1. Źródła moralności: Dekalog i nauczanie Jezusa;  C.2. Bóg źródłem dobra;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  A.3.1. wymienia najważniejsze przymioty Boga;  A.6.4. podaje z pamięci treść Wyznania wiary;  C.1.7. wyjaśnia na czym polega wiara w Boga, zaufanie i szacunek do Niego;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;  C.3.5. wymienia przykłady zależności wiary i postępowania. | C.1.a. okazuje zaufanie Bogu;  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. |
| **39.** | Wielki cud – przeistoczenie | **B.1.:**  B.1.1.  B.1.a.  B.1.b.  **B.11.:**  B.11.2.  B.11.b.  **B.12.:**  B.12.2.  B.12.a.  B.12.b.  **B.13.:**  B.13.a.  **B.14.:**  B.14.a.  B.14.b.  **D.6.:**  D.6.b.  **F.1.:**  F.1.11.  F.1.g. | B.1. Obecność Boga w liturgii Kościoła liturgia jako urzeczywistnianie Bożego zbawienia;  B.11. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła;  B.12. Eucharystia sakramentem obecności Chrystusa;  B.13. Poszczególne części Mszy św.;  B.14. Komunia św. jako zjednoczenie człowieka z Chrystusem;  D.6. Modlitwa liturgiczna Kościoła;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | B.1.1. wskazuje, w jaki sposób Bóg jest obecny w liturgii (w zgromadzonym ludzie, w osobie kapłana celebrującego, w słowie Bożym, pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina, w sakramentach;  B.11.2. wyjaśnia, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła;  B.12.2. wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy się z Chrystusem i karmimy się Jego Ciałem;  B.14.1. wyjaśnia pojęcia: post eucharystyczny, Komunia św. Najświętszy Sakrament;  F.1.11 wyjaśnia, że Msza Św. jest ofiarą Chrystusa i naszą, więc własne trudy i cierpienia można złożyć Bogu w ofierze. | B.1.a okazuje wiarę i szacunek wobec Boga obecnego w liturgii;  B.1.b. wyraża pragnienie częstego spotykania się z Bogiem w liturgii;  B.11.b. z wdzięcznością uczestniczy w ofierze Chrystusa i Kościoła;  B.12.a. odczuwa potrzebę zjednoczenia z Bogiem i bliźnimi poprzez udział w Eucharystii;  B.12.b. wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii, pragnie przyjmować Komunię św.;  B.13.a. świadomie uczestniczy w poszczególnych częściach Eucharystii;  B.14.a. wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii;  B.14.b. pragnie spotykać się z Chrystusem Eucharystycznym;  B.14.c. wyraża pragnienie świadomego i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem;  D.6.b. przyjmuje postawę odpowiednią do danej czynności liturgicznej;  F.1.g. podczas Mszy św. Powierza Bogu trudne sytuacje i własne cierpienia. |
| **40.** | Przyjmuję Jezusa do swojego serca – przyjęcie Komunii Świętej | **B.11.:**  B.11.b.  **B.12.:**  B.12.1.  B.12.2.  **B.14.:**  B.14.2.  B.14.3.  B.14.a.  B.14.b.  B.14.c. | B.11. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła;  B.12. Eucharystia jako uczta;  B.14. Komunia św. jako zjednoczenie człowieka z Chrystusem. | B.12.1. wyjaśnia, że Eucharystia jednoczy człowieka z Bogiem i bliźnimi;  B.12.2. wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy się z Chrystusem i karmimy się Jego Ciałem;  B.14.2. wyjaśnia, że przyjmując Komunię św. Przyjmujemy samego Chrystusa i jednoczymy się z Nim. | B.11.b. z wdzięcznością uczestniczy w ofierze Chrystusa i Kościoła;  B.14.a. wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii;  B.14.b. pragnie spotykać się z Chrystusem Eucharystycznym;  B.14.c. wyraża pragnienie świadomego i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. |
| **41.** | Trwam w przyjaźni z Jezusem – biały tydzień | **A.2.:**  A.2.1.  **A.4.:**  A.4.3.  A.4.a.  **A.6.:**  A.6.b.  **B.11.:**  B.11.b.  **B.12.:**  B.12.3.  B.12.a.  B.12.b.  B.12.c.  **B.14.:**  B.14.b.  B.14.c.  **F.1.:**  F.1.a. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  A.4. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem;  A.6. Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa, konieczność łaski do zbawienia;  B.11. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła;  B.12. Eucharystia jako sakrament jedności i miłości zbawczej. Eucharystia jako uczta;  B.14. Komunia św. Jako zjednoczenie człowieka z Chrystusem;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | A.2.1. wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską;  B.12.3. uzasadnia potrzebę regularnego udziału w Eucharystii. | A.4.a. okazuje wdzięczność Jezusowi;  A.6.b. troszczy się o życie w stanie łaski uświęcające;  B.11.b. z wdzięcznością uczestniczy w Ofierze Chrystusa i Kościoła;  B.12.a. odczuwa potrzebę zjednoczenia z Bogiem i bliźnimi poprzez udział w Eucharystii;  B.12.b. wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii, pragnie przyjmować Komunię św.;  B.12.c. wyraża potrzebę regularnych spotkań z Chrystusem;  B.14.b. pragnie spotykać się z Chrystusem Eucharystycznym;  B.14.c. wyraża pragnienie świadomego i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem;  F.1.a. wyraża pragnienie spotykania się z Jezusem i z innymi ludźmi na Eucharystii. |
| 1. **Pan Jezus pomaga mi w życiu** | | | | | |
| **42.** | Buduję na dobrym fundamencie – przypowieść o domu zbudowanym na piasku i na skale | **A.4.:**  A.4.c.  **B.10.:**  B.10.h.  **C.5.:**  C.5.2.  C.5.c.  C.5.d.  **C.6.:**  C.6.2.  C.6.a.  **F.1.:**  F.1.a. | A.4. Publiczna działalność Jezusa;  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania;  C.5. Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem;  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | C.5.2. podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu;  C.6.2. omawia wybrane przypowieści 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;  C.5.c. jest wrażliwe na krzywdę innych;  C.5.d. okazuje dobro bliźnim;  C.6.a. poszukuje dobra i unika zła, wzorując się na postaciach biblijnych i świętych;  F.1.a. wyraża pragnienie spotykania się z Jezusem i z innymi ludźmi na Eucharystii. |
| **43.** | Pielęgnuję przyjaźń z Jezusem – Najświętsze Serce pana Jezusa, pierwsze piątki miesiąca | **B.7.:**  B.7.b.  **B.15.:**  B.15.1.  B.15.2.  B.15.a.  B.15.b. | B.7. Nabożeństwa różańcowe, drogi krzyżowej, majowe, czerwcowe;  B.15. Pierwsze piątki miesiąca. | B.15.1. uzasadnia potrzebę systematycznego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowania Komunii św.;  B.15.2. wyjaśnia sens praktykowania pierwszych piątków miesiąca. | B.7.b. okazuje miłość bliźniego na wzór miłości Serca Jezusowego, wynagradza za grzechy;  B.15.a. dąży do świętości, naśladuje Chrystusa, zadośćuczyni Bogu i wynagradza bliźnim wyrządzone krzywdy;  B.15.b. wyraża pragnienie częstego przyjmowania Chrystusa w Komunii św. |
| **44.** | Oddaję cześć Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie | **A.6.:**  A.6.a.  **B.14.:**  B.14.1.  B.14.a.  B.14.b.  B.14.c.  **D.1.:**  D.1.5.  D.1.d. | A.6. Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa;  B.14. Komunia św. Jako zjednoczenie człowieka z Chrystusie;  D.1. Dialog z Bogiem przez modlitwę. | B.14.1. wyjaśnia pojęcia: post eucharystyczny, Komunia św. Najświętszy Sakrament;  D.1.5. wyjaśnia potrzebę modlitwy uwielbienia. | A.6.a. angażuje się w życie Kościoła;  B.14.a. wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii;  B.14.b. pragnie spotykać się z Chrystusem Eucharystycznym;  B.14.c. wyraża pragnienie świadomego i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem;  D.1.d. uczestniczy w modlitwie wspólnotowej. |
| **45.** | Uczestniczę w życiu mojej parafii | **A.6.:**  A.6.a.  **E.4.:**  E.4.4.  E.4.5.  E.4.a.  E.4.b.  E.4.c.  E.4.d. | A.6. Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa;  E.4. Wspólnota kościelna. | E.4.4. wyjaśnia czym jest wspólnota parafialna;  E.4.5. wyjaśnia relacje w niej panujące. | A.6.a. angażuje się w życie Kościoła;  E.4.a. na miarę możliwości troszczy się o wspólnotę Kościoła;  E.4.b. okazuje radość z przyjęcia do wspólnoty Kościoła;  E.4.c. angażuje się w życie wspólnoty parafialnej;  E.4.d. wykazuje zainteresowanie przynależnością do wspólnot religijnych w swojej parafii. |
| **46.** | Z Jezusem w sercu wyruszam na wakacje | **D.1.:**  D.1.d.  D.1.f.  **F.1.:**  F.1.3.  F.1.h. | D.1. Dialog z Bogiem przez modlitwę;  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. | D.1.d. uczestniczy w modlitwie wspólnotowej;  D.1.f. modli się w różnych sytuacjach życiowych;  F.1.h. przykładem swojego życia stara się dawać świadectwo o Jezusie. |
| 1. **Katechezy okolicznościowe** | | | | | |
| **47.** | Modlę się na różańcu | **A.4.:**  A.4.2.  A.4.b.  A.4.c.  **B.7.:**  B.7.1.  B.7.2.  **C.6.:**  C.6.1.  **D.1.:**  D.1.a.  D.1.d.  D.1.f.  **D.5.:**  D.5.3.  D.5.4.  D.5.a.  D.5.c. | A.4. Maryja Matką Chrystusa i naszą;  B.7. Nabożeństwo różańcowe, drogi krzyżowej, majowe, czerwcowe;  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych;  D.1. Dialog z Bogiem przez modlitwę. Rodzaje modlitwy;  D.5. Maryja Nauczycielką modlitwy. | A.4.2. wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi;  B.7.1. uzasadnia wartość udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej, różańcowych, majowych i czerwcowych;  B.7.2. ukazuje związek nabożeństw ze czcią do Jezusa ukrzyżowanego, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi;  C.6.1. wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych;  D.5.3. podaje z pamięci najważniejsze maryjne modlitwy (Pozdrowienie Anielskie, Anioł Pański, różaniec);  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 siew różnych okolicznościach życia;  D.1.a. wyraża potrzebę modlitwy;  D.1.d. uczestniczy w modlitwie wspólnotowej;  D.1.f. modli się w różnych sytuacjach życiowych;  D.5.b. w modlitwie stawia Panu Bogu pytania jak Maryja i jak Ona poddaje się woli Bożej;  D.5.c. wraz z Maryją wielbi Boga, prosi Go i ufa Mu. |
| **48.** | Przeżywam adwent z Maryją | **B.4.:**  B.4.1.  **C.6.:**  C.6.1.  **D.5.:**  D.5.4.  D.5.a.  D.5.b.  D.5.c. | B.4. Sens i przesłanie poszczególnych okresów roku liturgicznego;  C.6. Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych;  D.5. Maryja Nauczycielką modlitwy. | B.4.1. wymienia i charakteryzuje okresy roku  Liturgicznego;  C.6.1. wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych;  D.5.4. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto modlić się za wstawiennictwem Maryi. | D.5.a. na wzór Maryi modli siew różnych okolicznościach życia;  D.5.b. w modlitwie stawia Panu Bogu pytania jak Maryja i jak Ona poddaje się woli Bożej;  D.5.c. wraz z Maryją wielbi Boga, prosi Go i ufa Mu. |
| **49.** | Słowo stało się ciałem – uroczystość Bożego Narodzenia | A.4.:  A.4.1.  A.4.c.  **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. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o Jezusie;  B.5.1. uzasadnia religijny wymiar świętowania Bożego Narodzenia;  B.5.2. wymienia najważniejsze zwyczaje związane z uroczystościami i świętami kościelnymi. | A.4.c. pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa;  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. |
| **50.** | Wielki Post | **B.4.:**  B.4.1.  B.4.a.  **B.7.:**  B.7.1.  B.7.2.  B.7.a.  **B.10.:**  B.10.3.  B.10.b.  **C.2.:**  C.2.a.  C.2.b.  C.2.c.  **C.3.:**  C.3.4. | B.4. Sens i przesłanie poszczególnych okresów roku liturgicznego;  B.7. Nabożeństwo różańcowe, drogi krzyżowej, majowe, czerwcowe;  B.10. Warunki sakramentu pokuty i pojednania;  C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródło dobra;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka. | B.4.1 wymienia i charakteryzuje okresy roku liturgicznego;  B.7.1 uzasadnia wartość udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej, różańcowych, majowych i czerwcowych;  B.7.2. ukazuje związek nabożeństw ze czcią do Jezusa ukrzyżowanego, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi;  B.10.3 wymienia sposoby walki z grzechem;  C.3.4 uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; | B.4.a. wyraża pragnienie spotykania się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego;  B.7.a okazuje cześć, wdzięczność i szacunek wobec Jezusa ukrzyżowanego i Najświętszego Serca Jezusowego oraz Matki Najświętszej i Jej Niepokalanego Serca;  B.10.b. podejmuje decyzję o przemianie swojego życia;  C.2.a. pragnie czynić dobro;  C.2.b. unika zła;  C.2.c. ufa Bogu, który Jest Dobrem i naśladuje Go w Jego dobroci. |
| **51.** | Przyjmuję światło zmartwychwstałego Pana | **A.2.:**  A.2.4.  **A.4.:**  A.4.1.  **B.1.:**  B.1.a.  **B.2.:**  B.2.b.  **B.5.:**  B.5.1.  B.5.a.  B.5.d.  **B.11.:**  B.11.a. | A.2. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu;  A.4. Maryja Matką Chrystusa i naszą;  B.1.Obecność Boga w liturgii Kościoła;  B.2. Liturgia wyrazem wiary w Boga;  B.5. Zwyczaje związane z obchodami Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego;  B.11. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła. | A.2.1. wyjaśnia. że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza laską;  A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa;  B.2.2. wyjaśnia znaczenie podstawowych gestów, znaków i symboli liturgicznych. | B.1.a okazuje wiarę i szacunek wobec Boga obecnego w liturgii;  B.2.b. świadomie uczestniczy w liturgii poprzez pobożne wykonywanie znaków i gestów;  B.5.a. pogłębia więź z Chrystusem narodzonym i zmartwychwstałym;  B.5.d. wyraża wiarę, zaufanie oraz radość z narodzenia i zmartwychwstania Chrystusa;  B.11.a. wyraża przekonanie o prawdziwości słów Ewangelii. |
| **52.** | Oddaję się pod opiekę Matce Bożej | **A.4.:**  A.4.2.,  A.4.b.  **D.5.:**  D.5.4.  D.5.a.  D.5.b.  D.5.c. | 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.5.4. wymienia przykładowe sytuacje, w których warto modlić się za wstawiennictwem Maryi. | A.4.b. przyjmuje Maryję za swoją Matkę i okazuje Jej szacunek;  D.5.a. na wzór Maryi modli się w różnych okolicznościach życia;  D.5.b. w modlitwie stawia Panu Bogu pytania jak Maryja i jak Ona poddaje się woli Bożej;  D.5.c. wraz z Matyją wielbi Boga, prosi Go i ufa Mu. |
| **53.** | Zesłanie Ducha Świętego | **A.4.:**  A.4.1.  **A.5.:**  A.5.2.  A.5.a.  A.5.b.  **C.2.:**  C.2.a.  **C.3.:**  C.3.4.  C.3.5. | A.4. Publiczna działalność Jezusa;  A.5. Duch Święty w życiu Kościoła. Jedność działania Ojca, Syna i Ducha Świętego;  C.2. Kategorie dobra i zła. Bóg-źródło dobra;  C.3.Wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka. | A.4.1. na podstawie tekstów biblijnych opowiada o Jezusie;  A.5.2. wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele;  C.3.4. uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;  C.3.5. wymienia przykłady zależności wiary i postępowania. | A.5.a. jest otwarte na działanie Ducha Świętego;  A.5.b. jest posłuszne natchnieniom Ducha Świętego;  C.2.a. pragnie czynić dobro. |
| **54.** | Mój modlitewnik pomocą w spotkaniu z Jezusem | **A.6.:**  A.6.a.  **B.2.:**  B.2.a.  **D.1.:**  D.1.1.  D.1.a.  D.1.b.  D.1.d.  D.1.f.  D.1.g.  **F.1.:**  F.1.4.  F.1.a. | A.6. Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa;  B.2. Liturgia wyrazem wiary w Boga;  D.1. Dialog z Bogiem przez modlitwę. Rodzaje modlitwy;  F.1. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka- świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości. | D.1.1. wyjaśnia, czym jest modlitwa;  F.1.4. wyjaśnia, że Msza św. Jest ucztą miłości, która łączy uczniów Jezusa i pozwala im cieszyć się spotkaniem we wspólnocie. | A.6.a. angażuje się w życie Kościoła;  B.2.a dostrzega i docenia wartość udziału liturgii;  D.1.a. wyraża potrzebę modlitwy;  D.1.b. modli się słowami oraz w myślach;  D.1.d. uczestniczy w modlitwie wspólnotowej;  D.1.f. modli się w różnych sytuacjach życiowych;  D.1.g. modli się w intencjach własnych oraz innych ludzi;  F.1.a. wyraża pragnienie spotykania się z Jezusem i z innymi ludźmi na Eucharystii. |
| **55-60.** | Lekcje powtórzeniowe – powtórzenie i utrwalenie wiadomości po poszczególnych rozdziałach |  |  |  |  |