**Modul jako základní jednotka pro sestavení programu pro systematickou katechezi dětí**

*Inspirováno materiálem “Caté-clic”, vytvořeným Diecézním centrem pro katechezi diecéze Carcassone ve Francii v roce 2006.*

**Rozlišení výuky náboženství a katecheze:**

**Cílem výuky náboženství** je přivést člověka k svobodnému a odpovědnému postoji vůči víře a náboženství, a posléze k prvotní či obnovené konverzi.

**Konečným** **cílem katecheze** je uvést člověka až do důvěrného vztahu k Ježíši Kristu a skrze Něho k Otci v Duchu svatém.

Obě tyto služby církve spolu úzce souvisejí; už proto, že vycházejí z jednoho a téhož základu, jímž je Písmo a Tradice. Zatímco však výuka náboženství pojednává např. o Bibli, o svaté zemi, o církvi a jejích dějinách či struktuře, o židovském i křesťanském slavení velikonoc, v katechezi se jedná o výchovu vztahu k živému Kristu, který je cestou k Otci. Jeho oslovuji v modlitbě, slavím a přijímám v liturgii, podle jeho příkladu se učím žít pravdivě a zodpovědně vůči sobě samému i vůči bližním, milovat i nepřátele, znovu a znovu odpouštět.

(*Ludvík Dřímal: Katecheze a výuka náboženství v katolické církvi po 2. vatikánském sněmu)*

**Zkušenost:**

Je to hermeneutická kategorie k označení bezprostředního setkání celé osoby s konkrétní skutečností.

Vzniká postupným procesem: prožitek, reflexe, interpretace → objektivizace.

Význam zkušenosti: zprostředkuje celistvější poznání, protože angažuje nejen rozum, ale i vůli, smysly, emoce.

**Zkušenost křesťanské víry:**

Vychází ze zkušenosti, jejímž konkrétním ztvárněním je Písmo sv. a živá Tradice.

Vzniká prohlubováním mé vlastní zkušenosti z profánních situací a dynamickou identifikací mé vlastní „cesty“ zkušenosti se základní zkušeností víry církve.

**Úkoly katecheze:**

Podněcovat k vytváření zkušenosti.

Pomáhat sdělovat zkušenosti.

Vyjádřit a učit vyjadřovat zkušenosti (pomocí vhodných výrazových prostředků).

*(L.Dřímal: Katecheze a zkušenost člověk - prezentace)*

## Charakteristika modulu:

Jeden modul znamená jedno hlavní téma, kterým se budeme zabývat déle než jedno setkání. To je důležité proto, abychom respektovali způsob, jakým si dítě jednak osvojuje nové poznání (působíme na různé složky jeho osobnosti), a jednak abychom vytvořili prostor pro zvnitřnění poselství, které chceme dítěti pomoci objevit a zpřístupnit. Vedeme jej tak k samostatnému přemýšlení o životě a víře. V každém setkání se budeme zabývat jiným pohledem na téma a využívat různé metody, které se liší svým charakterem a účelem.

Moduly budou sloužit jako základní stavební prvky pro sestavení celoročního programu. Není nutné, aby měl celý ročník jedno hlavní téma, ale můžeme vybrat i několik témat během jednoho ročníku. To umožňuje vyjít vstříc dětem, které začaly docházet ve vyšším ročníku, nebo naopak můžeme předpokládat, že se jí budou účastnit jen jeden rok nebo několik málo let. Můžeme také reagovat na potřebu skupiny dostat „hutnější stravu“ (vybereme modul s rozvíjejícím tématem pro pokročilé), nebo naopak se vrátit k základům.

Každé téma (=1 modul) je zpracováno vícero způsoby např.: metody dramatické výchovy, výtvarné činnosti, lapbooky, hry, diskuze, atd. Můžete si je volně doplňovat a rozšiřovat o další činnosti: jako film, meditace Božího slova, zpracování tématu kreativním způsobem, písní, hrou a závěrečným slavením. U některých témat je možné zařadit svědectví pozvaného hosta, propojení kulturní (výstava, exkurze,...), prvek solidarity (dělit se, misie, starost o chudé, nemocné,...), ...

**Modlitba:**

Většina setkání, většina způsobů zpracování tématu také vede ke spontánní modlitbě, jako odpovědi na Boží lásku, kterou skrze dané téma poznáváme... Modlitba zde není jen odříkání nějakých slov, ale děti jsou vedeny k postoji modlitby vnitřním i vnějším způsobem; "modlitba je setkáním s Bohem, je to čas, který dáváme Bohu, kdy s ním mluvíme, nebo v jeho přítomnosti mlčíme, kdy s ním prostě jenom jsme... Můžeme mu svěřit své radosti i těžkosti a můžeme se nechat Bohem proměňovat".

Modlitba má své pevné místo v čase i prostoru:

\*v místnosti se vytvoří modlitební koutek se svíčkou, ikonou, Biblí; kobercem a polštářky

\*atmosféru můžeme naladit pomocí hudby

\*modlit se věrně a pravidelně; společně vybírat chvíli pro modlitbu

\*učí se různým postojům, učí se být v tichu

\*důležitost také gest: vyjádření chvály, otevřenosti, pokory, prosby,... (v souvislosti s obsahem modlitby nebo písně)

**Téma:**

Je s dětmi probíráno tak, aby ony samy o něm přemýšlely, nechaly se oslovit, aby si ho spojily se svým životem. Není to tedy katecheta, kdo dětem diktuje "závěry", ale formulují je, za podpory katechety, děti samy (každé dítě tak bude mít své výstupy k tématu) . Děti si také samy zformulují, co je v tématu oslovilo, jak to souvisí s jejich životem.

**Čtení Božího slova:**

Děti jsou vedeny ke čtení Božího slova, učí se mu porozumět v souvislostech, ale také jsou vedeny k tomu, aby se jím nechaly oslovit zcela osobně do svého života.

**Slavnost:**

Každý modul můžete ukončit tzv. **slavností,** které se mohou účastnit nejen děti a jejich rodiče, katecheté a další pomocníci, ale přizvána může být i celá farnost (dle místních možností). Tato slavnost je dovršením prošlé etapy, pomáhá ji shrnout pomocí Božího slova, které tu opět zazní, ukázkou materiálů či jiných výstupů, které během katechezí vznikly. Tyto slavnosti mohou být důležité pro vzájemné vytváření společenství mezi dětmi a celou farností.