Школа: Школа за негу лепоте

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА разред:

Вероучитељ: Владимир Бановић

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕД.БР.ЧАСА | 2 | | |
| НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА | Смисао и бесмисао живота | | |
| ТИП ЧАСА | обрада | | |
| МЕТОДЕ РАДА | Монолошка, дијалошка, илустративна, демонстративна, разговор | ОБЛИЦИ РАДА | фронтални  индвидуални |
| НАСТАВНА СРЕДСТВА | Табла, креда | | |
| ВРСТА НАСТАВЕ | Активна, интердисциплинарна ивидуализирана кооперативна учење открићем | | |
| ОБЈЕКТИ | учионица | | |
| КОРЕЛАЦИЈА | / | | |
| ЦИЉ ЧАСА | Ученеци треба да на полемички начин дођу до закључка о реалној потреби сваког човека за правим смислом и циљем живота,а та смисао се налази у Цркви и Христу. Кратак осврт и поређење на то шта нам као одговор на ово вечно питање доносе друге религије и философски системи у односу на правослану веру. Самим тим и доказ да је учење наше Цркве једино право и људима нуди могућност вечног живота. | | |
| ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ | Развијање свести код ученика о здравим моралним начелима која ће служити не само личном спасењу душе и заслуге вечног живота, већ да ће тим исправним животом бити на корист и породици и својој држави као узорни грађани. | | |
| ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ | * Хришћанство нуди један позитаван одговор на смисао и циљ људског постојања у одонсу на билошке науке. * Смисао овог живота не може се пронаћи у материјалним стварима, другим осбома јер су оне пролазне. * Једину праву испуњеност човек може наћи у Богу. Учећем у светој евхаристији и потпуним сједињењем са Господм Исусом Христом * Човек који се налази у блаженству са Богом лакше проживљава све неприлике јер поседује унутрашњи мир и све што чини је благословено. | | |
| ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ | Најбитније је да ученици учествују у Литургији, и да свој живот повежу са Црквом. | | |
| ПЛАН ЧАСА – ТОК НАСТАВНОГ РАДА | | | |

Увод: Молитва Господња  
         Уписивање часа

Кроз пар питања започети час:

* Која теорија стварња човкеа је прихватљивија?
* Да ли су се икада запитали о томе зашто се човек разликује од других живих бића на земљи?
* Верују ли у живот после смрти?
* Шта за вас представља смисао живота?
* Да ли су икада нашли у ситуацији у којој би помислили да је њихов живот бесмислен ?
* Да ли су људи нужно празни без Бога?

Средишњи део часа:

**Објаснити ученицима**:

         Смисао живота прдеставља једно веома темељно и сложено философско питање које усмерава и одређује ток људског живота. Наиме сваки појединац у својој подсвести има одређени одговор на то питање, можда не тако дефинисан али дубоко проткан личним жељама, надањима, тежњама. Наука човека посматра искључиво као биолошко биће које као и све друга жива бића рађа се, расте, развија, стари и на крају умире. Смрт као непрелазна препрека у сваком човеку буди страх, вечну непознаницу и питање да ли је час када наш биолошки сат откуца и коначни крај. Има ли живота и после смрти или нас одржавају само инстиктивни нагони који поседује и свака животиња, потреба за храном, водом, репродукцијом.Савремни начин живота, потрошакчко друштво учинили су да човеков симсао живота буде искључиво усмерен на остваривању каријере, новцу и тренутним задовољствима лагодног живота.У практичном смислу он квантитативно може да умножава своје богатство, успехе у недогледа али ако је зрелог размишљања сигурно ће доћи у ситуацију када ће се запитати у чему је сврха свега тога.Овде треба уочити јасну разлику између жеље и потребе. Жеља га вуче ка томе да заради још више богатства , да путује и види што више ствари, оствари контакт са другим људима. Али да ли је то заправо и реална потреба.Човек је постао веома отуђено и душевно неиспуњен и несрећан јер није у блаженству са Богом који би му донело апсолутну благодат и радост. Да би надокнадио ту празнину он неретко посеже за алкохолом, таблетама или наркотицима, што је посебно карактеристично за младе особе, који стварају само тренутни привид среће и задовољства.Он остаје и даље духовно гладан и таквим темпом води само у споствену пропаст.Постоје људи који воде моралнио исправан живот па и поштује природни закон што доказује да сваки човек носи Бога у себи.

Једину потребу да се обрати Богу осећа када бива притиснут тешким животним околностима, најчешће болешћу и смртном опашношћу која прети њему или њему најближима.Сврху или циљ живота,такође, не може да представља ниједна особа јер У тим тренутцима он се искрено запита о стварном смислу живота, а најчешће се доћи до закљукчка да је све то пролазно и бесмислено. Колико ово питање може бити сложено и комплексно доказују и неретки примери самоубиства, и све већи број младих особа које се одлуче на овај трагичан потез. Све то нас доводи до заккључка да једину истиснску и праву Доста њих одговор проналази у Цркви и хришћанском учњу о бесмтрности душе, или вечном животу.

Центар наше православне вере представља учење о Христовом васкрсењу, догађај кога се сећамо и прослављамо сваке недеље на литургији.

Према Светом Писму човек је створен да влада земљом, он је круна стварања света и по замисли Логоса требао је да представља везу између створеног света и Бога,односно начин на који природа треба да комуницира са својим створитељем. Сам чин стварања Адама и Еве у библијском тексту доносни један револуционаран приказ истог у односу на остле политеистичке религије тог времена, где је човек једнак са Богом, створен из љубави. Још се говори да је створен по лику божијем и носи слику бога у себи. Првородним грех ипак мења човекову природу и он постаје смртан. Касније кроз историју људски греси се уможавају, од Каиновог братоубиства, до неизрецивих Али пошто је Бог љубав он не жели да његова творевина пати и страда и због тога шаље сина Свог да искупи грехе света, преузме их на себе, и својом смрћу поништи законску клетву. Без Цркве нема спасења. Она је заједница свих верујућих хришћана чијим члановима постајемо примањем свете тајне крштења. Крштењем постајемо пуноправни чланови Цркве Христове и стичемо право учешћа у светој тајни евхаристије или причешћивању. Светој тајни евхаристије приступамо на св. Литургији, кроз претходну припрему и активно учествовње у њој, узимају хлеб и вино као „тело“ и „крв“ Христову. Овим чином се сећамо Христовог страдања и васкрсења, а тај завет је установио сам Господ Исус на Велики четвртак и успомену на тајну вечеру.

Завршни део часа:

Ученици треба да поставе питања, свооја запажања, да изнесу евентулано неке своје примедбе и примере где се доказају да без Цркве ми нисмо потпуне личности и наш живот није потпуно испуњен.

    Вредновање усвојеног градива код ученика

         Молитва Пресветој Богородици за крај часа

ЗАПАЖАЊА О ЧАСУ: