PROPOZYCJA SCENARIUSZA Z OKAZJI 20 ROCZNICY NADANIA SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II SZKOLE W BELSKU DUŻYM

Scenografia to ekran monitora w centrum, żółto - biała flaga z jednej strony ekranu puszczona po ścianie na płasko z drugiej flaga biało czerwona. U góry nad ekranem między flagami miejsce na hasło: „JEŚLI CHCESZ ZNALEŹĆ ŹRÓDŁO, MUSISZ IŚĆ DO GÓRY POD PRĄD”. JPII „Tryptyk Rzymski”(hasło to towarzyszyło nam kiedy szkole nadawano imię).

ZAŁOŻENIA: PRZYWOLANIE DOWOLNYCH ELEMENTÓW Z NAUCZANIA JPII –POPRZEZ PREZENTACJE NAGRAŃ,ZAPREZENTOWANIE HISTORII OŚWIATY I SZKOŁY W BELSKU DUŻYM.

Para dzieci młodszych, z elementami ubioru ludowego np.: wianek biało czerwonych kwiatów u dziewczynki, spódnica w kwiaty; u chłopca kamizelka, czapka..

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Boga wierzę.

Rozlega się dźwięk bębnów, może werbli i wchodzi na scenę uczeń , (może być wystylizowany na Juliusza Słowiańskiego), który zaprezentuje proroczy wiersz Juliusza Słowackiego:

**Narrator 1**

Wsłuchajmy się w słowa wiersza Juliusza Słowackiego o słowiańskim Papieżu, napisanego pod koniec życia wieszcza. Brzmi jak proroctwo.

**Recytator**

**Papież Słowiański**

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża

Otworzył tron.

Twarz jego, słowem rozpromieniona,

Lampa dla sług,

Za nim rosnące pójdą plemiona

W światło, gdzie Bóg.

Na jego pacierz i rozkazanie

Nie tylko lud

Jeśli rozkaże, to słońce stanie,

Bo moc to cud!

W sercach się zacznie światłości bożej

Strumienny ruch,

Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,

Bo moc to duch.

A trzeba mocy, byśmy ten pański

Dźwignęli świat:

Więc oto idzie papież słowiański,

Ludowy brat;

On rozda miłość, jak dziś mocarze

Rozdają broń,

Sakramentalną moc on pokaże,

Świat wziąwszy w dłoń;

Gołąb mu słowa w hymnie wyleci,

Poniesie wieść,

Nowinę słodką, że duch już świeci

I ma swą cześć;

Moc mu pomoże sakramentalna

Narodów stu,

Moc ta przez duchy będzie widzialna

Przed trumną tu.

Takiego ducha wkrótce ujrzycie

Cień, potem twarz:

Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,

Robactwo, gad,

 Zdrowie przyniesie, rozpali miłość

I zbawi świat;

Wnętrze kościołów on powymiata,

Oczyści sień,

Boga pokaże w twórczości świata,

Jasno jak dzień.

**Narrator 2**

Marzenia wieszcza o Słowiańskim Papieżu spełniły się w pamiętnym roku dwóch konklawe, w 1978 roku. 16 października. Posłuchajmy.

Habemus papam, 16 października 1978, nagranie ok. 4 min.

**Narrator 1**

Habemus papam – mamy papieża. Dla nas Polaków to było wielkie wydarzenie. I było tak aż do wigilii święta Bożego Miłosierdzia, które w tym roku przypadało 2 kwietnia, i tak było do godz. 21.37 – kiedy Go zabrakło...

**Narrator 2**

Czy Go zabrakło? – Przecież dla ludzi wierzących nie odszedł. Jak powiedział Kardynał Joseph Ratzinger: „możemy być pewni, że nasz Umiłowany Papież stoi obecnie w oknie Domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi.”

**Narrator 1**

Tak,Jan Paweł II żyje nadal, choć inaczej niż my – jak sam pisał w *„Tryptyku Rzymskim”* – *„Nie wszystek umrę”.* Wsłuchajmy się we Fragmenty Tryptyku Rzymskiego.

**Recytator**

W Kaplicy Sykstyńskiej artysta umieścił Sąd.

W tym wnętrzu Sąd dominuje nad wszystkim.

Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny.

Kres i zarazem szczyt przejrzystości –

Taka jest droga pokoleń.

Non omnis moriar –

(Nie wszystek umrę)

To co we mnie niezniszczalne,

teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!

**Uczeń**

Szukaliśmy Cię, Ojcze każdego dnia… Dziś obchodzimy piękny jubileusz. Od 20 lat kroczymy tą samą drogą, wsłuchani w Twoje słowa, naukę, wypełniając twój testament…

**Recytator**

Przyszedł do nas od Boga,
 Przyniósł nadzieję, miłość i wiarę,
Rozbudził w nas to, co najszlachetniejsze,
Dodał sił w trwaniu niezłomnym.
 Łagodził niepokoje, Uciszał rozterki, Wskazał drogę.
 Przypomniał dzieje, Tłumaczył zdarzenia
Wspierał w zwątpieniu
 Uczył nas grzech odróżniać od dobra,
Uczył jak słuchać, co mówił Bóg,
On walczył słowem, oddalał od zła,
Był drogowskazem wśród krętych dróg.
 Nauczał nas, jak trzeba kochać,
A wszystko to po to, by człowiek dla człowieka był bratem.

PIEŚŃ w wykonaniu ucz. Szkoły pt.: Ty prowadzisz nas…

**UCZEŃ 1**

Przed 20 laty, po konsultacjach wśród nauczycieli, rodziców, uczniów, władz gminy, została podjęta decyzja o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystości nadania imienia, miały miejsce w przeddzień 25 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Wójtem gminy był wtedy p. Andrzej Małachowski, przewodniczącym Rady Gminy p. Waldemar Żółcik, dyrektorem szkoły p. Małgorzata Więckowska, Proboszczem parafii: Ksiądz Marek Balcerzak, przewodniczącą Rady Rodziców p. Beata Katana, przewodniczącą szkoły…. Czuliśmy się zaszczyceni a jednocześnie wiedzieliśmy, że przyjmujemy na siebie zadanie, które staraliśmy się realizować jak najlepiej. Poznawaliśmy nauczanie Jana Pawła II, znaleźliśmy się w gronie Rodziny Szkół JPII, wielokrotnie prezentowaliśmy przesłanie Patrona w przedstawieniach szkolnych i dla środowiska. Towarzyszyliśmy kiedy odchodził do Domu Ojca, był beatyfikowany i kanonizowany…

TANIEC Z SZARFAMI

 Szkoła w Belsku Dużym powstała w latach 1776-1780, czyli za czasów działalności Komisji Edukacji Narodowej. Mieściła się wówczas w drewnianym budynku wzniesionym obok kościoła parafialnego. Jej fundatorką była Klementyna z Kozietulskich Walicka Wichlińska. Ten budynek spłonął, a na jego miejscu powstał murowany. Stoi on do dziś w sąsiedztwie kościoła. Mieściła się w nim nie tylko szkoła, ale i szpital. Rosnąca liczba uczniów spowodowała, że nauka odbywała się również w domach prywatnych i w czworaku. Budowa nowej szkoły stała się koniecznością. Plac pod budowę oddał ówczesny właściciel dóbr małowiejskich, Tadeusz Morawski. W 1934 r. stanął drewniak o dwóch izbach lekcyjnych, w którym szkoła mieściła się aż do 1958r., kiedy to do użytku oddano budynek murowany. Dzisiaj uczą się tu dzieci z klas młodszych oraz przedszkolaki.

Na początku szkoła była jednoklasową, potem dwu i trzy klasową. W 1928 r. stała się siedmioklasową i tak było aż do 1966 roku, kiedy to zgodnie z reformą oświaty została placówką ośmioklasową,, przez jakiś czas zbiorczą, potem sześcioklasową i obecnie znów ośmioklasową.

**Uczeń2**

Przez ponad 150 lat belska szkoła miała tylko jednego nauczyciela. Od momentu stworzenia drugiego etatu nauczycielskiego jej kierownikiem został Jan Kowalczyk. Długoletnimi kierownikami lub dyrektorami szkoły byli Wacław Woźniak, Stanisław Ławnicki, Małgorzata Więckowska. Kierowali nią także Jan Wiśniewski, Ludwika Woźniak, Helena Ławniczek, Jerzy Majewski, Janina Grzejszczyk, Artur Moskal, Janina Pawełek. Od 2019 r. dyrektorem szkoły jest p. Teresa Bogdańska.

**Uczeń**
W dzieje naszego życia wpisanych jest wielu ludzi. Każdy poznany człowiek pozostawia w nas cząstkę siebie, ubogacamy się wzajemnie. Takim bogactwem dla nas uczniów i nauczycieli tej szkoły jest Papież, Święty Jan Paweł II.

**Uczeń**
Ojca świętego dał nam Bóg na czasy straszliwego zamętu i zagubienia. Siał on wiarę, nadzieję i miłość.

**Recytator**

Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną,

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejmy odwagę!... nie tę jednodniową,

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową

Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje

I przechowywać ideałów czystość;

Do nas należy dać im moc i zbroję,

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

Prezentacja JPII ze strony JPII papież nadziei

**Narrator 1**

Nasz Ojcze Święty... Jesteś wzorem do naśladowania Odnalazłeś swój cel i wypełniłeś go. Twój lud podąża za Tobą - Twoją drogą Do miłości - dobra – świętości

**Narrator 2**

Kiedy został wybrany na papieża Czesław Miłosz napisał:

**Recytator**

„Na dnie swej nędzy Polska dostała króla,

i to takiego, o jakim śniła,

z piastowskiego szczepu,

sędziego pod jabłoniami,

nieuwikłanego w skrzeczącą rzeczywistość polityki.”

**Uczeń**

Ten nowy król wołał do nas: „Nie lękajcie się!”, „Pamiętajcie o człowieku!” „Bądźcie godni!”, „Bądźcie solidarni!” Kochał wszystkich i wszystko. Tą swoją wielką miłością zarażał cały świat. Miłością do ludzi, do przyrody, do ojczystego kraju. Uczył nas, jak dążyć do świętości. Dawał siłę i odwagę milionom ludzi na świecie. Ojciec Święty dał nam wzór wielu nowych świętych i błogosławionych, których wyniósł na ołtarze.

**Uczeń**
Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.

**Recytator**

Zatoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków...

Jeśli chcesz znaleźć źródło,

musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

wiesz, że ono musi tu gdzieś być —

Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!

Cisza...

Strumieniu, leśny strumieniu,

odsłoń mi tajemnicę

swego początku!

(Cisza — dlaczego milczysz?

Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)

Pozwól mi wargi umoczyć

w źródlanej wodzie

odczuć świeżość,

ożywczą świeżość.

**Narrator 1**

To hasło z Tryptyku: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd” towarzyszyło nam 20 lat temu i nadal jesteśmy mu wierni. Starając się kształtować nowe pokolenia…

Narrator 2

 Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.

Prezentacja JPII o nadziei

**Recytator**

 Zatoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków

ten rytm objawia mi Ciebie,

Przedwieczne Słowo.

Jakże przedziwne jest Twoje milczenie

we wszystkim, czym zewsząd przemawia

stworzony świat...

co razem z zatoką lasu

zstępuje w dół każdym zboczem...

to wszystko, co z sobą unosi

srebrzysta kaskada potoku,

który spada z góry rytmicznie

niesiony swym własnym prądem...

— niesiony dokąd?

Piosenka:

Dziś ręce składamy w podzięce

**Uczeń**

Gorąco nawoływał do pokoju, miłości bliźniego i pojednania ludzi różnych wyznań. Jak mało kto rozumiał, że u podłoża wielu wojen i konfliktów na świecie leżą różnice religijne. Mówił: „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów.” Uczył nas tolerancji.

**Uczeń**

Był gorącym patriotą. W trosce o lepsze jutro ojczystego kraju nawoływał, aby „we wspólnym wysiłku budować lepszą przyszłość Ojczyzny i zabezpieczać interesy narodu i państwa.” Do polskiej młodzieży mówił: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje „Westerplatte”, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.” Kochał młodzież, widział w niej przyszłość polskiego narodu.

**Słowa Ojca Świętego – fragment o miłości do Ojczyzny**

**Uczeń**

Wielką miłością Karola Wojtyły były góry. Kochał ich majestat. Kiedy mieszkał w Polsce, wędrował po Beskidach i Tatrach. Rozległe widoki przywracały Mu siły duchowe i radość życia. Tu szukał odpoczynku, spokoju i natchnienia do pracy. Tutaj czuł się bliżej nieba.

**Słowa Ojca Świętego – fragment wygłoszony w Starym Sączu**

**Uczeń**

Zawsze żył w przyjaźni z przyrodą. Jego życiową pasją były nie tylko wędrówki po Beskidach, Tatrach i Bieszczadach. Pływał kajakiem po jeziorach Warmii i Mazur, jeździł na wycieczki rowerowe. Wszędzie, gdzie był, podziwiał piękno tego świata. Kochał to, co widział, kochał krajobrazy rodzinnego kraju.

**Słowa Ojca Świętego – fragment wychwalający jeziora, oraz wspomnienie jak został biskupem.**

**Uczeń**

Niewielu jest w historii ludzi, którzy tak bardzo zmienili świat. Jan Paweł II dokonał tego nie siłą miecza, nie siłą armat, tylko siłą słowa. „Nie lękajcie się, bo Chrystus was kocha. A miłość wszystko zwycięża” – to krótkie zdanie wypowiedziane na początku pontyfikatu stało się Jego mottem do samego końca. Odszedł Ten, który uczył nas miłości. I tak o nie mówił:

**Słowa Ojca Świętego – fragment wygłoszony w Sopocie 1998**

**Uczeń**

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; , lecz przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dlatego mamy wymagać od siebie, choćby inni od nas nie wymagali. Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z radością.

**Uczeń**

Szkoła ta jest otwarta na świat, szanuje dziś i pamięta o przeszłości. Wyrazem tego jest utworzenie Izby pamięci oświaty w Belsku, gdzie znalazło się miejsce dla pamiątek po zlikwidowanym w wyniku reformy oświaty gimnazjum ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Kształtujemy nowe pokolenia w poszanowaniu historii.

**Recytator**

Był taki czas, kiedy ludzie

nie przestawali wędrować.

Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj:

tam, gdzie ziemia jak żyzna matka

zdolna była wykarmić zwierzęta,

tam i człowiek rozbijał namioty,

zaczynał mieszkać.

Dlaczego my dziś szukamy

tego miejsca w ziemi chaldejskiej,

skąd wyruszył Abram syn Teracha

z gromadą podobnych sobie koczowników?

Myślał może: dlaczego mam stąd odchodzić?

Dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej?

Czy tak myślał? Czy odczuwał smutek rozstania?

Czy oglądał się wstecz?

Nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał Głos,

który mówił do niego: Wyjdź!

Abram postanowił iść za Głosem.

**Narrator 1**

Papież lubił śpiewać. Na przykład O, Panie to Ty na mnie spojrzałeś ... Czy znasz te słowa?

**Narrator 2**

Oczywiście – to pieśń Barka, można dziś powiedzieć, że to papieska pieśń. On sam tak ją wspomina... „Właśnie ta pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny... Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. Z nią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny[[1]](#footnote-1)**.” – nagranie**

JPII o Barce pieśni oazowej

Śpiew Barki

JPII o Matce

**Uczeń**

Nie ma przypadków w planach Bożych, widać to również w świetle wydarzeń z Fatimy. Fatimy, której objawieniami, sam Jan Paweł II zajął dogłębnie dopiero po cudownym ocaleniu na Placu Świętego Piotra.

Pieśń: Nie ma przypadków w planach Bożych.

PREZENTACJA JPII MÓWI POLSKO UMIEJ BYĆ WDZIĘCZNA…

**Narrator 1**

Na koniec ponownie zadajmy pytanie - Kim był Jan Paweł II?

**Narrator**

Mówiliśmy, że Jan Paweł II był synem Maryi, ...był patriotą miłującym Ojczyznę, kochającym jej przyrodę, szczególnie góry, ...był człowiekiem, który z troską patrzył na dzieci i młodzież, ... ale w tym wszystkim nie możemy zapomnieć, że był to przede wszystkim Człowiek Modlitwy.

**Recytator**

 Splecione palce,
 Dłonie złączone,
Usta zamknięte,
spuszczona głowa.
Tak ojciec Święty modlił się co dzień.
Modlił się za nas, by nas Bóg zachował.

**Recytator**

Modlę się Boże żarliwie,
 Modlę się Boże serdecznie:
Za krzywdę upokorzonych,
 Za smutek niezrozumianych,
Za obrażonych, wyśmianych,
Za głupich, złych i maluczkich,
Za tych, co wracają z bijącym sercem do domu,
Za słabych, bitych, gnębionych,
Za tych, co usnąć nie mogą,
 Za tych, co śmierci się boją,
Za czekających w aptekach,
I za spóźnionych w pociągach,
ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA

Nagranie z płyty: „ Słowo Papieża” – nr 19 – „ ZANIM STĄD ODEJDĘ ”

**Narrator 1**
Ojciec Święty wiedział doskonale, czym biją młode serca. Czuł, że młodzi szukają odpowiedzi na podstawowe pytania, że szukają nie tylko sensu życia, ale konkretnego drogowskazu, jak postępować, jak żyć.

**Narrator 2**Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją – powiedział do młodych. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

**Recytator**

Wskazówki zegarów
Odmierzają nowy wiek
- nowe tysiąclecie.
A my jak dawniej błądzimy po ścieżkach życia
Szukamy wartości życia.
Jest jednak nadzieja, że nie zbłądzimy,
Bo mamy naukę Jana Pawła II,
On najlepiej wiedział, co znaczą słowa:
Wiara, pokój, modlitwa,
Miłość bliźniego i radość przebaczania.

Piosenka: Szymon Wydra „Poza czas”

PIOSENKA; Ale nam SIĘ WYDARZYŁO…o szczęśliwe pokolenie mieć papieża pośród siebie.

Na koniec

Szkoła ta …

1. [↑](#footnote-ref-1)