Język polski – klasa IV B

Temat do lekcji z dnia 17.03.2020r.

**Księga w drugim wydaniu- wiersz „Obmyślam świat” W. Szymborskiej**

1. Przeczytaj fragment przemówienia noblowskiego wygłoszonego przez Wisławę Szymborską- **załącznik nr1**
2. Odpowiedz na pytania (na podstawie załącznika 1):
3. Jakie cechy świata wyszczególnia poetka? Która z nich jest dla niej najistotniejsza?
4. Jak Szymborska przedstawia relacje pomiędzy światem a człowiekiem?
5. Jaki jest stosunek podmiotu mówiącego do obmyślonego przez niego świata?
6. Przeczytaj wiersz „Obmyślam świat” – podręcznik str. 56-57
7. Polecenia do wiersza:
8. Czym różni się wersja druga świata poprawiona przez poetkę od wydania pierwszego? Oceń poprawki wniesione przez osobę mówiącą
9. Czy spojrzenie poetki pomaga kochać, żyć i umierać czy przeciwnie – uświadamia niedoskonałość świata, w jakim żyjemy?

Z punktu 2 wybierz **jedno pytanie** i udziel na nie pisemnej odpowiedzi w zeszycie

Z punktu 4 wybierz **jedno pytanie** i udziel na nie pisemnej odpowiedzi w zeszycie.

**Załącznik 1**

„Świat, cokolwiek byśmy o nim pomyśleli zatrwożeni jego ogromem i własną wobec niego bezsilnością, rozgoryczeni jego obojętnością na poszczególne cierpienia – ludzi, zwierząt, a może i roślin, bo skąd pewność, że rośliny są od cierpień wolne; cokolwiek byśmy pomyśleli o jego przestrzeniach przeszywanych promieniowaniem gwiazd, gwiazd, wokół których zaczęto już odkrywać jakieś planety, już martwe? jeszcze martwe?- nie wiadomo; cokolwiek byśmy pomyśleli o tym bezmiernym teatrze, na który mamy wprawdzie bilet wstępu, ale ważność tego biletu jest śmiesznie krótka, ograniczona dwiema stanowczymi datami; cokolwiek jeszcze pomyślelibyśmy o tym świecie- jest on zadziwiający.

Ale w określeniu „zadziwiający” kryje się pewna logiczna pułapka. Zadziwia nas przecież to, co odbiega od jakiejś znanej i powszechnie uznanej normy, od jakiejś oczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Otóż takiego oczywistego świata nie ma wcale. Nasze zadziwienie jest samoistne i nie wynika z żadnych z czymkolwiek porównań.

Zgoda, w mowie potocznej, która nie zastanawia się nad każdym słowem, wszyscy używamy określeń: „zwykły świat”, „zwykłe życie”, „zwykła kolej rzeczy”… Jednak w języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.”

*W. Szymborska, Poeta i świat (przemówienie noblowskie)*

**W razie pytań i wątpliwości proszę się kontaktować na e-mail: kmt2@op.pl.**