Índex

Mapa de projecció de Peters ................................................................. objecte
El llibre de viatge gegant ................................................................. objecte

1a sessió

1.1. Model d’un diari del viatger ............................................................... objecte
1.2. Cobertes del diari del viatger per fotocopiar ......................................... fitxa
1.3. Catàlegs d’agències de viatges .......................................................... objecte
1.4. Passaport per fotocopiar ................................................................. fitxa
1.5. Trencaclosques .............................................................................. objecte
1.6. Llistat d’herbes i les seves propietats ................................................ fitxa
1.7. Mapa dividit en diferents peces ......................................................... objecte
1.8. Fitxes amb objectes personals ......................................................... objecte

2a sessió

2.1. Indicatius contenidors reciclatge ...................................................... objecte
2.2. Un CD amb música de merengue .................................................... objecte
2.3. Fotos de cases dominicanes i catalanes ............................................ objecte
2.4. Joc del Memory ................................................................................ objecte
2.5. Targetes dels rols d’avis i infants, joves o adults ................................ fitxa

4a sessió

4.1. Vídeo de l’Alejandro i la María Luïsa (Intermón) ................................ objecte
4.2. Targetes per poder fotocopiar els béns personals ................................ fitxa

5a sessió

5.1. Anuncis de feina codificats ............................................................ objecte
5.2. El descodificador dels anuncis ....................................................... fitxa
5.3. CD de música ................................................................................. objecte
5.4. Informació sobre les religions del món ........................................... fitxa
1a. sessió

Diari del viatger
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Moviment de Centres
d’Esplais Cristians
1a. sessió

MODEL DE PASSAPORT
Passaport núm.

Cognoms

Nom

Nacionalitat

Data de naixement

Lloc de naixement

Adreça

firma: expedició

caducitat: oficina:

O KJ <<2354<<<251125412541KJ H<<<<<

FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Moviment de Centres
d’Esplais Cristians
**2a. sessió**

**TARGETES DE ROLS.**

Situació 1

**Avi:** Tens setanta anys. Com gairebé cada tarda, estàs a casa amb el teu nét. Avui també hi ha el teu fill. Tots dos estan jugant al menjador i a tu no et fan gaire cas. Els proposes jugar a un joc a què jugaves quan eres petit, però ells et diuen que no perquè d’eu estar passat de moda. Tu estàs trist i apagat, però continues assegut al sofà mirant com juguen.

**Nét:** Tens sis anys. Estàs a casa i hi ha el teu pare. Li dius que estàs content perquè avui no t’avorriras, ja que l’avi no sap jugar amb els teus jocs. Jugues amb el pare ben emocionat i quan l’avi et pregunta alguna cosa contestes sense que t’importi massa el que et pregunta, passant una mica del que diu.

**Pare:** Tens 40 anys. Avui has plegat d’hora de treballar i aprofites per jugar amb el teu fill. L’avi, és a dir, el teu pare està assegut al sofà. Només li dius hola i prou, i quan pregunta si voleu jugar a un joc a què jugava ell quan era petit li dius que no, que d’eu estar passat de moda, i segueixes jugant amb el teu fill.
**Avi:** Tens 75 anys. Ets un avi alegre i eixerit, i et mostres molt afectuós amb la teva família. El teu nét et pregunta com t’ha anat el dia i l’explicis. Li dones la teva opinió quan ho creus necessari; t’interessa molt el que els teus nèts t’explicuen i els ho demostres.

**Jove:** Tens 18 anys. Avui, després d’haver anat a la universitat, arribes a casa. El teu avi t’ha preparat el dinar. També hi ha el teu germà petit. Expliques com t’ha anat el dia i després preguntes a l’avi com li ha anat a ell. Li fas preguntes i t’interesses pel que t’explica.

**Infant:** Tens 10 anys. Avui dines amb l’avi i el teu germà. No t’agrada gaire el dinar, però te’l menges a poc a poc. Escoltes el que t’explicuen i després els preguntes si els pots explicar com t’ha anat a tu el dia.
**HERBES MEDICINALS I REMEIS CASOLANS**

**Anís o malafuga**  
*Pimpinella anisum*

Guareix la desgana, el mal d’estómac i els còlics. És una planta molt abundant, tant silvestre com cultivada. Les seves propietats són semblants a les de l’angèlica.

**Api**  
*Apium graveolens*

És una planta afrodisíaca. Guareix els penellons (tumefaccions de la pell) i cicatritza les mans tallades. És una planta d’hort, utilitzada en cuina, d’olor característic molt conegut. Es menja com l’enciam; una fulla d’api dóna als guisats un gust agradable. A part de les que hem esmentat, té moltes més aplicacions.

**Canyeller, canyella**  
*Cinnamomum zeylanicum*

Desinfecta l’ambient i cura el reuma i la icterícia. Se n’utilitza l’escorça (canyut). És un arbre llenyós que es cultiva a l’Extrem Orient i al Brasil.

**Castanyer**  
*Castanea sativa*

Cura els dolors de bufeta. Se’n fan servir l’escorça, les fulles i el fruit.

**Cirerer**  
*Prunus cerasus*

Serveix per fer orinar i per a les sorretes. També guareix els penellons (tumefaccions de la pell). Els fruits del cirerer, medicinalment parlant, són laxants i digestius. També es fan servir les cues de les cireres.

**Eucaliptus**  
*Eucalyptus globulus*

És un desinfectant i purificador de l’ambient. Guareix la bronquitis i els penellons. Se’n fan servir les fulles. Eucaliptus és un arbre que en poc temps arriba a una considerable alçada. Tothom coneix alguna de les seves propietats en medicina casolana, com poden ser els bafs de fulles d’aquest vegetal. El que és probable que no sapiga el lector és que el tenim gairebé sempre a casa en un producte tan corrent i usual com és el papec. La fibra de la seva fusta és magnífica.

**Herba sana**  
*Mentha viridis i Mentha silvestris*

S’empra en els casos de desgana i per eliminar les tênies. Se’n fan servir les fulles i el suc. Planta de jardí o d’hort molt usada com a condiment. És una de les que formen part del “ramet de totes les herbes”. Té el penetrant i familiar olor de la menta.

**Marialluisa, herballuisa**  
*Lippia citriodora*

Serveix per als nervis, còlics, migranyes o mals de cap. Se’n fan servir les fulles. És un arbust de jardí de forma ramificada, llenyós, de fulles molt aromàtiques, d’un verd clar que presenta, en el seu temps final d’estiu, unes flors blanques agrupades.

**Llorer**  
*Laurus nobilis*

Serveix per a la digestió i per calmalar els nervis. Se’n fan servir les fulles seques. Arbre molt conegut que en altres temps va servir per a distingir les personalitats de l’antiguitat clàssica i, més tard, per homenatjar destacats intel·lectuals i acadèmics. D’aquí ve la seva denominació de nobilis, noble. El poble, que va al gra, el coneix per “llorer dels poetes”.

**Llimonera, llimoner**  
*Citrus limonum*

Cura els ulls de poll, les berrugues i la icterícia. Se’n fan servir el fruit i les fulles. Tots el coneixem; qui té un hort o un jardí sol tenir un llimoner. Aquest arbre té flors i fruits tot l’any i s’empra molt en medicina.

**Malva**  
*Malva silvestris*

Guareix els mals de cap. Les seves fulles s’apliquen amb cataplasmes. Hi ha diferents tipus de malves. La nostra, la silvestre, es troba per tot arreu i aquesta circumstància la fa més identifiable. Les plantes tenen una alçada no superior a un metre. Les fulles són grans i més aviat peludes, i les flors, violetes. El fruit té forma de ramet i penja.
Camamilla, espernallac
_Santolina Chamaecyparissius, Anthemis nobilis_
Cura els còlics i calma els nervis. Se’n fan servir les flors. A Mallorca són molt apreciades les camamilles de “La Mola”, al Port de Maó, i de “L'Ofre”. A Menorca és tradició que els caps petits es facin servir en nombre senar. Si es posen en nombre parell la infusió provoca mal d’estómac.

Menta
_Mentha viridis_
Serveix per curar refredats, tos seca, desgana, còlics, migranya o mal de cap, reuma i penells.

Regalèssia
_Glycyrrhiza glabra_
Cura els refredats i la bronquitis. Se’n fa servir l’arrel.

Romaní
_Rosmarinus officinalis_
Serveix per calmar els nervis, per als desmais i la desgana. Garantix el fetge i és un reume pulmonat. També cura el reuma articular. Es pren en forma d’infusió (ús intern); quant a l’ús extern, s’aplica amb cataplasmes i se’n fan banys de peus. Arbust permanent de fulles oloroses i de talls llenyosos. Es pot trobar als boscosos i zones de matolls. Es cura amb les mateixes mateixes. Es pot trobar en boscosos i zones de matolls. Se’n fan servir la flor i les fulles. És un arbre conegut i cultivat en jardins i parcs. Les seves fulles tenen molt de prestigi des d’antig.

Sàlvia
_Salvia officinalis_
Depurativa de la sang, guareix el mal de cap i calma els nervis i esants. Serveix per curar el reuma i per a la desgana. Les seves qualitats són semblants a les del romaní. Té fulles lanceolades i flors grans de color violeta. És molt agraïdable en la medicina popular. Creix espontàniament a sis dels que es troben en forma d’espigó.

Te (de la Xina)
_Tea sinensis_
Serveix per als sufocaments i desmais, per al decaïment d’ànim i per orinar. Es troba avui en dia a qualsevol establiment d’ultramarins, a l’abast de tothom.

Til·ler
_Tilia platyphillos_
Serveix per curar els refredats i la diarrea. Ajuda a calmar els nervis i a orinar. Se’n fan servir la flor i les fulles. És un arbre conegut i cultivat en jardins i parcs. Les seves fulles tenen molt de prestigi des d’antig.

Farigola, frigola
_Thymus vulgaris_
Serveix per curar els refredats. És un bon desinfectant i calmant dels dolors en general. Se’n fan servir les puntes florides. Es tracta d’un arbust que creix silvestre per les zones de matolls on hi ha força pedres. És una planta llenyosa de poca alçada i fulles i flors petites. També es cultiva, ja que és molt útil a la cuina, on competeix amb altres condiments. De vegades entra a l’anomenat “ramet de totes les herbes”.

Blat
_Triticum sativum_
Serveix per curar les borratxeres. Se n’empren les puntes de les espigues.

Valeriana
_Valeriana officinalis_
Calma els nervis i els esants. També va bé per a la desgana i guareix els penells. Se’n fa servir l’arrel seca. Per a les tumefaccions de la pell s’empren cataplasmes de l’arrel triturada. És una planta que es troba a la vora dels torrents i en terrenys més alts. És silvestre i té moltes branques amb fulles d’un verd obscuro i multitud de flors blanques estrellades formant uns conjunts en forma d’umbel·les.
4a. sessió

TARGETES DE BÉNS PERSONALS

4.2. MATERIAL COMPLEMENTARI

1. JOIES DE FAMÍLIA
2. PLATS I COBERTS
3. ESTRIS DE NETEJA
Prova d’identitat/religió

JUDAISME:

L’espiritualitat jueva és el resultat de l’experiència religiosa del poble d’Israel. Les seves branques s’estenen fins als seus variats horitzòns. Els seus fruitos es reconeixen en moltes formes actuals de culte i en milions de santuaris interiors erigits en el cor d’homes i dones que, per camins diferents, cerquen Déu. (....) Tampoc no se situa el naixement del judaisme ni la seva història en un país determinat a les fronteres (geogràfiques o polítiques) i als paisatges típics del qual poguèssim referir-nos per explicar aquesta espiritualitat per les seves circumstàncies historicogeogràfiques o socioeconòmiques.(....) Encara hi ha alguna cosa més: l’experiència religiosa jueva és l’experiència de tot un poble al llarg de la seva llarga història.(....) Així neix el Talmud, la manera jueva d’entendre i aplicar la Llei contenuda a la Bíblia. El Talmud d’efi neix els signes de la identitat jueva i la importància d’aquest, per al judaisme, corre quasi paral·lela a la mateixa bíblia, de la qual sorgeix i en la qual s’inspira.

Salm de David:

Ha-Shem, qui podrà estar-se a casa vostra? Qui podrà viure a la muntanya sagrada? Qui viu honradament i practica la justícia, Diu la veritat tal com la pensa, No escampa calúmnies quan parla, Mai no fa mal al proïsme Ni carrega a ningú res infamant, Compten poc als seus ulls els descreguts, Honora i aprecia els fidels de Jahvè; No es desdiu de promeses oneroses, No fia els seus diners a interès, Ni es ven per condemnar cap innocent.

L’ISLAM:

No és una religió nova que hagi nascut amb la predicació del profeta Mahoma. Al-là no és un d’eu particular, propi d els musulmans. Al-là és la traducció literal de la paraula que designa el Déu únic. Un cristia de llengua àrab, en la seva oració i en la seva litúrgia, diu “Al-là” per invocar Déu. Islam significa submissió voluntària i lliure a un sol Déu, què és el denominador comú de totes les religions revelades: jueva, cristiana i musulmana, des que Déu ha insuflat el seu espírit en l’home, és a dir, des d’Adam, des del primer home. (....) Aquests són els principis rectors d’un islam fidel als seus orígens: un Alcorà convertit en una interpel·lació directa del nostre temps, com el missatge viu de Jesús en les teologies de l’alliberament. Aquest moviment, en l’islam d’avui, uneix indissolublement la interioritat de la fe i la lluita per la justícia social. I l’Alcorà ens diu: Déu no canvia mai una societat si aquells que la componen no canvien el que hi ha en ells.
L’HINDUISME:

L’hinduisme no té un nucli, és irreductible a qualsevol principi. No hi ha un principi d’hinduisme. Comença per no tenir fundador, com moltes altres religions que en tenen un. En segon lloc, no té ni tan sols nom. En anomenar-lo hinduisme, ja el veiem des de fora. És un nom persa, posat molt després dels seus orígens, per distingir-lo de les altres religions que existeixen. Els hindús no es deien a ells mateixos hindús, i encara avui d’alba el nom és més polític que religiós. (...) Un hindú és aquell que accepta el seu karma i reconeix el seu dharma. Karma vol dir fer, acció i dharma es podria traduir per deure, religió, però fins i tot el concepte de religió és estrany a l’hinduisme. Ell mateix no es considera pas una religió en el sentit que li han donat de les llengües occidentals modernes partint pràcticament de les tradicions abrahàmiques.

La funció del savi consisteix a participar conscientment i voluntàriament per mantenir el món unit, a fi que no exploti. Seria aquella tradició que s’ha adonat que la seva funció consisteix en la participació en el dinamisme del cosmos a fi que no esclati en mil trossos.

Aquí teniu un quartet de l’himne 164 del primer llibre:

No sé pas el que sóc,
Camino limitat amb el pes de la meva ment.
Quan el primer nat de l’Ordre m’arriba,
Prenc part en la mateixa paraula.

BUDDHISME:

(...) Buddha, així anomenat pels seus deixebles com aquell que ha aconseguit la plenitud del buddhi, del coneixement, de la lluminació, és el príncep que ja té la seva trentena d’anys quan comença a ser seguit per un centenar de deixebles. Però ell no vol fundar una religió, no vol fundar des del principi ni tan sols un ordre monàstic. Ell no ha deixat la casa paterna per salvar el món, ni ha volgut deixebles que el segueixin perquè té alguna cosa a dir-los. Vol viure, i ha descobert una sola cosa: que al món hi ha dolor. Ha descobert l’origen d’aquest sofriment, i que aquest pot cessar, i ha trobat el camí (...) El seu camí no vol ser mundà ni religiós; vol ser el camí del mig, de l’equilibri, de l’harmonia, de l’unanimitat, de la serenitat (...)

El món de buddha és el món de l’espontaneïtat, la llibertat, de treure la fletxa, sense preguntar-se el perquè, no perquè no n’hi hagi, sinó perquè qualsevol pregunta és una manera de fer violència a l’existència, és demanar què hi ha al darrere. Quan busquem les causes ja no deixem que els afectes ens alegrin la vida.

1 Textos extrets del llibre Les intuïcions fonamentals de les religions, d’editorial Cruïlla.
### DESCODIFICADOR D'ANUNCIS

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>A</th>
<th>N</th>
<th>N</th>
<th>a</th>
<th>α</th>
<th>n</th>
<th>ν</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td>B</td>
<td>O</td>
<td>O</td>
<td>b</td>
<td>β</td>
<td>o</td>
<td>o</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>X</td>
<td>P</td>
<td>Π</td>
<td>c</td>
<td>χ</td>
<td>p</td>
<td>π</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>Δ</td>
<td>Q</td>
<td>Θ</td>
<td>d</td>
<td>δ</td>
<td>q</td>
<td>θ</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>E</td>
<td>R</td>
<td>P</td>
<td>e</td>
<td>ε</td>
<td>r</td>
<td>ρ</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>Φ</td>
<td>S</td>
<td>Σ</td>
<td>f</td>
<td>φ</td>
<td>s</td>
<td>σ</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>Γ</td>
<td>T</td>
<td>T</td>
<td>g</td>
<td>γ</td>
<td>t</td>
<td>τ</td>
</tr>
<tr>
<td>H</td>
<td>H</td>
<td>U</td>
<td>Y</td>
<td>h</td>
<td>η</td>
<td>u</td>
<td>υ</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>I</td>
<td>V</td>
<td>ζ</td>
<td>i</td>
<td>i</td>
<td>v</td>
<td>ω</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>θ</td>
<td>W</td>
<td>Ω</td>
<td>j</td>
<td>φ</td>
<td>w</td>
<td>ω</td>
</tr>
<tr>
<td>K</td>
<td>K</td>
<td>Χ</td>
<td>ξ</td>
<td>k</td>
<td>κ</td>
<td>x</td>
<td>ξ</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td>Λ</td>
<td>Υ</td>
<td>Ψ</td>
<td>l</td>
<td>λ</td>
<td>y</td>
<td>ψ</td>
</tr>
<tr>
<td>M</td>
<td>M</td>
<td>Ζ</td>
<td>Ζ</td>
<td>m</td>
<td>μ</td>
<td>z</td>
<td>ζ</td>
</tr>
</tbody>
</table>