**Година спілкування у 5 класі**

**З родини йде життя людини**

**Мета:**Виховувати любов, повагу і шану до батьків, членів своєї родини; розуміння цінності родини, значення близьких та рідних людей; почуття доброти, взаємодопомоги, співчуття; викликати бажання допомагати слабшим, поважати старших; розвивати мовлення дітей, творчу думку, уяву, активність, критичне мислення, вміння працювати в групі; розвивати почуття національної гідності, любов до рідного краю, до України.

**Обладнання:**на дошці:підбірка сімейних фотографій дітей, прислів’я;три розрізані (на кілька частин) метелики; картки з індивідуальними завданнями для груп.

**Перебіг заходу**

**Вчитель.** Добрий день, любі діти! Добрий день, шановні гості! Щиро вітаю вас! Дозвольте розпочати нашу годину спілкування.

*(Групам роздаються розрізані на кілька частин метелики. Діти повинні скласти свого метелика, вибравши потрібні частини. Яка група збере метелика першою? )*

Учні групи, яка склала метелика першою, працювали спільно, злагоджено, вони допомагали один одному. Так і в сім’ї. «Не потрібен скарб, якщо в домі лад». Метелик, якого ви склали, являється терміном в психології і є символом «щасливої дитини». А щаслива дитина – це дитина, яка живе в щасливій родині.

Щаслива родина, дружна сім’я. Під цими словами кожний з нас розуміє дуже багато. Це й спокійний дім, тепле й ніжне ставлення один до одного, взаємоповага, взаєморозуміння в сім’ї, радість спілкування…

Сім’я завжди займала особливе місце в житті людини. Про це сказано в народному прислів’ї: «З родини йде життя людини».

Бо саме в сім’ї народжується людина, саме тут вона розуміє, що таке любов, турбота, тут формуються її риси характеру, її особистість.

Родина до родини – народ. Ми з вами всі – український народ, який складається з родин малих і великих, дружніх і працьовитих. Як могутня ріка бере силу з маленьких джерел, так і наша українська культура збагачується маленькими родинами, сім’ями.

Діти, а давайте пригадаємо прислів’я та приказки про родину, про рід.

**1) Гра «Плутанина» (скласти правильне прислів’я чи приказку. Робота в групах)**

*У дітей на партах лежать карточки з частинами приказок. Одна група читає початок прислів’я, а інші шукають кінець. Обговорюють зміст прислів’я.*

* Хоч по коліна в воду, аби до свого роду*.*
* Яке дерево, такі його квіти, які батьки, такі й діти.
* Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько.
* Від малих дітей голова болить, а від великих – серце.
* Не навчив батько, не навчить і дядько.
* Не та мати, що народила, а та, яка виховала, вигодувала**.**

Мама… Перше милозвучне слово дитини. Мамина ласка – це чарівні ліки від будь-якого болю. Мамина пісня – це те найдорожче, що відкладається в душі дитини ще з колиски. Кожен народ має свої святині. Велика святиня кожної людини є рідна мати.

Вона для добра своїх дітей віддасть все: сили, здоров’я, серце. Материнська любов не знає кордонів, страху, сумнівів, розрахунків. Мати тяжко страждає, якщо її дітей спіткало лихо, і розцвітає, стає молодшою, веселішою, коли бачить, що її діти виросли порядними людьми.

**2) А тепер уявіть собі, що я – кореспондент телебачення і хочу взяти у вас інтерв’ю. Тема мого опитування – «Мама».**

**Я починаю речення, а ви його закінчуєте.**

* Моя мама найкраща в світі бо вона…
* Я люблю свою маму за те, що вона…
* Моя мама посміхається, коли…
* Коли б я був чарівником, я зробив би для неї ось що…
* Пестливими словами мене мама називає різними…
* Від чого мама найбільш сумує?
* Від чого мама найбільш радіє?
* Якими ніжними словами ти називаєш свою матусю?
* Що ви відчуваєте, коли доводиться бути в розлуці з мамою?

Молодці діти! Тепер я справді переконалася, що ви по справжньому любите й шануєте своїх матусь.

Тільки мабуть, ой як важко було б мамі в житті, якби поруч не було тата, якого діти люблять, поважають не менше від мами.

Татко! Споконвіку у сім’ї він є господарем. На нього покладаються обов’язки піклуватися про родину, годувати та захищати її. Батьків приклад, батькове слово, його наказ були і є законом для дітей. Тому батька завжди шанували у сім’ї.

А хто наймудріші в родині? Це, звичайно, бабуся і дідусь.

- Хто завжди нам допоможе?

- Хто все вміє і все може?

- Хто все зробить як годиться?

- Хто ця мудра чарівниця?

- В цілім світі найдобріша?

- Ну, звичайно, це вона,

Це ж бабусенька моя!

Ось тільки вслухайтеся: *бабуся, бабусенька, бабуня-солодуня.* Яке ніжне, красиве, лагідне і пестливе слово!

Бабуся – невтомна бджілка.

А чого тільки нас не навчають бабусі: прясти та ткати, шити і вишивати, садити і вирощувати квіти, готувати їжу та білити хату, працювати на городі і в полі. Бабусі передали нам, як скарб, численні народні звичаї і поради, успадковані від попередніх поколінь.

Дідусь… Ця людина в нашому житті завжди викликає повагу. Досвід, отриманий у спадок від нього, залишається золотим набутком на все життя. Про життєву мудрість наших дідусів складено чимало легенд, давніх історій. Ось послухайте одну з них.

**Казка про діжку**

Жив собі старий селянин. Ось настав його останній час. Покликав він п’ятьох своїх синів та й каже:

- Знаєте, діти мої, що скоро я помру. Але перед смертю хочу розповісти вам одну притчу.

Слухайте уважно, а потім розтлумачте її мені.

Дивляться сини на батька, а батько поглянув на них та почав оповідь:- Ріс у лісі дуб. Велике дерево було. З його товстого гілля жолуді дощем падали.

Коріння його глибоко вросло в землю – соками її живилось. Тріпала – тріпала його буря, та нічого з ним вдіяти не змогла. Але ось прийшов у ліс лісоруб, примірився до дуба, засукав рукави й ну рубати! До вечора повалив дерево на землю, віти обрубав, а стовбур приволік до себе у теслярню – там розпиляв стовбур на тонкі дошки.

Восени прийшов до теслярні бондар, звалив дошки на віз та й повіз. У себе в майстерні бондар змайстрував велику діжку: зробив із дощок клепки, набив на них обручі, сколотив днище. У ту діжку він кожної осені наливав молоде пінисте вино, а потім продавав його селянам, які справляли весілля, хрестини чи поминки. Так було, доки діжка лишалася цілою. Та ось один обруч зламався, і клепки розійшлися. Вино витекло, а діжка розсохлася. Доки бондар збирався набити на неї новий обруч, клепки зовсім розсипались. Дітлахи розтягли обручі, стали їх котати вулицями, а господиня спалила в печі клепки та днище. Гарна була діжка, та нема її вже!

Ану, розтлумачте мені цю притчу.

Задумалися п’ятеро братів. Думали-думали, не зуміли розтлумачити батькову притчу. Тоді старий похитав головою та й каже:

- Молоді ви ще, тому й не здогадуєтеся. Ну, то я сам вам розтлумачу, а ви слухайте...

Ліс, де ростуть великі дерева, - це наша держава. Вона вічна.

Деревам її – народу – повік не буде кінця. Діжка – це родина; клепки – це всі ми, родичі; обручі – злагода, а вино радість, щасливе життя. Доки в родині злагода – вона живе щасливо. А той дім, де злагоди нема, краще йому у вогні згоріти!.. Бережіть обручі, діти мої!

Старший син поцілував батькові руку та й каже:

- Дякуємо тобі, батьку, за мудру пораду, не забудемо її, доки житимемо.

**3) Як ви думаєте, чому старий вирішив розповісти цю притчу своїм дітям?**

**Як на вашу думку, сини виконували заповіти батька?**

Якнайчастіше спілкуйтесь зі своїми дідусями й бабусями, звертайтеся до них за порадами. Їхня мудрість і великий життєвий досвід застережуть вас від багатьох помилок. А з іншого боку, усвідомлення того, що вони вам потрібні, що ви їх любите, що їх думка для вас важлива, - велика радість для людей похилого віку.Запам’ятайте ще одну важливу річ: зроблене вами добро повернеться до вас сторицею, як і заподіяне зло, черствість, байдужість. Як ви ставитеся до своїх і чужих стареньких, так будуть ставитись до вас, коли доживете до їхніх літ.

Три біди є у людини: смерть, старість і погані діти. Так говорить народна мудрість.

Старість неминуча, смерть невблаганна. Перед ними не можна зачинити двері свого будинку. А від поганих дітей можна дім зберегти як і від вогню.

І це залежить не тільки від батьків, а й від дітей. Тож намагайтеся завжди бути слухняними й вихованими, турбуйтесь про своїх батьків, не завдавайте їм прикрощів.

У житті кожної родини виникають різні проблеми, тому потрібно навчитись розв’язувати їх так, щоб не втратити свою гідність та не зашкодити честі родини.

**4) Давайте розберемо різні життєві ситуації.**

*1) О рыцарстве*

- Люблю я в старых книжках рыться,

Где чуть не каждая страница

О том, как благородный рыцарь

Своей прекрасной даме предан,-

Сказал парнишка за обедом,-

Люблю я в старых книжках рыться,

И сам в душе я тоже рыцарь:

Я за прекрасной дамой следом

Ходил бы с шарфом или с пледом,

Я за нее – в огонь и в воду!..

Я лучше стал бы ей в угоду.

- Постой, сынок,- вздохнула мать,

Сидел он рядом с мамой.-

Никак не мог бы ты признать

Меня прекрасной дамой?

2) Мой папа рассердился - Я заработал двойку

Из-за трехзначных чисел. Мой папа рассердился,

Но голос не повысил. Уж лучше бы мой папа

Кричал, ногами топал, Швырял бы вещи на пол,

Разбил тарелку об пол! Нет, он молчит часами…

Он слова не проронит, Как будто я не Павлик,

А кто-то посторонний. Он, мне не отвечая,

Меня не замечая, Молчит и за обедом,

Молчит во время чая… Он с безразличным видом

Меня оглянет мельком, Как будто я не Павлик,

А стол или скамейка! А мне молчанье в тягость!

Я с горя спать улягусь.

3) Бабушка

Ее рука висит как плеть,

Поднимется, поникнет снова,

Она готова умереть,

Я с ней расстаться не готова.

- Ты зря тревожишься пока,-

Мне говорят. Но я не верю:

Не слышно голоса за дверью.

Недавно мне издалека

Она кричала:- Здравствуй, детка!-

Теперь и улыбнется редко.

Ну, бабушка, ну поворчи,

Ну поищи свои ключи,

Ну на меня пожалуйста…

Ну рассердись! Но не молчи,

Но не молчи, пожалуйста…

**5) Давайте ви в своїх групах разом обговорите і запишете на аркушах, що знаходяться перед вами, основні принципи родинного життя, необхідні для збереження в сім’ї миру та злагоди.**

* Жити в любові
* Розуміти один одного
* Бути благородними і людяними
* Вміти йти на компроміс
* Вміти прощати
* Бути працелюбними
* Дотримуватися культури поведінки і мови

**Яке з цих правил важливе для вашої родини?**

**Використайте вибрані слова і дайте визначення.**

Щаслива сім’я – це сім’я…

*Любов, довіра, дружба, достаток, взаємодопомога, страх, повага, послужливість, жадібність, чесність, байдужість, терпимість, доброта, грубість, зрада.*

Ліси виростають родинами в горах,

Чайки відлітають у вирій гуртами,

Родинами плавають риби у морі,

І хмари гуртами летять над містами,

І десь астронавт у безмежнім просторі,

І десь мореплавець у чорну годину,

І сивий дідусь у самотньому горі,

Усі вони мріють про рідну родину.

Ста друзів не стане у справжньому горі,

Заваляться плани, мільйони й палати,

Та сяйвом рятунку в життєвому морі

Завжди у нас будуть родина і мати!

Любіть же, шануйте, поважайте найближчих людей своїх, свою родину: батька, матусю, бабусю, дідуся, братів та сестричок. Завжди будьте чемними, допомагайте їм у всьому. Пишайтеся своїм родом та пам’ятайте місце, де народилися, рідну оселю, свій народ та нашу українську щедру землю.