Усе починається з тебе

**(Захист проєкту до Міжнародного дня толерантності)**

*Крик - народжує грубість;*

 *Обман - народжує недовір`я;*

 *Посмішка - розтоплює лід;*

 *Прощення - приносить полегшення;*

 *Турбота - наповнює життя змістом.*

 *Посієш бажання - пожнеш вчинок;*

 *Посієш вчинок - пожнеш звичку;*

 *Посієш звичку - пожнеш характер;*

 *Посієш характер - пожнеш долю.*

 *Матір Терез*а

Мета: Формувати моральні засади особистості; засобами слова нагадати дітям про позитивні риси людини; навчати учнів творити добро, милосердя; виховувати почуття поваги та милосердя, потребу в самовдосконаленні та самовихованні.

 Перебіг заходу

Учитель.

Шановна наша шкільна родино, ми раді і щиро вітаємо вас . Миру, добра, щастя, здоров’я, радості й злагоди всім сьогодні – і назавжди. 16 листопада – День толерантності. І ми завітаємо на гостини до Духовності… Милосердя… Доброти… За легендою, коли народжується дитина, Бог запалює на небі нову зірку і посилає до дитини ангела - охоронителя. Уві сні ангел цілує дитя тричі: в чоло— аби воно зростало розумним, у личко— щоб було красивим, і у груди— аби мало здоров'я, любов та доброта вселилися в його тіло, серце і душу. Нема на світі двох однакових людей. Кожна людина — індивідуальність. Навіть, близнюки, зовні подібні як дві краплини вони, різняться між собою характером, бажаннями, поглядами на життя. Люди відрізняються фізичними даними, розумовим розвитком, здібностями, характерами, смаками, уподобаннями, темпераментом. У них різне ставлення до перемог і поразок, до знайомих, рідних, друзів. У кожного з людей своя біографія, свій суттєвий досвід. Щоб людині добре жилося, працювалося, щоб вона мала гарне самопочуття, і середовище має бути сприятливим, комфортним. У державі повинні панувати мир і процвітання, у колективі — доброзичливі взаємовідносини, у сім'ї — добробут і любов. Якщо ви хочете, щоб оточуючі поважали вас, прислухалися до вашої думки, навчіться поважати їх, любити, допомагати їм. Змалечку кожен повинен опанувати норми моралі та правила поведінки, за якими потрібно жити у людському суспільстві, щоб стати справжньою людиною. Що необхідно для того, щоб жити з усіма в мирі і злагоді, щоб не докоряло сумління, не мучила совість? Кожна людина повинна прагнути стати чесною і порядною. Але щоб вирости такою, потрібно боротися із лінощами, недбалістю, брехливістю, відкинути заздрість і багато негативного, що раптом виявляється в характері. Гарна людина, справжня людина — то сонечко, яке зігріває все довкола своїми лагідними промінцями, своїм гарячим серденьком. Ви ще зовсім малі, але сонце у вас може бути дуже велике. І сьогодні ми будемо вести розмову, спілкуватися про те, щоб ніколи не забувати, що саме потрібно для того, щоб стати справжньою людиною.

1 читець (Звучить тиха повільна музика) У драмі людській небагато дій: Дитинство, юність, молодість і старість. Роби, що хоч, ридай або радій — Неси свій хрест. Все інше — позасталість. Настане час, і піде все в архів Уламки долі винесе на сушу. Життя — спокута не своїх гріхів, Життя — це оббирання з реп'яхів, Що пазурами уп'ялися в душу.

 Ведучий 1.

Колихнулась весна садами у цвіті. Колихнулись молоді трави пташиним цвітом – тай струсили росу. Вже й сонце над садом , над криницею, так швидко день минається, як і життя людське, хоч би мить у душі зупинити, променем у росі відбитись , залишитись у думках , у роздумах. Так, відносно Всесвіту наше життя – лише коротка мить, що може засліпити, а може бути ледь видною.

Ведучий 2.

 Людина… Чи кожна людина здатна спалахнути? Що ж потрібно кожному з нас для того, щоб іменуватися Людиною? Одні скажуть — бути порядним і добрим, інші — мати купу грошей, треті дадуть відповідь: "Що потрібно? Нічого! Я маю руки, пересуваюся на двох ногах, значить, я і так людина. А душа? Задумайтесь…Ти знаєш, що ти — людина.

 1 читець. (звучить тиха повільна музика)

Ти знаєш, що ти — людина.
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди —
Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе —
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба —
Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі — людина,
І хочеш того чи ні —
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

 Ведучий 1.

16 листопада вся міжнародна спільнота відзначає День толерантності.. І ми теж як частина цієї спільноти хочемо долучитись до цієї дати не лише словами, а й ділами.

Ведучий 2.

А все починається з себе. Маленька справа чи велика, масштабний проект чи особистий стартап - усе , що можна й не можна побачити, але можна відчути в наших справах, учинках, думках. З давніх часів благодійність була в традиціях нашого народу. Цілком звичайним вважалося допомогти знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, порятувати хворого чи каліку, захистити скривдженого… Вияв душевного милосердя – це слова розради.

2 читець.(звучить тиха повільна музика)

 Не говори про доброту,

Коли ти нею сам не сяєш,

Коли у радощах витаєш,

Забувши про чужу біду.

Бо доброта не тільки те,

Що обіймає тепле слово,

В цім почутті така основа,

Яка з глибин душі росте.

Коли її не маєш ти,

То раниш людяне в людині.

Немає вищої святині,

Ніж чисте сяйво доброти.

Ведучий 1.

 Милосердя й доброта – як два крила, на яких тримається людство. Як же могло статися, що милосердя втратило сьогодні свою цінність, а його зміст звівся в основному до милостині? Невже для того, щоб виіскрити доброту із наших сердець, потрібен землетрус або Чорнобиль. Хіба без них не можна бути милосердними? Хіба немає людей, які потребують допомоги?

Ведучий 2.

В Україні проживає майже 2 млн. одиноких людей. Близько 200 тисяч із них цілком або частково не здатні обслуговувати себе. 15 тисяч із них проживають у будинках-інтернатах, їх об’єднує немічність, самотність. У злигоднях живуть 1 млн. 150 тисяч наших земляків. Сумні цифри, незвичні. Та це правда життя. Сьогодні дзвони б’ють на сполох, закликаючи нас до милосердя, доброти. Адже люди страждають не лише тоді, коли немає що їсти, не менші страждання душевні. Тому:

Кажімо більше ніжних слів

Знайомим, друзям і коханим.

Нехай комусь тепліше стане

Від зливи наших почуттів.

Нехай тих слів солодких мед

Чиюсь загоїть рану,

Чи перший біль, чи то останній

Коли б то знати наперед.

Кажімо більше ніжних слів,

Комусь всміхаймось ненароком

То не життя людське коротке,

Короткі в нас слова черстві.

Кажімо більше ніжних слів. . Ведучий 1.

 Милосердя, привітність, доброта завжди прикрашають людину. Деякі люди, незалежно від віку, ніколи не втрачають краси – просто краса обличчя перетворюється на красу серця, душі.

 Сценка (Звучить тиха повільна музика , діти зі свічками в руках виходять і говорять свої слова)

 Читець:

- Чотири свічки спокійно горіли. І потихеньку танули… Було так тихо, що чулося, як вони розмовляють. Перша сказала:

- Я – спокій. На жаль, люди не вміють мене зберігати. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути.

- (І вогник цієї свічки згас). Друга сказала:

 - Я – віра. На жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про мене. Тому немає сенсу мені горіти далі. Ледве вона виголосила це, подув легкий вітерець і загасив свічку. Дуже засмутившись третя свічка виголосила: - - Я – любов. У мене немає більше сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять тих, хто їх любить більше за все – своїх близьких.

І ця свічка згасла. Раптом до кімнати увійшла дитина. Вона побачила три згаслі свічки. Злякавшись, вона закричала:

- Що ви робите! Ви повинні горіти. Я боюсь темряви.

-Виголосивши це, дитина заплакала. Схвильована четверта свічка сказала: -- Не бійся і не плач. Доки я палаю завжди можна запалити й інші три свічки. Я надія.

3 читець.

Мамо, люба, глянь, як сяють ясні зорі золоті. Кажуть люди: то не зорі сяють, душі то святі.

Кажуть, хто у нас на світі вік свій праведно прожив,

Хто умів людей любити, зла нікому не робив,

Бог послав того на небо ясно зіркою сіять:

Дитина – Правда, мамо, - то все душі, а не зорі там горять?

Та навчи ж мене, голубко, щоб і я так прожила,

Щоб добро робити вміла і робить не вміла зла.

Ведучий 2.

 Народ глибоко вірив, що кожна зірочка – то душа свята. Розповідають, що душі людей, які роблять добро, потрапляють на небо в образі зірочки.

4 читець.(Звучить повільна тиха музика)

 Роби добро, мені казала мати,

І чисту совість не віддай за шмати.

Благословенний мамин заповіт

Ніхто в мені не зможе погасить.

(Виходить інший читець)

5 читець.

Людині треба небагато

Натхнення, віри, доброти,

Щоб біль і радість пам’ятати,

Добро від зла уберегти.

(Виходить інший читець)

6 читець. Ти добро лиш твори повсюди,

Хай теплом твоїм повняться груди,

Ти посій і доглянь пшеницю,

Ти вкопай і почисть криницю,

Волю дай, погодуй пташину,

Заспокой і розрадь дитину,

Бо людина у цьому світі

Лиш добро повинна творити.

(Виходить інший читець)

 7 читець.

 Я вірю в силу доброти,

Добро завжди сильніше злого,

Дає наснагу, щоб цвісти

І світлу обирать дорогу.

Я вірю в силу доброти.

Що на торжку не продається.

Що кривди розбива пласти,

Красою тулиться до серця.

Я вірю в силу доброти,

Що має долю роботящих,

Що хоче, щоб і я, і ти,

І все було у світі кращим.

Ведучий 1.

Один мудрець сказав, що людина – це її вчинки. Усе своє життя люди пізнають,, що таке добро і зло, добре і погано… Але шлях до доброти непростий і не завжди легкий, тому треба вчитися доброти, учитися бути уважним до людей, берегти і дбати одне про одного. Важливо, щоб серця наші не зачерствіли і ми відчували біль ближніх, особливо якщо вони від нас залежать.

Ведучий 2.

Усе починається з тебе. І сьогодні в школі є справи, успіх яких залежить від кожного з нас: посадка дерев, акції милосердя , волонтерство. Про це детальніше розповість педагог - організатор нашої школи. (Виступ педагога - організатора)

 Ведучий 2.

 На превеликий жаль, у наш час душі та серця багатьох людей закриті для доброти, милосердя і співчуття. Та все починається з тебе.

 Тому треба вчитися перемагати свій гнів, бути поблажливим, терплячим до ворогів, не брати приклад з тих, хто вас зневажає чи кривдить. Здатність людини прощати ближньому зло, не мститися йому, утримуватися від сварки свідчить про силу та красу людської душі. .

 8 читець.

 Жорстокий світ. В людських серцях пітьма

Злість і байдужість часто в них панують,

Там співчуття і чуйності нема,

І жоден лікар зло це не лікує.

Пройдисвіти, бандити, хулігани! –

Обурення звучить то тут, то там,

Та перш ніж їм приписувать догани

Гуманнішим, добрішим стань ти сам.

Почни із власної особи переміни,

Свій егоїзм і черствість розтопчи,

Зруйнуй байдужості високі, товсті стіни,

До совісті молитву прошепчи.

Нехай вона проснеться в повній мірі

І пустить корінь в чорне зло пітьми,

Розквітнувши в любові та довірі,

Пожне плоди свої поміж людьми.

Будь милосердним до людського болю,

Повз біди й плач байдужо не пройди,

Пориви серця випусти на волю

І руку допомоги простягни.

Творить добро попробуй безкоштовно

Нічого не чекаючи взамін –

Моментів щастя в тім відчуєш повно,

Помітиш безліч гарних перемін.

Хай вдячності привітна усмішка

Платнею стане за розкрите зло,

Ти щасливішим зробишся ще трішки

Тому, що з іншим розділив тепло.

Засяє світло доброти яскраве

Ти зрозумієш – результат настав,

Бо завдяки твоїм гуманним справам

Навколо тебе світ добрішим став.

Цим результатом нехтувать негоже –

Краплинка з кожного – позбавлення від мук,

Ніхто чужий нам в цім не допоможе,

Бо світ добра – творіння наших рук.

 Ведучий 1.

 Іноді здається, що зло перемогло. Це тому, що про нього всі говорять, пишуть, з екранів телевізорів на нас часто дивляться не люди, а звірі в людській подобі: вбивці, грабіжники. Але добрих людей дуже багато. Просто вони чинять свої благодійні справи мовчки, не афішують їх. Однією з таких була Матір Тереза.

(Відео про Матір Терезу)

Ведучий 2.

Кожна людина живе лише один раз. І що б не сталося у кожного із вас у житті, завжди пам’ятайте, що Ви людина. Ніколи не звинувачуйте когось у тому, що вас погано виховали. Ви самі повинні якомога більше працювати над вдосконаленням своєї особистості. Цей шлях важкий і тернистий, але ми зможемо все подолати. І ось тоді у нашому серці навіки оселяться найсвятіші людські почуття – любов, доброта, прощення. Їх не купиш на базарі, в магазині, їх ні в кого не позичиш, але можна навчити себе бути добрими, людяними, і милосердними. І якщо ми будемо добрими, на нас колись проллється благодатний дощ і подарує вам багато добра. (Відео «Крила»)

Учень 1.

 Колись у Сербії був такий закон:той, хто одружувався,мав посадити 75 оливкових дерев. Оливки живуть і плодоносять 400 років. Уже давно не має тих, хто саджав ці дерева. Забули їхні імена,імена їхніх правнуків, а дерева, посаджені в 17ст.,плодоносять і радують людей ще й сьогодні.

 Учень 2.

 У Вавилоні був такий звичай:недужих виносили на майдан чи дорогу. Кожен,хто йшов повз нього,підходив, розпитував,коли знав якийсь засіб,радив нещасному. Ніхто байдуже не проходив.

 Вчитель.

 Такий звичай побутував і в ассирійців,і в єгиптян. Звичай чинити гарні справи безкорисливо.

 Учень 3.

 Прекрасний звичай побутує й нині на Кавказі. Високо в горах саджають плодові дерева. Випадковий мандрів-ник, втамувавши голод чи спрагу,не може навіть подя-кувати,не знає кому. Але смуга відчуження відступає. Чужі стають рідними,близькими,коли потрапляють у скруту.

Ведучий 1.

Найкоротша відстань між людьми-це усмішка. Тож частіше усміхаймося. Будьте вищими від усяких пліток, образ. Умійте прощати.

 Стежте за своїми думками - вони стають словами.

 Стежте за своїми словами - вони стають учинками.

 Стежте за своїми вчинками - вони стають звичками.

 Стежте за своїми звичками - вони стають характером.

 Стежте за своїм характером, бо він визначає вашу долю.

9 читець.

 Не зобидь ні старця, ні дитину.

Поділись останнім сухарем,

Тільки раз ми на землі живем

Сій любов, краса її єдина.

Зло нічого не дає крім зла,

Вмій прощати, як прощає мати

На добро добром спіши воздати —

Мудрість завжди доброю була.

Витри піт солоний із чола

І трудись, забувши про утому.

Чи вона, зробила, що могла.

Скільки сил у неї вистачало.

Щоб на світі більше щастя стало.(Звучить музика, усі учасники виходять на сцену, беруться за руки)

 Ведучий 2.

Спалахнуло серденько ясним полум’ям,

 Підійдіть погрітися, кому холодно

 Крихітку любові нашої взяти,

 Добрі слова наостанок сказати…

 Ведучий 1.

Візьмемось , друзі, разом всі за руки,

 Нехай єднає нас тепло сердець.

 Розділимо на всіх і щастя й муки,

 Й біда міліє поруч хай , не десь.

Учитель. (виходить до дітей, теж бере за руки) Ось і добігла кінця наша зустріч . Зичу вам усе починати з себе, щоб скарбниці вашої духовності були сповнені добром, милосердям, духовністю. Нехай біди та негоди оминають ваші домівки. Хай будуть здорові ваші рідні. Хай будуть щасливі всі люди на землі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.