КЗО «СЗШ № 94»

 Доклад на тему:

 «Модель мотивації до патріотичних вчинків»

 Психолог Сейдаметова С.Ш

 Дніпропетровськ 2015

 Патріотизм – одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів. Патріотизм – соціально-історичне явище. Елементи його виникли за первіснообщинного ладу як форми усвідомлення родових зв’язків, обрядів і звичаїв.

Слово “патріотизм” – грецького походження: patris – у перекладі це батьківщина. Вперше слово патріотизм з’явилось у період Французької революції 1789–1793 р. Патріотами тоді називали себе борці на народну справу, захисники республіки, які вели боротьбу з зрадниками Вітчизни з табору монархістів.

Протилежне патріотизму поняття – шовінізм. Благородне почуття патріотизму, любов до Батьківщини і відданість їй здавна властиві людям. Це почуття виступало рушійною силою, яка підіймала народ на боротьбу проти чужоземних завойовників і всіх пригноблювачів. Це одне з найглибших громадянських почуттів , змістом якого є любов до свого краю відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, а також повага до інших народів, їх прав, їх свобод, до їхньої культури

На сучасному етапі національного духовного відродження у зв’язку з затяжною економічною кризою (котра позначилася й на соціальній сфері) все більшої ваги набуває проблема формування у підростаючих поколінь почуття любові до Батьківщини, відданості молодих справі зміцнення державності, активної участі у діяльності та життєтворчості.

Освіта й виховання мають поставати визначальним консолідуючим, розвивальним, стабілізуючим, науково-пізнавальним та культурно-освітнім інститутом суспільства, громадянсько-патріотичного становлення молоді, формування у неї історичної пам'яті. У такій спосіб варто вчити молодих здійснювати оцінку історичних явищ на основі принципів історичної достовірності, науковості, гуманізму, доброчинності, а також з позицій безпеки та забезпечення взаємозв'язку між поколіннями, створення гарантій безпеки Української нації.

Актуальною постає реалізація принципу "Моя школа – мій дім; мій дім – моя родина; моя родина – рідна Вітчизна".

Під національною свідомістю та самосвідомістю особистості розуміють “усвідомлення себе часткою певної національної (етнічної) спільноти та оцінка себе як носія національних (етнічних) цінностей, що склалися в процесі тривалого історичного розвитку національної спільноти, її самореалізації як суб’єкта соціальної дійсності”. Загалом, національна свідомість та самосвідомість розуміється як відчуття індивідом себе представником певного народу, носієм його культури, знання минулого і сучасного та здатність до діяльності, спрямованої у майбутнє.

Мета національно-патріотичного виховання

Патріотичне виховання повинно здійснюватись як двоєдиний процес на психологічному та ідеологічному рівнях.

 1 Це морально-психологічний процес формування почуттів, уявлень, звичок, настроїв, прагнень, норм патріотизму, вольових якостей.

2. Це світоглядний рівень – формування патріотичної свідомості, ідей, поглядів, переконань.

Під структурою патріотизму розуміють систему таких якостей та компонентів:

1. Патріотичне почуття (любов до рідного, тривога, відповідальність за долю Вітчизни).

2. Національна гідність людини.

3. Потреба в задоволенні своїх національних інтересів, у національному самовпевненні.

4. Патріотична свідомість на основі національної свідомості, осмислення своєї громадянської ролі в суспільстві.

5. Національний такт і повага до національної гідності людей інших національностей.

6. Потреба у збереженні і передачі іншим людям вітчизняних духовно – культурних цінностей. 7. Потреба і готовність до діяльності патріотичного змісту.

Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до *народознавства* — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу.

Значну роль у вихованні дітей відіграють *народні традиції* — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо).

З традиціями тісно пов'язані *народні звичаї* — усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в гості та ін.).

Любов до вітчизни включає: турботу про інтереси і історичну долю країни і готовність заради них до самопожертви; вірність батьківщині, що веде на боротьбу з ворогами; гордість за соціальні і культурні досягнення своє країни, співчуття до страждання народу і переживання за соціальні вади суспільства; повагу до історичного минулого рідного краю і успадкованих від нього традицій; прив’язаність до місця проживання (до міста, села, області, країни в цілому). Патріотизм як суспільне явище насамперед відноситься до соціальної психології, однак одночасно має і моральне значення.