**ПРОГРАМА**

**НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ**

**2023– 2024  навчальний рік**

**Вільхівський ліцей Горохівської міської ради**

**Вступ**

*Будь-яка особистість глибоко усвідомлює свій кровний зв’язок з Вітчизною*

В. Белінський

Мета сучасної освіти – це перебудова навчально-виховного процесу згідно із новими реаліями та вимогами нинішнього етапу розвитку суспільства, який з другої половини ХХ століття отримав назву – «епоха постмодерну». Так, виховання особистості, яка є «зручною» для держави і підкоряє власні інтереси суспільним, більше не відповідає сучасним реаліям. Натомість філософсько-антропологічні концепції ХХ-ХХІ ст. визначають людину як полісутнісну істоту. Така обставина конституює мету постмодерної освіти як створення сприятливих умов для різнобічної реалізації багатоманітної людської природи. Шлях для реалізації зазначеної мети полягає в полівекторному гармонійному поєднанні індивідуальних потреб та інтересів особистості із суспільними вимогами.

Зрозуміло, що висування нової мети вимагає дотримання актуальних принципів навчально-виховного процесу, основними серед яких є принцип діалогу, толерантності, «третьої правди».

Зазначені принципи перебудовують класичну «суб’єкт-об’єктну» схему педагогічних відносин на «суб’єкт-суб’єктну», відповідно до якої вихованець постає як рівноправний з педагогом суб’єкт виховного процесу. Реалізувати таку схему можливо лише в умовах реального діалогу, який забезпечується взаємною толерантністю. А принцип «третьої правди» зводиться до пошуку консенсусу, який є єдино можливою запорукою безконфліктного вирішення суперечок.

За таких умов змінюється роль педагога. Уже не відповідає вимогам сучасності традиційна романтична модель вихователя, яку можна порівняти зі скульптором, що з глиби мармуру творить геніальну скульптуру, яка відповідає його ідеалам. Роль сучасного педагога набагато прозаїчніша. Він більше нагадує рейки, на яких рухаються потяги. Усі потяги різні за розміром, швидкістю, кількістю пасажирів, кмітливістю машиністів..., але всі рухаються лише в напрямку прокладених рейок. Тобто, вихованцю не нав’язують певні правила та стандарти, а створюють умови для розвитку його потенціалу. Така роль педагога дозволяє сформувати особистість шляхом спрямованого розвитку її потенційних можливостей. Особистість, яка готова до вирішення нестандартних проблем, адаптації до мінливих умов буття виступає активним суб’єктом перетворення світу на засадах, що відповідають вимогам сучасності.

Патріотичне виховання сучасної молоді не є лише однією із складових загального виховного процесу. Насамперед, патріотичне виховання – це варіант цілісної системи виховання різнобічно розвинутої особистості. Втілення ідей даної системи виховання передбачає триєдину ідентифікацію вихованця з «людиною», «українцем», «чоловіком», які здатні розв’язувати проблеми нестандартними способами, адаптуватися до мінливих умов буття і є активними суб’єктами перетворення дійсності. Все це означає виховання:

- загальнолюдських якостей (доброти, милосердя, толерантності, справедливості, любові та поваги до ближнього);

- якостей патріота України (усвідомлення унікальності своєї Батьківщини, повага до історії, традицій, державних символів України та інших держав);

- якостей, які притаманні «справжнім» чоловікам (почуття власної гідності, чесності, мужності, сили волі, жертовності, фізичної сили та спритності, порядності).

Важливо враховувати, що, як зазначав педагог світової слави К.Ушинський, загальної системи виховання не тільки не існує на практиці, але й в теорії. У кожного народу своя особлива національна система виховання.

Таким чином, виховна робота з національно-патріотичного виховання не лише сприяє реалізації всіх основних виховних завдань, а є для цього необхідною умовою.

**Пояснювальна записка**

Патріотичне виховання молоді – це систематична і цілеспрямована діяльність з формування у вихованців високої патріотичної свідомості, відчуття вірності своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського і конституційних обов’язків із захисту інтересів Батьківщини. Виховання патріотизму у підростаючого покоління покликане дати новий імпульс духовному оздоровленню нації, формуванню в Україні громадянського суспільства.

Як правило, патріотизм ідентифікується з такими якостями особистості як любов до великої і малої Батьківщини, пошана сімейних традицій, готовність виконати конституційний обов’язок перед Батьківщиною. Однак, на жаль, саме ці якості втрачаються в сучасному суспільстві, і поняття “патріотизм” стає якимось порожнім, далеким від розуміння сьогоднішньою молоддю.

Тому нині завдання патріотичного виховання підростаючого покоління є актуальним і потребує негайного вирішення на всіх рівнях: від родини до держави.

Програма «Я – патріот» розрахована на учнів 5-9 класів. Змістом даної програми передбачено теоретичне та практичне набуття додаткових знань із основних напрямків виховної роботи передбачених програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Програма визначає зміст та форми організації патріотичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі і спрямована на виховання патріотизму та формування рис громадянина.

Програма є системою змісту, форм, методів, прийомів педагогічних дій і ґрунтується на принципах соціальної активності, індивідуалізації, вмотивованості, взаємодії особи та колективу.

Програма патріотичного виховання має вагоме значення для вирішення виховних і соціальних проблем.

**Мета:** сформувати пріоритетні цінності особистості громадянина України.

**Завдання:**

1. Створити умови для формування духовно і фізично здорової людини, яка нерозривно пов'язує свою долю з майбутнім рідного міста, краю і країни, розвитку здібності до сприйняття добра, справедливості, краси навколишнього світу.

2. Стимулювати учнів систематизувати краєзнавчі матеріали про:

 визвольну війну українського народу під проводом Б.Хмельницького;

 ІІ Світову війну 1941-1945 р.р.;

 миротворчу місію Збройних Сил України на території інших держав;

 участь військових у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

3. Розвивати здібності до самостійного адекватного оцінювання подій, що відбуваються в державі й світі.

4. Формувати в учнів ціннісне ставлення до родини, прагнення досягти високого рівня фізичної підготовленості та витривалості.

5. Виховувати почуття патріотизму як одну з найважливіших духовно-етичних і соціальних цінностей; почуття вірності конституційному і військовому обов'язку в умовах мирного і військового часу, високої відповідальності та дисциплінованості; людину, яка здатна захищати державні інтереси України, шанобливе ставлення до військовослужбовців і особливо – до ветеранів ІІ Світової війни та осіб, які прирівняні до них, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, традицій, культурних та історичних цінностей, громадянські почуття і свідомість, соціальну активність та відповідальність за доручені державні та громадські справи.

**Форми реалізації програми:**

- лекції,

- бесіди,

- екскурсії,

- ігри,

- конкурси,

- змагання,

- зустрічі,

- перегляд відеофільмів,

- реалізація проектів,

- театралізовані дійства.

**Очікувані результати**

*Учні повинні знати:*

1. Основні поняття (держава, патріот, нація, громадянин, мораль, право, духовність).

2. Історію, культуру та традиції українського народу та рідного краю.

3. Історію, культуру та традиції інших народів, які проживають в Україні.

4. Державну символіку.

5. Конституцію та деякі інші закони України.

6. Свої права, свободи та обов’язки.

*Учні повинні вміти:*

1. Відстоювати власні інтереси та інтереси своєї держави.

2. Захистити себе, рідних, Батьківщину в разі необхідності.

3. Узгоджувати власні інтереси з суспільними вимогами.

4. Адекватно оцінювати політичні події, що відбуваються в державі та світі.

5. Усвідомлено визначати життєві пріоритети.

**За результатами реалізації програми учні мають:**

1) відчувати любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу;

2) поважати державні та родинні закони, звичаї, традиції;

3) ідентифікувати себе з українцем;

4) прагнути до збереження та примноження духовного і матеріального багатства українського народу;

5) усвідомлювати та сповідувати моральні та культурно-національні цінності;

6) шанобливо ставитися до державної символіки;

7) розуміти особисту відповідальність за власні вчинки;

8) свідомо ставитися до законів своєї держави;

9) дотримуватися правил та норм поведінки, соціально значимих для суспільства;

10)займати активну життєву громадянську позицію;

11)поважати представників інших народів, їхні права та культурно-національні цінності.