Підготувала і провела

 Комаровських Г.І.

 2013 рік

День космонавтики для жителів Узина це непростий день - це нині день вшанування пам’яті людини з багатогранною вдачею, в якій зуміли поєднатися космонавт і науковець, спортсмен і письменник, який ніколи не забував своєї рідної Батьківщини - це дорогий всім серцю Павло Романович Попович. Його життєвий шлях є взірцем для молодих поколінь у здійсненні своїх мрій, виробленні таких якостей людини, як патріотизм, любов до рідного краю, наполегливість, витривалість, справедливість і доброта.

**Програмовий зміст:** розповісти дітям про визначні місця, видатних людей, космонавта - земляка П.Р.Поповича. Викликати у них цікавість до його життя. Виховувати почуття гордості за нього, бажання бути схожими. Прививати любов до рідного краю. Розвивати вміння висловлювати свою думку, проявляти творчість у самостійній діяльності.

**Матеріал для заняття:** портрет П.Р.Поповича, фотографії із серії «Зустріч на рідній землі», стенд «Рідне місто моє», збірка О.Пархоменко «Миска груш».

*Хід заняття*

**Вихователь** - Діти, ми з вами живемо в красивому мальовничому місті, яке має назву, скажіть – но яку ? (Відповіді дітей.)

**Вихователь** - Чим же вам подобається наше місто? Де ви більше всього любите бувати у вихідний день, чи просто у вільну годину?

**Вихователь -** Дійсно діти, є в нашому містечку де відпочити, є й про що розповідати. Пригадайте, любі діти, де недавно ми з вами побували? Куди ходили на екскурсію? (Відповіді дітей.)

**Вихователь -** Вірно, діти, - це площа Космонавтів. А кому ж там пам’ятник стоїть? (Відповіді дітей).

**Вихователь -** А хто такий П.Р.Попович? Чому його так шанують узинці? (відповіді дітей). А хто ж такий космонавт? Кого називають космонавтами? (Відповіді дітей)

**Вихователь -** Так, діти, космонавтами називають людей, які літали в космос на космічних кораблях. Один з космонавтів П.Р.Попович – наш земляк, через те і пам’ятник йому стоїть, вулиця його іменем названа, бо прославив він наше місто Узин на весь світ.

Не знав невідомий ніким Узин,

Що космонавт зростає в нім .

Тут народився він, тут в школу він пішов

Тут друзів вірних він на все життя знайшов.

**Вихователь -** А чи народжуються люди космонавтами, льотчиками? Що ж треба робити щоб стати космонавтом? (Відповіді дітей)

**Вихователь -** Космонавтами не народжуються - ними стають, сміливі й розумні хлопчики й дівчатка, які мріють кимось бути ще з дитинства, бачать свою мрію і в іграх і в казках,хочуть бути на когось схожими, багато працюють і вчаться.

От я вам зараз розповім, про що мріяв наш славетний космонавт П.Р.Попович, будучи маленьким хлопчиком, школярем.

Це було давно колись в родині Поповичів народився хлопчик. Дали ім’я йому Павлик. Ріс Павлик, бігав по вулиці влітку босоніж з хлопчиками, батька свого зустрічав з роботи. Батько працював на цукровому заводі кочегаром. Прийде бува батько з роботи, чорний від вугільної пилі, а Павлик, тут як тут, зливає воду батькові на натруджені руки, рушничок подасть.

Любив Павлик гратися в ігри, спортом займатися. А ви любите гратися? Давайте й ми пограємось в таку гру , як колись Павлик грався. Народна гра «Бій півнів».

Як підріс то разом із сусідськими дітьми пас корову, та не тільки свою, а й сусіди виженуть. У Павлика були свої друзі, свої мрії. Ляже, бува, на траві і вдивляється в небо та й полине думкою в свою живу казку….

Бачить в небі синім птиці

І горобчики й синиці.

От якби й людині крила,

І людина б полетіла!

Тільки де ж ті крила взять?

Як навчитися літать? - думав Павлик.

Павлик ріс добрим, справедливим хлопчиком. Різні цікаві пригоди з ним траплялися. Одного разу гонили хлопці корів пасти, вирішили у баби сусідки груш натрусити та Павлик відмовив їх. Сусідка баба Степанида, все це бачила і чула. А ввечері принесла йому цілу миску груш.

Павлик виніс груші хлопцям вранці і каже: «Кланялась вам баба Степанида. Такі, - каже любі дітки, що просто гріх їх не пригостити грушками. А тобі, Кирило(хлопчику, який всіх підмовляв красти груші) ще й яблук дасть». Соромно стало Кирилку. Як ви думаєте чому?

Любив Павлик вчитися, а ще більше любив моделювати різну техніку. В його мріях жила казка, як навчитися літати. Ось як він писав :

*1 дитина* Чув не раз я про любов до моря

Та до неба в серці мав любов

Під високим голубим простором

Круг землі сто раз я обійшов.

*2 дитина* Мирний шлях я в небо прокладаю

В космос, що Гагарін нам відкрив.

Та без тебе, мій дніпровський краю,

Я в житті нічого б не зробив.

**Вихователь -** Здійснилась Павликова мрія - він став космонавтом, Павлом Романовичем. І ми всі гордимося ним, він завжди був бажаним гостем на рідній землі. (Показ фотографій).

Шанобливо, сердечно ставився до своїх батьків, рідних, з любов’ю ставився до рідної землі. Він писав:

Вклоняюся батькам своїм я в ноги

За мудре слово і веселий жарт

Хай вічна буде батькова дорога

Де юність зоряна стає на старт!

**Вихователь -** Діти, ось у Павла Романовича Поповича була мрія полетіти до зірок, відкривати таємниці неба. А у вас мрія є? Ким ви хочете стати у дорослому житті? (Відповіді дітей)

**Вихователь -** В казці мрій бува немало

Та живою казка стала!

То ж учися і рости

Космонавтом станеш ти!

І полинеш до зірок

Як творець живих казок!

**Вихователь -** А тепер давайте збудуємо ракету, і полинемо у свою казку.

Пропоную дітям різні матеріали: конструктор, папір для аплікацій, пластилін. Діти самостійно працюють.

Раз, два, три, чотири, п’ять, нам пора ракети запускать…

Виконується гра – вправа(Запуск ракети).

**Підсумок заняття.**