Түркістан облысы

Шардара ауданы

«Ақалтын» жалпы орта мектебі

**Отан –ұлттың қара шаңырағы**

**/Тәрбие сағаты/**

****

**Сынып жетекшісі: Пашеева Ә.О.**

Мен елімнің патриотымын!

Сынып сағатының тақырыбы: Мен елімнің патриотымын!  
Мақсаты:   
1.    Оқушыларды Отанды сүюге, құрметтеп қастерлеуге, өз елін, тегін тарихын білуге тәрбиелеу.  
2.    Оқушылардың таным белсенділіктерін, қызығушылықтарын дамыту.  
3.    Оқушыларға патриоттық, эстетикалық, адамгершілік тәрбие беру, өз ой-пікірін білдіре алатын оқушыларды  тәрбиелеу.   
Көрнекілігі: слайд, плакат  
Барысы:   
1.    Ұйымдастыру.

2.    Мұғалімнің кіріспе сөзі:  
-Отан – әр адамның жүрегіне жылы тиер қасиетті сөз.Отан –сенің туған елің, туған жерің, дос –жарандарың, туған туысқаның. Отан- бұл өзіңнің тұратын, өмір сүретін, қызмет ететін жерің. Отан адам үшін біреу ғана. Отанды анаға теңейді. Себебі, Отан сендерді анаңдай қорғайды, көмектеседі, күш береді.Біз Отанымызды, елімізді сүйеміз. Біз, Қазақстанның патриотымыз!  
 - Отан деген не, кім қалай түсінеді?  
 -Біздің Отанымыз қалай аталады?  
-Қазақстан Республикасы қандай мемлекет?  
-Қазақстан Республикасының президенті кім?  
               Ел болдық ерік алдық астаналы  
               Енді кімнен қазағым жасқанады?  
               Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі,  
               Нұрсұлтанның атымен басталады.

Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы. Сан ғасырлар бойы ата-бабаларымыз жерін жаудан қорғап, бүгінгі ұрпақ, бізге жеткізді. Қазақстан жер көлемібойынша 9 орында тұр.Қазақстанда үлкен қалалар көп. Олар: Алматы, Астана, Қарағанды, Шымкент, Көкшетау, Қостанай, Ақтау, Павлодар, Ақтөбе, Тараз, Қызылорда, Өскемен, Семей, Талдықорған. Бұлар – әдемі қалалар.  
Астана- Отанымыздың бас қаласы, астанасы.Ол Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Астана қаласын қазір бүкіл ел біледі.

**Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні** — тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта [егеменді](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA) ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың [16 желтоқсанында](https://kk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%81%D0%B0%D0%BD" \o "16 желтоқсан) аталып өтеді. Бұл күн ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17-желтоқсан күндері күнтізбеде демалыс болып табылады. Жыл сайын республика азаматтарының арасында мәдениет қайраткерлері, әлеуметтік саладағы ерекше қызметімен көзге түскен мамандар, әскери шенділер мен [офицерлер](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80" \o "Офицер), құқық қорғау саласының қызметкерлері және ел өміріндегі белсенді өзге де сала өкілдері елеулі еңбек еткендері үшін мемлекеттік марапаттармен (наградалар) марапатталады. 16-желтоқсан күні Қазақстанның барлық жерлерінде мерекелік мәдени ойын-сауық іс-шаралары ұйымдастырылады. Кешке қарай үлкен орталықтардың аспаны отшашумен көмкеріледі. Тәуелсіздік тек Қазақстан тұрғындары үшін емес, сонымен бірге, шетелдердегі қазақ халқының өкілдері үшін де маңызы зор мереке.

Тарихы

1991 жылы [КСРО](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B" \o "Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы) ыдырап, Одақтың құрамындағы елдер өз алдарына жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстан да болды. [1991 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B6%D1%8B%D0%BB" \o "1991 жыл) [16-желтоқсанда](https://kk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%81%D0%B0%D0%BD) [Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9A%D0%A1%D0%A0_%D0%96%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%96) “Тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы” заңды қабылдады. Ескеретіні, Қазақстан КСРО құрамындағы елдердің арасында ең соңғысы болып Тәуелсіздігі туралы заңды қабылдады. Бұл заң [1990 жылы](https://kk.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B6%D1%8B%D0%BB" \o "1990 жыл) [25-қазанда](https://kk.wikipedia.org/wiki/2_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD) қабылданған Қазақстанның Егемендігі туралы Декларациямен бірге Қазақ елінің елдігін нығайта түсті.

Қазақстанның Тәуелсіздігін ресми түрде *ең алғаш* болып мұхиттың арғы жағында жатқан [Америка Құрама Штаттары](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B" \o "Америка Құрама Штаттары) мойындады, *екінші* болып айдаһардай айбарлы [Қытай](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B" \o "Қытай Халық Республикасы), сонан соң [Ұлыбритания](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F" \o "Ұлыбритания) мойындады. Оның артынан [Моңғолия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F" \o "Моңғолия), [Франция](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F), [Жапония](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F), [Оңтүстік Корея](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B) және [Иран Ислам мемлекеті](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD) мойындады. [Иран](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD) — Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мұсылман мемлекет. Ал “Тәуелсіздігімізді ең алғаш болып бауырлас Түркия мемлекеті мойындады” деген сөздің ақиқат еместігін білгеніміз жөн. [Түркия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F" \o "Түркия) алғаш болып Қазақстанда өз елшілін ашты, бірақ тәуелсіздігімізді мойындауда он жетінші болды. Бұл деректі еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейін Сыртқы істер министрінің орынбасары қызметін атқарған, елдің сыртқы саясат тұжырымдамасы авторларының бірі болған Вячеслав Ғиззатов келтірген. ҚР Сыртқы Істер министрлігінде тіркелген дипломатиялық құжаттарда Түркияның Қазақстан тәуелсіздігін ресми түрде мойындайтын протоколға 1992 жылдың 2-наурызы күні қол қойғандығы көрсетілген. Алғашқы күндері әлемнің салмақты елдері мойындап, кейіннен басқа да елдер мойындап жатты. Осылайша әлемдік саясат аренасында ҚАЗАҚСТАН деген мемлекет тәй-тәй басты. Небары бірнеше аптаның ішінде әлемнің көптеген беделді елдері Қазақ елінің тәуелсіздігін мойындап, дипломатиялық қатынастар басталды. Қазақстан-тәуелсіз, егеменді, көп ұлтты мемлекет. Онда қазақтар, ұрыстар, ұйғырлар, өзбектер, корейлер, украйндер және тағы басқа ұлттардың өкілдері тұрады. Олар тату-тәтті, бірлікте өмір сүріп жатыр.  
- Аумалы- төкпелі заманды бастан кешкен қазақ халқының өзіндік басқару жүйесі болған. Ел қамын жеген ерлері, сөзін сөйлеп, халық жағдайын жасаған шешендері, білімпаз билері, әр елде, әр ауылда сөз тыңдар ақсақалдары болған. Қазақта аты аңызға айналған Қазыбек би, Әйтеке би, Төле би сияқты би-шешендер өте көп.  
Мемлекеттік тіл-қазақ тілі. Қазақ тілін білу-әрбір қазақстандық азаматтың борышы.  
 Сондай-ақ мемлекетіміздің өз Ата заңы бар. 1993 жылы 28 қаңтарда ҚР тұңғыш Конституциясы қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда еліміздің жаңа конститутциясы қабылданды.Адамның өмірін, денсаулығын, тыныштығын мемлекетіміздің Ата заңы қорғайды.  
1992 жылы ҚР мемлекеттік рәміздері қабылданды. Олар: ту, елтаңба, гимн.  
***Қазақстан Республикасының мемлекттік Туы.***Ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Алтын күн, қыран және ою-өрнек біздің  
халқымыздың ашық келешегі мен берекесі, тыныштық пен байлықтың белгісі.  
    Көк аспандай көкпеңбек,  
                       Қазақстан жалауы.  
                       Көк емес ол тектен-тек,  
                       Елдің ашық қабағы.  
***Қазақстан Республикасының мемлекеттік Елтаңбасы***нда көгілдір түс аясында шаңырақ бейнеленген. Шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап, уықтар  
шаншылған. Бес жұлдыз, қанатты тұлпар бейнеленген. Бидай сабақтары тоқшылық,  молшылықты білдіреді.  
            Елтаңбасы елімнің,  
                         Неткен әйбәт, әдемі  
                        Тұнығындай көңілдің  
                         Ортада аспан әлемі.  
***Кез-келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы- Гимн***. Гимн мемлекеттік ән. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен клешек арманы айтылған.  
          Оттай жанып жанарың  
                        Одан қуат аламын  
                        Әнұран ол - тынысы  
                        Кең жазира даламның.

2016 жылдың 16 желтоқсанында - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы. Бұл мемлекетіміз бен халқымыз үшін ең басты әрі құнды мереке болмақ. Тәуелсіз еліміз ширек ғасырға жуық уақыт ішінде қаржы дағдарыстарының қиындықтарына қарсы тұра білді, тұрақты даму жолына түсіп, биік белестерді бағындырды, толағай жетістіктерге қол жеткізді, әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енді. Мемлекет басшысының елді дамытудағы стратегиялық бағдарламалары мерзімінен бұрын жүзеге асып келеді. ХХХІ жазғы Олимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан мемлекеттік марапат алды, - деп хабарлайды

«Қазақстанның олимпиадалық қоржыны, осы жылғы медальдармен қоса есептегенде, 69 медальге жетті. Біздің елде 1992   жылдан бері жазғы және қысқы олимпиаданың 19 чемпионы, 22 күміс, 28  қола медаль иесі бар», – деп атап өтті Нұрсұлтан Назарбаев.

 II дәрежелі "Барыс" ордендерін Мемлекет басшысы қолынан ауыр атлет Нижат Рахимов, жүзуші Дмитрий Баландин, боксшылар Данияр Елеусінов, Василий Левит пен Әділбек Ниязымбетов алды.  "Парасат"орденін дзюдошы Елдос Сметов, ауыр атлет Жазира Жаппарқұл, боксшы Иван Дычко пен палуан Гюзель Манюрова алды. Дзюдошылар Отгонцэцэг Галбадрах, боксшы Дариға Шәкімова,  ауыр атлеттер Фархад Харки, Карина Горичева мен Александр Зайчиков, палуан Эльмира Сыздықова мен Екатерина Ларионовалар «Құрмет» орденімен марапатталды.

Естеріңізге салайық, тамыздың 26 күні Нұрсұлтан Назарбаев Астанада олимпиада спортшыларын қошеметтеу барысында Дмитрий Баландиннің жеңісі көптеген баланың жүзуге деген құлшынысын арттыратынын атап өтті. Боксшылар Әділбек Ниязымбетов пен Василий Левитті Мемлекет басшысы «алтын» жүлдегерлерге теңестірді. Сонымен бірге, Назарбаев Ольга Рыпакованың да қола медалі «алтынға» лайық деп атап өтті.

Сабағымызды жақсы оқып, еліміздің адал, еңбекқор азаматы болайық. Ер жетіп еліміздің одан әрі көркеюіне, гүлденуіне өз үлесімізді қосайық.

Б- білімімді арнайтын   
О- отанымды қорғайтын   
Л- лаңкестікті даттайтын   
А- адалдықты жақтайтын   
Ш- шуағымды шашатын   
А- асулардан асатын   
Ғ- ғарыш сырын меңгергн   
Ы- ынтымақты тең көрген   
М- менмендікті жек көрген   
Қ- қазаққа қызмет ететін   
А- арманына жететін   
З- заңды жақсы білетін   
А- алға қарай жүретін   
Қ- қайырымды елімнің   
С- салтанатты жерімнің   
Т- толықтырам сенімін   
А- абыройын,жігерін   
Н- намысын қолдан бермейтін   
Мен боламын еңбекқор,   
Болашағы елімнің!   
Қортынды: - Міне, балалар, бүгін өздеріңді Тәуелсіз еліміздің болашағы екендеріңді, яғни, нағыз азамат екендіктеріңді көрсете білдіңдер. Белгілі ақын атамыз Ж. Молдағалиев:   
                         Өткеніңді еске алсаң,   
                         Өскеніңнің белгісі.   
                         Өткеніңді ұмытсаң,   
                         Өшкеніңнің белгісі,   
- деген екен. Сондықтан, халқымыздың бүгінгі уақытқа дейінгі жеткен жетістіктері өздеріңе аманат. Сондай-ақ, еліміздің егемендігін танытатын ресми ерекшелік белгілері: Ана тіліміз, Елтаңбамыз, Туымыз, Ата заңымыз, Әнұранымызды бойындағы бойтұмарындай сақтап қана қоймай, қашанда еліміздің, жеріміздің еркіндігін сақтар мықты ұрпақ, мықты азамат болатындарыңа сенімім мол. Жолдарың ашық, жарқын болсын, Тәуелсіз елдің азаматтары!