**Мақсаты**: 2017 жылы Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын түсіндіру. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол-әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу екенің әрбір оқушы санасына құю.

Ресурстар: жаңғыру видео, демострациялық суреттер, Елбасы суреті, бағыттар, т.б

Барысы:

Ұйымдастыру кезеңі:

1.Әнұран

2. Тақырыпты ашу

Сұрақ-жауап

3. Менің Отаным Қазақстан туралы не білемін?

Өз ойыңды айт

4. «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»

Мұғалімнің баяндауы. Әр бағытқа тоқталып, мағынасын ашып түсіндіру.

1-бағыт Бәсекелестікке қабілет

 -Институттар сапасы;

          - Инфрақұрылым;

          - Макроэкономикалық тұрақтылық;

          - Денсаулық және бастауыш білім беру;

          - Жоғары білім және кәсіптік даярлық;

          - Тауарлар мен қызметтер нарығының  тиімділігі;

          - Еңбек нарығының өнімділігі;

          - Қаржы нарығының дамуы;

          - Техникалық жапдықталу;

          -  Нарықтың көлемі;

          - Компаниялардың жетілу деңгейі;

          - Инновациялық әлеуеті.

2-бағыт Прагматизм

Елдің басшысы өз мақаласында ұлттық салт-сананы сақтай отырып, сананың заманға сай саңылауы бар, тозығы жеткен үлгілерінен бас тартуды тілге тиек етеді. Яғни, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту.  Дәстүрдің озығы да, тозығы да болғаны сықылды сананың да кертартпа тозығы болады. Сананы өзгертудің бір жолы – бұл прагматикалық ойлау жүзінде іс жасау. Яғни, кез келген істе белгілі бір мақсатқа жетуді көздеу әрі мақсатқа жету жолында барлық мүмкіндіктерді пайдала отырып, қандай да бір пайдалы нәтиже шығару. Шынайы прагматика асып таспайды. Қолда барын оңды-солды құр шашып, күн көрмейді. Керсінше, қолында бар қаржысы мен мүмкіндігін пайдалы істерге жұмсайды. Мәселен, жастардың арасында шектен тыс мақтанқұмарлықты, кердең мінез, келіссіз істерді байқаймыз. Қарапайым ғана, қазақтың тойының өзінде ысырапшылдыққа салып, оның құт-берекесін қашырамыз. Өзін прагматик санайтын тұлға мұндай шектен тыс әуесқойлыққа бармайды. Дәстүрдің де, сананың да тозығы осы емес пе?!  Еуропалық таным бойынша қолда бар ресурс жаңа бастамаларды мен идеяларды жүзеге асырушы құрал болатын болса, біздің ТМД-лық санада бұл өз мәртебесі мен мүмкіндіктерін көрсетудің қарабайыр, дүрсін тәсілі болып кетті. Бұдан арылатын сәт келді.  Кез келген бастаманың қалай жасалатындығына емес, нәтижесіне көп мән береді. Мұны Елбасы сөзімен былай жеткізуге болады: «Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-салтанат емес. Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалану көргенділікті көрсетеді».  Прагматик тұлға үйренуден жалықпайды, зейін-түйсігін тәрбиелеумен болады. Кез келген істі ақылға салып, ұтымды жолын ойластырады. Қолда бар ресурсты жұмсауда минимализм мен табыс тауып жетістікке жетуде максимализм қатар көрініс табатын тұлға шынайы прагматик десек болады.  Экономика мен нарық көрсеткіші тәрбиелеген келешек тұлғаның барлығы прагматик боларына сенімдіміз.

3-бағыт Ұлттық бірегейлікті сақтау

4-бағыт Білімнің салтанат құруы

5-бағыт Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы

6-бағыт Сананың ашықтығы

Қорытынды.

**Ән: «Туған жер»**

**`**

№44 мектеп гимназиясы

**Тәрбие сағаты**



**Тақырыбы: «Менің болашаққа бағдарым»**

(Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру)

Дайындаған: Психология 4 курс

Сисенғалиева Ш.

Орал 2018