**КАНСУЛЬТАЦЫЯ ДЛЯ БАЦЬКОЎ**

**Тэма: “Дзіцячыя гульні ў жыцці вашай сям’і”**

Кожны з вас марыць аб тым, каб дзіця вырас разумным, самастойным, каб у будучыні здолеў заняць годнае месца ў жыцці грамадства. Дзеці выхоўваюцца ў гульнях гэтак жа, як і ў іншых відах дзейнасці. Выконваючы тую ці іншую гульнявую ролю, яны як бы рыхтуюць сябе да будучыні, да сур'ёзнай жыцця дарослых. Можна сказаць, што гульня для дзіцяці — гэта машына часу: яна дае яму магчымасць пажыць тым жыццём, якое яму трэба будзе праз шмат гадоў.

Вялікі педагог Антон Сямёнавіч Макаранка гаварыў: «Які дзіця ў гульні, такі шмат у чым ён будзе в працы, калі вырасце». Нярэдка кажуць, што гульня для дзяцей-справа сур'ёзная.

*Магчымасці гульні велізарныя, яны:*

* развіваюць псіхічныя функцыі: увага, памяць, ўспрыманне, мысленне, уяўленне;
* трэніруюць назіральнасць і розум;
* развіваюць творчыя здольнасці дзяцей; дапытлівасць і актыўнасць;
* фарміруюць эмацыйна-пачуццёвую сферу асобы дашкольніка;
* спрыяюць пазнанню дзіцем самога сябе і падахвочваюць яго да самаўдасканалення;
* вучаць самадысцыпліне, настойлівасці, вытрымцы — усім тым валявым якасцям, без якіх цяжка жыць і дасягаць пастаўленых мэтаў і задач.

Кожная гульня прадугледжвае нейкі вынік. Дзіця разам з намі вучыцца выконваць правілы, даводзіць пачатае да канца, набывае жыццёвы вопыт, развіваецца як асоба.

* Выкарыстоўвайце ў гульнях з дзецьмі фальклор: пацешкі, пацешкі, лічылкі, скорагаворкі, загадкі, прыказкі, казкі. Гэта скарбніца рускай народнай гаворкі і мудрасці.
* Не забывайце аб рухомых і спартыўных гульнях. Яны развіваюць не толькі сілу, спрыт і іншыя фізічныя якасці, але і ўвага, мысленне, уяўленне.
* Значную частку часу мамы праводзяць на кухні. Паспрабуйце выкарыстоўваць гэты час для зносін з дзіцем. Напрыклад, паралельна рыхтуючы, прапануеце пагуляць у гульні:» Вялікі — Маленькі«,» якога колеру«, "Прыдумай слова"; скласці з вамі казку, злічыць прадметы на кухні, прыдумаць задачу, паспаборнічаць у хуткамоўкі, агучыць свае дзеянні " я ем жоўты гарохавы суп вялікай лыжкай ... » і г. д.
* Навучыцеся гуляць у шашкі (шахматы). Гэтыя гульні развіваюць лагічнае мысленне, прасторавае ўяўленне, увага, памяць, уменне прагназаваць свае дзеянні і правяраць правільнасць іх выбару.
* Прышчапляюць дзецям любоў да гульнявых забаў-крыжаванак, галаваломку, шарады, рэбусы. Яны пашыраюць кругагляд, развіваюць знаходлівасць, кемлівасць, трэніруюць розум.
* Ўзбагачае сумесныя прагулкі на прыродзе ці прагулкі па горадзе гульнявымі пазнавальнымі момантамі. Вывучайце навакольны свет разам з дзецьмі. Сумесна разгадвайце таямніцы, прыдумляйце віктарыны, загадкі, вучыце быць наглядальнымі
* Разам з дзецьмі вывучайце гісторыю сям'і, свайго прозвішча. Пераўтварыце гэта ў займальную гульню стварэння сваёй радаводу.

**Умовы развіцця гульнявой дзейнасці дзяцей у сям'і:**

* Стварэнне сітуацый, якія стымулююць узнікненне і разгортванне гульні.
* Ўзбагачэнне уражанняў дзяцей, якія могуць быць выкарыстаны ў гульні: чытанне кніг, праслухоўванне аўдыёзапісаў, абмеркаванне падзей з жыцця дзяцей, апавяданні дарослых пра сябе і іншых людзей, правядзенне экскурсій, прагулак, наведванне музеяў, тэатраў, прыцягненне ўвагі дзяцей да зместу дзейнасці людзей, да іх узаемаадносінам, да з'яў у жывой і нежывой прыродзе і інш.
* Вылучэнне часу для гульні з дзіцем.
* Развіццё творчай актыўнасці дзяцей у гульні: падахвочванне дзяцей да гульняў-фантазіям (прыдумляння казак і пр.)
* Стымуляванне выкарыстання ў гульні прадметаў-намеснікаў, дапамогу ў іх падборы, у выкарыстанні гульнявога абсталявання.
* Уважлівае і тактоўнае стаўленне да свабоднай гульні дзяцей, уключэнне ў яе па меры неабходнасці ў якасці раўнапраўнага партнёра.
* Стымуляванне розных відаў гульняў (рухомых, настольна-друкаваных, творчых, гульняў-драматызацыі і інш.)

Адна з важных задач бацькоў — навучыць дзіця не толькі гуляць, але і прайграваць. Вядома, што некаторыя дзеці не пераносяць пройгрышаў: плачуць, ладзяць сцэны, адмаўляюцца гуляць. Не варта ў такіх выпадках шкадаваць дзіцяці, ісці ў яго на падставе, старацца знарок прайграць. Бо гульня-гэта правобраз жыццёвых сітуацый, дзе будуць спаборніцтва, суперніцтва і, вядома, магчымыя пройгрышы.

Ваша гульня з дзіцем рыхтуе яго да жыцця. Праз гульню ён можа зразумець, што, па-першае, яго не заўсёды чакае поспех; па-другое, што для поспеху трэба працаваць, думаць і шмат ведаць; па-трэцяе, пройгрыш яшчэ не канец свету.

Калі ваш дзіця асабліва адчувальны, то пагаворыце з ім загадзя. Адзначце, што кожны з нас будзе час ад часу прайграваць, і тады кожны можа падзяліцца сваімі засмучэннямі, а другі можа яму паспачуваць. Арыентацыя дзіцяці на выйгрыш з'яўляецца ў яго толькі да 4-5годам.