**«Отбасы - бала тәрбиесінің негізі»**

Бала отбасында өседі және оның қандай адам болып өсуі оның қоршаған ортасына, отбасына және өмір сүретін ортасына байланысты. Адамның адамгершілік қасиеттері бала кезінен қалыптасады. Өйткені, отбасы - бұл тек қана туыстық байланыс туыстары ғана емес, бұл әркімнің өз жауапкершілігі бар команда. Бала отбасында бола отырып, қалыптасқан қарым -қатынас жүйесіне енеді, соның арқасында ол әлеуметтік мінез -құлық нормаларын түсінеді. Ата -аналар - баланың алғашқы тәрбиешісі мен мұғалімі, және қандай отбасылық қарым -қатынас достық, сыйластық немесе «денсаулыққа зиянды» болса, бәрі балаға әсер етеді. Отбасындағы қарым -қатынасты көрген бала мақта тәрізді оларды өзіне сіңіреді. Көбінесе балалар тек сыртқы жағынан ғана емес, басқаларға қатысты моральдық мінез -құлық тұрғысынан да ата -аналарының көшірмесі екенін байқауға болады. Балалар көбінесе ойындарда ата -аналарын көшіреді: сөйлеу мәнері, қимылдар, эмоциялар, мимика.

Баланың кішкентай адам екенін ұмытпаңыз, ол - біздің Отанымыздың адамы, болашақ азаматы және оны жеке мысалдармен, күнделікті бірлескен қарым -қатынаста тәрбиелеу керек. Баланың ата -анасымен күнделікті қарым -қатынасында бала қоршаған әлемді танып қана қоймайды, сонымен қатар өмірлік тәжірибе, дағды, білім, дағдыға ие болады, мінез -құлық нормаларын меңгереді. Отбасындағы микроклимат баланы отбасында тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Бала табиғатынан ізденімпаз және белсенді, ол айналасында көрген және естігеннің бәрін оңай қабылдайды, отбасының барлық мүшелерінің көңіл -күйі оған беріледі. «Отбасы - баланың сезім мектебі» деп бекер айтпаса керек, егер отбасында өзара түсіністік, сыйластық, қамқорлық, мейірімділік, еңбекқорлық болса, егер бала отбасы мүшелерінің тату жүзін көрсе, әрине, бала мұның бәрін көшіреді және оны өмірде қолдануға тырысады. Міне, отбасында балаға дұрыс тәрбие беру. Бірақ егер отбасында көтеріңкі әңгіме, балағат сөздер, отбасы мүшелерінің қозуы, ұсақ -түйек, бір -біріне немқұрайлылық, бала көрген қараңғы жүздер болса, мұның бәрі, әрине, оның қабылдауына теріс әсер етеді. Бала мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Бірақ отбасында бала алғашқы әлеуметтік тәжірибені, азаматтықтың алғашқы сезімдерін алады. Ата -ана баланы сезімге және оның қадір -қасиетіне қарай есептей отырып, оны дұрыс бағытта тәрбиелеп, бағыттауы керек, оны тұлға ретінде көруі, сенім мен сыйластыққа негізделген өзара түсіністікке ұмтылуы және оның іс -әрекетіне қатысты әділ болуы керек. Тұлғаның болашақ ғимаратын салудағы бірінші кірпіш екенін отбасы ұмытпауы керек. Ата-аналар баланы тәрбиелеу мен оның өмірін ұйымдастырудың өзінен басталатынын, отбасылық өмірді ұйымдастырудан, отбасыішілік қарым-қатынас пен сау микроклиматтан басталатынын білуі керек.

Бала тәрбиесінің міндеттерін қоғамға - балабақша мен мектепке жүктеуге болмайды. Бала тәрбиесі қоғамда да, отбасында да біркелкі нормалар мен талаптармен жүзеге асуы керек, бірлік пен синхронизм принципі сақталуы керек, сонда ғана баланы жан -жақты тәрбиелеудегі негізгі әлеуметтік міндет орындалады.