**Сценарій виховного заходу «Все про безпеку в Інтернеті…»**

**Ведуча 1.** Років так назад із двісті ще не знали люди міста.

Пригадаєм, як жило українськеє село.

…Літо. Вечір. По роботі. Говорити є охота!

До сусідів через тин – перший, другий, ще один.

Посідали всі на лаві та й балакать починали.

**Ведуча 2.** Хто в селі ускочив в гречку? Хто затіяв суперечку?

Хто отримав гарбуза? Хто усьому голова?

Хто без тями закохався? Хто сльозами обливався?

Хто розбив з сусідом глек? Хто отримав на горіх?

Діти бігають, гасають, лементують, галасають.

Грають в піжмурки й квача. «Мама – ти, я – дитинча».

Кожен гострий на язик, завжди бути першим звик.

Всюди радість, всюди сміх, замалий цей світ для них!

**Ведуча 1.** Наговорили сім мішків гречаної вовни,

Аж тут уже на небі і місяць повний.

Розійшлися по хатах, а язик болить, аж страх!

А сьогодні? Подивіться! Доокола роззирніться!

Кожен, хто прийшов додому, забува про всіх по тому.

Телевізор увімкнув – і вже точно всіх забув.

А якщо комп`ютер в хаті (бо усі тепер багаті),

То вважайте, до сусідів вже не скоро хтось і піде.

Носа устромив в екран – кожен сам собі тут пан.

**Ведуча 2.** Мовчазний, ледь не горбатий, день за днем сидить у хаті.

Скоро мохом поросте. Щось сказать – ні се, ні те!

Клацає клавіатура. Блима світло з монітора.

Очі втомлені болять, та не можна спочивать!

**Ведуча 1.** Хтось нове закинув фото – зразу «лайкнути» охота!

У гостях хтось побував – всьому світу розказав!

Йти гуляти? Шкода часу. Зазирну ще в «Однокласник»!

Так, зайшовши у наш дім, Інтернет керує всім.

Тільки те ще потішає: всім компів не вистачає.

**Ведуча 2.** Але є ще телевізор. Пульт у руки – і допізна!

За уроки? Що ти, мамо, я ще встигну! Ще так рано!

І, вмостившись на дивані, лежать собі Олі й Ані.

Так жирком пообростають, із дивана ледь сповзають.

**Ведуча 1.** Давайте сьогодні заглянемо у гості до, здавалось би, звичайної родини. Подивимось як живеться, що роблять, як відпочивають, і як працюють.

**Ведуча2.** Можливо хтось впізнає і свою родину?

*На сцені хлопчик Тарас грає на ноутбуці. За сценою чути голос бабусі.*

**Бабуся.** Тарасе ходи їсти! (*хлопчик не реагує*) Тарасе!

*Заходить бабуся.*

**Бабуся.** Ти що не чуєш? Я кличу тебе їсти.

**Тарас.** Та зараз йду. Ще корів погодую.

 **Бабуся.** Яких корів? Та у нас немає корів.

**Тарас.** Бабусю це віртуальні корови. Тут у мене і свині, і кури, і качки, а скільки городу засадив!!!! Потрібно встигнути все зібрати.

**Бабуся.** І що росте в тебе?

**Тарас.** Огірки, помідори, картопля, баклажани, горох, соняшник… Тут у мене і печі є, я пиріжки печу, торти, роблю гамбургери…

**Бабуся.**  Ааааааа…. То ти поїв? Тому ти і не хочеш їсти?

**Тарас.** Та ні. Тут все віртуальне. А на справді, я зголоднів. Принеси мені сюди.

*Бабуся виходить і приносить пиріжки.*

**Бабуся.** Нічого не розумію. Навіщо садити, підливати, доглядати, коли цього всього не можна взяти….. а що таке віртуальне?

*Виходять дві учениці.*

1. Хтось придумав Інтернет,

Для дітей - це яд і мед.

Він чарує і дивує,

Постійно щось нам пропонує:

То рекламу, то роботу,

І вже вивчені уроки,

Ігри, зустрічі, пісні -

Є усе у мережі.

1. Хто володіє інформацією - той світом володіє,

Тож павутина Інтернету здійсняє наші мрії

Знайти тут можна все, що стане у нагоді,

бо технології прогресу завжди лишаться в моді.

**Ведуча 1.** Інтернет об‘єднує мільйони комп‘ютерів, які утворюють мережу або павутиння. Мережа Інтернет містить багато можливостей: пошук інформації, листування, спілкування, обмін інформацією, знайомство, розваги і багато іншого.

**Ведуча 2.** Інтернет – це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє тобі дізнаватись про світ цікавого, спілкуватись з людьми в різних кінцях світу, грати в цікаві ігри та ділитись з іншими своїми думками та захопленнями.

(*Пісня «Проста дівчина»*)

Жила-була дівчина по імені Оля.

Була ученицею у рідній школі.

Вона бачить світ на своєму моніторі,

Там її життя, там її територія.

Виходить із дому завжди з ноутбуком,

Їй дуже потрібна ця хитра штука.

А в сумці з собою для плеєра флешки,

Вона знає де є з вай-фаем кафешки.

Вона не знає вихідних і втоми.

І день, і ніч сидить на «Однокласниках».

І не втомлюється клікає мишкою

Он-лайн спілкуючись з Сашком і Мішком

Вона не знає вихідних і втоми.

І день, і ніч сидить на «Однокласниках».

Вона ледве справляється з аською,

Он-лайн спілкуючись з Дімою і Васьком

Її новий світ замінив реальний,

Її вже світ став віртуальний.

І що за вікном там діється не знає,

Завжди щось вантажить і щось качає.

Увірвалася дівчина в широкі мережі

І добу ПРОСТО СИДИТЬ В Інтернеті,

Знаходить там фотки і відеофайли

І шле всім друзям і подружкам емайли.

**Ведуча 1.** Із розвитком глобальної мережі Інтернет наш звичний спосіб життя дуже змінився. Розширились межі наших знань і досвіду. У нас є доступ практично до будь-якої інформації, що зберігається на мільйонах комп'ютерів у всьому світі. Але, з іншого боку, мільйони комп'ютерів отримують доступ до нашого комп'ютера. І не сумнівайтеся, вони скористаються цією можливістю. І не колись, а прямо зараз. Крім того, незахищеність вашого комп’ютера може призвести до зараження його вірусами.

*Виходять дві учениці*

1. Та про безпеку в мережі нам варто пам’ятати,

про антивірусні програми повинен кожен знати.

Троянські коні, хробаки та хакерські атаки

вам здатні шкоду нанести, тож знайте їх ознаки.

1. Від пошти логін і пароль нікому не давайте

аби від спаму вберегтись, на це завжди зважайте.

Безпеки заходи прості сприймайте, як закони

і в Інтернеті не страшні вам жодні перепони!

**Бабуся.** Ти будь обережним, внучку, а то підхопиш того віруса, а тоді знову і калиною лікувати, і смородиною, і компреси потрібно буде робити….

*Хлопчик махнув рукою.*

**Бабуся.** Та де можна порівняти сучасне життя із минулим! Як собі згадаю, яке колись було життя… Весело було, люди зустрічалися, говорили, жартували…. А тепер хіба вас можна зрозуміти. Ох… колись було….

*(Звучить українська народна пісня у виконанні учнів)*

*Заходять тато і мама.*

**Мама.** Ми вдома.

**Тато.** *(сідає на диван)*О, як втомився. Зараз буде футбол. (*сідає і їсть соняшник*)

**Мама.** *(дивиться в планшет)* Тарасе, як справи в школі?

**Хлопець.** Нормально.

**Мама.** Які оцінки маєш?

**Хлопець.** Та з математики два. Не виконав домашнього завдання… А ще класна сварила, чому я не слухаю на уроках…

*Мама дивиться в планшет і тому не чує*

**Мама**. То добре…

**Бабуся.** Як два? Чому ти не зробив домашнього завдання?

**Хлопчик.** А хто його робить? Тепер всі з Інтернету списують. Потрібно вчительці скинути силку, де є всі розв’язки завдань. Нехай собі перепише і більше не задає домашніх завдань.

**Бабуся.** *(до мами і тата)*Може повечеряємо?

**Мама.** Я на роботі кави випила. Поки що не хочу їсти, трохи відпочину, бо так змучилась. О, Оксана нове плаття собі купила… Воно їй не пасує, але поставлю «клас», щоб раділа….

**Бабуся.** Та ви практично тепер не спілкуєтеся. Ми колись любили посідати на лаві і розповідати різні історії.

**Хлопчик.** Та як не спілкуємось! У мене 1234 друзів в Контактах. В тебе стільки є?

**Бабуся.** Та в нас у селі стільки людей не було. Але ти їх не знаєш?

**Хлопець.** Недавно з Ірішою познайомився. Дуже класна… О якраз вона в мережі.

**Бабуся.** Мене з нею познайомиш?

**Хлопець.** О, дивись! Відпишу «Привіт. Як справи?». Бачиш пише, що добре. Написала, що хоче мені зробити сюрприз. Цікаво який?... Подарунок?... Потрібний номер банківської картки мами?... *(пішов до маминої сумки, взяв картку)*. Мамо, я візьму твою картку. *(мама киває головою, але не чує)*. Ще потрібний код картки? … мамо, який код до твоєї банківської картки?

**Мама.** Код? А навіщо тобі?... 3452

**Хлопець.** Є… Тепер буду чекати на сюрприз.

*(Мамі прийшла смс на телефон, вона дивиться)*

**Мама.** Смс прийшла… З вашого рахунку знято 3000 грн. Як? Володя чуєш??? Де мої гроші?

**Тато.** Гол! Гол! Гол!!!!!

*Мама ловить куртку і вибігає*

**Ведуча 1.** Як і в любому іншому світі в Інтернеті є свої правила,  яких треба суворо дотримуватись, для того, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій.

*Виходять три учні*

1. Не можу уявити

Життя без Інтернету,

Що всі куточки світу

Заплів в свої тенета.

Лиш кнопку я натисну –

Відкриються в вікні

Новин велика збірка

І правила, й статті.

1. Встають переді мною

Найвищі в світі гори.

Ліси стоять стіною,

Хлюпочуть хвилі моря.

Я побуваю в шахті

І в космос піднімуся.

З подругою в контакті

Я легко поділюся.

1. Та є у «павутині»

Картинки не хороші,

І сайти підозрілі,

Настроєні вороже.

А є й такі там сайти,

Мов вовк в овечій шкурі –

Поки їх розпізнаєш,

Вони тебе обдурять.

Учись добру в мережі,

Шукай знання й новини,

А сайти злі, що брешуть,

Обходить ми повинні.

**Ведуча 2.**Для того, щоб не було неприємностей слід дотримуватись правил. *(презентація)*

**Ведуча 1.** Можливо хтось упізнав свою родину? А як би хотіла бабуся, щоб все було по іншому.

*Заходять мама і тато. Бабуся з внуком сидять за столом і пишуть уроки.*

**Мама.** А ми вже вдома.

**Бабуся.** Втомилися?

**Хлопець.** Я уроки вже зробив. Мені бабуся допомогла. Дякую тобі, бабусю!

**Тато.** Молодець.

**Бабуся.** Сідаєм вечеряти.

**Мама.** Ви посидіть, я сама усе принесу.

*(приносять мама і тато вечерю)*

**Тато.** Мамо, дуже смачно.

**Хлопець.** Бабусю, розкажи казку.

**Бабуся.** Колись давно не було на землі зла, а було лише добро і злагода.

*Виходять шестеро дівчат*

Поспішай творити добро,

Поки сонце на небі ще світить,

Прийде час , що поможе воно

Твоє серце холодне зігріти.

Поспішай творити добро,

Всім кого у житті ти зустрінеш,

Прийде час, що поможе воно

Коли птахом цю землю покинеш.

Поспішай творити добро ,

Не чекай ти ніколи заплати,

Прийде час , що поможе воно,

Як Господь буде строго питати.

Поспішай творити добро

Хліб біленький усім роздавати,

Прийде час, що поможе воно,

Коли будеш і ти голод мати.

Поспішай творити добро,

Дай води кому важко піднятись.

Прийде час , що поможе воно

Коли будеш також лікуватись.

Поспішай творити добро,

Час короткий, літа проминають,

Прийде час, що поможе воно

Коли іспит життєвий складають.

*Співають пісню Наталії Май «А я бажаю вам добра»*