**DEĞERLERİMİZİ ÖĞRENİYORUZ**


**DEĞER ADI :** Barış

**AMAÇ :** Öğrencilerin barışın anlamını kavramaları ve barışçıl davranışlarını geliştirebilme

**HEDEF KİTLE :**Okul Öncesi-1.Sınıf

**ETKİNLİKLER**

**1-) Aşağıdaki resmi öğrencilerinize boyatınız ve öğrencilerinize barışın önemini anlatınız.**



**2-) Aşağıdaki hikayeyi öğrencilerinize okuyunuz ve hikayenin ana fikrini öğrencilerinize vurgulayınız.**

**BARIŞI ARAYAN ÇOCUK**

**Murat, bir ormanın içine doğru yürüyordu.." Murat mutluluğa ulaşmak için barışı arıyordu. Evet barışı arıyordu, Murat. Ormanda ilerlemeye devam etti. Ağaçlar, otlar çoğalıp sıklaşacağı yerde azalıyordu. Bir anlam veremedi Murat. Biraz daha yürüdü. Gördükleri karşısında çok şaşırdı. Yakınlardan su sesi gelmesine rağmen ne bir ağaç ne bir ot vardı. Şaşkınlık içinde etrafına bakınırken bir tavşan ailesi gördü. Anne tavşan çok üzgündü. Ağlayan yavrularını avutmaya çalışıyordu. Murat’ı görünce kaçmadılar bile. Murat,sevecen bir şekilde seslendi onlara. Anne tavşan oturması için yer açtı Murat’a. Annenin yanına oturan Murat, neden üzgün olduklarını, bulundukları yerde neden hiç ot ya da ağacın olmadığını sordu. Soruyu duyan yavrular daha yüksek sesle ağlamaya başladılar. Murat bir anlam veremiyordu. Anne tavşan söze girdi:"Burası da ormanın diğer yerleri gibi bir cennetti adeta. Her şey, bir geyik sürüsünün su içmek için aşağıdaki kaynağa gelmesiyle bozuldu." Murat bir anlam verememişti: "Su yetmedi mi hepinize?" diye sordu. Anne tavşan anlatmaya devam etti: "su yetmesine yetti. Hatta arttı bile. Ama aç gözlü hayvanlar suyu paylaşmak istemedi geyiklerle. Burası bize ait deyip kovdular geyikleri. Geyiklerin lideri de çok uzun yoldan geldikleri için çok susadıklarını, içmeden yollarına devam edemeyeceklerini söyleyip diretince olanlar oldu.**

**Ormandaki bütün hayvanlar geyiklere karşı savaş açtı. Bir gece yarısı geyikler su içmek için kaynağa geldiklerinde diğer hayvanlar saldırıya geçtiler. Öyle korkunçtu ki anlatılır gibi değil. Arada kalan yaşlılar ,çocuklar ezilip öldüler. Diğerleri de ya sakat kaldı,ya burayı terk etmek zorunda kaldı.Ölü ve yaralılarını geride bırakıp gitmek zorunda kalan geyikler, giderken boynuzlarıyla ağaçları yıktı, yerleri kazıdı. Şimdi böyle oldu yaşadığımız yer. Yiyecek yeşil bir ot bulamıyoruz. Bizler daha uzağa gidebiliyoruz ama çocuklar ve yaşlılardan sağ kalanlar açlıktan ölmeye başladı. Az ileride geyiklerin yaşadığı yerde bol yeşil ot var ama bizi istemiyorlar. Onlara su vermediğimiz için bize düşmanlar. Hem çıkan savaşta pek çok kişi öldü, onlardan da bizden de.**

**Anne tavşan bir süre sustu. Sonra aklına bir şey gelmiş gibi gözleri parladı. Murat’a" dönüp sen bize belki yardım edebilirsin"dedi. Murat bir anlam veremedi. Kendisi küçük bir çocuktu. Nasıl yardım edebilirdi.? Anne tavşan anlattı nasıl yardım edebileceğini: Sen barışı sağlayacaksın. Geyiklerle ve Kral Aslanla konuş. Onları ikna et. Su da otlar da hepimize yeter. Burada barış içinde yaşayabiliriz. Murat, Ormanda huzur ve güvenin olması; tüm hayvanların mutlu olması için barış olmalıydı. Murat kararını verdi. Hayvanların liderleriyle konuşup barışı getirecekti ormana. Anne tavşan aslanı ve geyiklerin başkanını nerede bulacağını anlattı Murat’a.**

**Murat önce Kral Aslanla konuştu. Hayvanların açlıktan ölmemesi için geyiklerin otlağına ihtiyacı vardı. Geyiklerinde yaşamak için su kaynağına ihtiyaçları olduğunu anlattı. Dahası barışın güzelliğini anlattı krala. Kral hayran hayran dinledi Murat’ı. Ve kabul etti ,suyu geyiklerle paylaşmayı. Murat çok mutlu olmuştu. Barış için gerekli ilk adım atılmıştı. Şimdi geyikleri ikna etmeliydi.**

**Tüm cesaretini toplayıp geyiklerin köyüne doğru yola çıktı. Geride kalan hayvanlar, özellikle otla beslenenler merakla Murat’ın güzel bir haberle dönmesi için dua ediyorlardı. Barışın sağlanması, ormana yeniden huzurun gelmesi , gelecekleri için çok önemliydi.**

**Hayvanlar sabırsızlıkla beklerken, Murat çoktan varmıştı geyiklerin köyüne. Her şeyi, özellikle barışın güzelliklerini anlattı etrafında toplanan geyiklere. Geyikler bir süre düşündüler. Kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Murat’a inanmışlardı. Kabul ettiler teklifi. Çok mutlu oldu Murat. Ertesi gün ağaçsız alanda bir kutlama yapmaya davet etti geyikleri.**

**Geri döndüğünde müjdeli haberi verdi. Bir bayram havası vardı ormanda. Ve ertesi günkü kutlama için hazırlıklar başlamıştı bile. Su kaynağının başını sarmaşıklarla süslediler. Hava karardığında ışıklarına ihtiyaçları olur diye tüm ateş böceklerini de topladılar. Her şey ve herkes hazırdı. Huzur içinde uyumalarına barışın sözü bile yetmişti. Murat, yakınlardaki bir ağacın dallarında uyumuştu.**

**Günün ilk ışıklarıyla kutlamalar başladı. Geyikler geldi. Doya doya su içti. Diğer hayvanlar otlaklarda karnını doyurdu. Hep birlikte barış şarkıları söylediler.İçlerinde en mutlu olan Murat’tı. Barışı bulmuş üstelik ormana getirmişti. Güneş iyice yükselmeye başlamıştı. Hayvanlar öğle uykusuna hazırlanırken bir sesle irkildi Murat. Annesinin sesiydi:"Murat hadi yavrum, geç kalıyoruz , babaannen bizi bekliyor." Murat gözlerini açtığında çok mutluydu. Ormanda değil kendi yatağındaydı. Üstelik bugün pazardı ve babaannesine gidecekleri. Murat’ın mutluluğunun asıl sebebini kendisinden başka kimse bilmiyordu. Murat,barışı öğrenmişti. Yoldaki insanlara, hayvanlara gülümseyerek bakıyordu, artık. Barşı o getirmişti sanki tüm dünyaya...Yol boyunca tüm insanların barış içinde yaşamaları için dua etti.Bir ara gökten düşmekte olan üç elma gördü.Birini ormandaki hayvanlara,birini tüm barışsever insanlara..birini de masalı okuyanlara armağan etti.**