***Про родову пам’ять***

Є у мене в класі товариш Микита Нетудихата. Добрий, щедрий, вірний друг. А ось батьки його чомусь надумали змінити прізвище. «Хочемо бути як усі!» – і обрали пріз- вище «Іваненко». Микита був категорично проти, бо дідусь йому розповідав про козаць- ку добу, про славне минуле їхнього роду, про історію самого прізвища і пов’язані з ним легенди. Батьки наполягали, стверджуючи, що у разі обрання ними іншого прізвища, прізвище дитини змінюють автоматично.

Хто в цьому спорі має рацію?

Чи подобається вам ваше прізвище? Чи зміните його у разі, коли батьки оберуть інше прізвище?

***Про панка без танка***

Із радістю поспішаю до школи! Там мої шкільні друзі, любі вчителі (до речі, деякі з них сидять в «телеграмі», і я вітаю їх зі святами). Спілкуюсь я, як правило, з одноліт- ками, але є школяр, про якого знає вся школа. Він загальний улюбленець! Можливо, й тому, що він панк! Ви б бачили його зачіску! Довге руде волосся не лежить охайно укла- деним на голові, а стоїть пасмами золотого дощу в небо. Звати його Денис. Навчається він у 9 класі. Ми всі знаємо його гасло: «Хай переїдуть мене танком, до скону літ за- лишусь панком!» Сьогодні вся школа шумить, обурена брутальними, свавільними ді- ями вчительки математики. Під час уроку, з’ясувавши, що Денис не виконав домашнє завдання, підкралася до нього зі спини і, схопивши його волосся однією рукою, іншою почала ножицями стригти школяра. Зачіску було загублено.

До школи прибула мама Дениса. Вона повідомила, що буде позиватися до суду. На заперечення вчителів вона заявила, що кожна людина (а також кожна дитина) має пра- во на індивідуальність, особливість, на самовираження. Мало того, її син зазнав непо- мірних душевних страждань, може втратити стійкі зв’язки з учнями, через що змуше- ний буде перейти до іншої школи. Учителька-пенсіонерка кричала, що в її часи такого не було і, взагалі, школа – це місце, де треба рекламувати знання, а не зачіски.

Сформулюйте своє бачення подій і ставлення до них.

Яку зі сторін конфлікту ви підтримуєте? Чому?

Як ви вважаєте: навчання в школі – це підготовка до життя чи саме життя?

***Про помсту Діда Мороза***

А цю історію мені розповіла однокласниця Настя. Вона прочитала в газеті нарис, де виховательку звільнено з роботи за те, що вона стверджувала перед дітьми, ніби Діда Мороза немає.

Чи правомірно вихователя звільнено з роботи?

Чи все, про що знає вихователь, він може говорити маленьким дітям?

***Про неприємності з ранцем***

Цілісінький тиждень я мовчав, бо не хотів псувати батькові настрій. Сьогодні ж не втримався і все-все розповів. Директор школи та його заступник проводили в понеділок якийсь рейд – так вони назвали перевірку вмісту наших ранців. Моя однокласниця Со- ломія, батько якої правозахисник, відмовилася надати ранця для перевірки, говорячи, що ранець – її приватна власність, зброї і наркотиків там немає, а заступник директора не наділена повноваженнями щодо огляду речей школярки. Заступник розгнівалася:

«Як ти смієш вказувати мені, що робити!». З цими словами вирвала у дівчинки ранець. Звичайно, нічого забороненого там не було… Соломія гірко плакала, отримавши урок закріплення знань про захист своїх прав. На другий день до школи прийшов батько Со- ломії і поставив перед директором вимогу звільнити заступника. У противному разі він залишає за собою право позиватися до суду.

Які судові перспективи має ця справа? Яку зі сторін конфлікту ви підтримуєте? Свою позицію обґрунтуйте. Чи траплялися у вашому шкільному житті подібні історії? Як вони закінчувалися? Чи захищали ви права інших дітей?

***Про довгі тіні старих гріхів***

Цю історію розповіла мені бабуся (вона таких знає мільйон і ще одну), а я розпо- відаю з її слів. Років тридцять тому самітня жінка народила дитину. Час був для неї складний; через низку тяжких обставин мати відмовилася від дитини. У своїй відмові вказала: за жодних обставин не повідомляти дитині ім’я жінки, яка її народила. Дити- ну, а це була дівчинка, добрі люди удочерили. Коли дівчина стала дорослою, то зверну- лася до державного органу РАЦСу з проханням надати їй інформацію про жінку, яка є її біологічною матір’ю. У державному органі відмовили, вказавши на волю громадянки. Окрім того, порадили не турбувати ту жінку, у якої, можливо, є інша щаслива сім’я, та й нагадувати їй про жахливі помилки молодості не варто. Але дівчина вважала, що її право на інформацію порушено, і звернулася до суду з відповідною позовною заявою.

Яке рішення ухвалить суд з огляду на дію принципу заборони втручання в особисте та сімейне життя? Аби твої батьки прийняли рішення про усиновлення, якою б була твоя думка? Свою позицію обґрунтуйте.