**Соціалізація дитини в сімї**

Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей, починається від самого народження. Першою людиною у цьому процесі стає мати. Саме вона віддає дитині більшу частину свого життя, дає перші приклади любові, ніжності, турботи, вчить малюка спілкуватися з іншими людьми.

Низка загальноприйнятих норм зумовлює культуру спілкування людей. Зокрема, обов'язковим для дітей є дотримання таких з них: вітатися при зустрічі, ввічливо звертатися з проханням, дякувати за послугу, не втручатися в розмову дорослих, розмовляти напівголосно, привітним тоном тощо. Ці норми настільки звичні, що може здатися, що на них не варто й зупинятися. Проте деякі батьки та й вихователі, навчаючи дітей правил поведінки, іноді мають на увазі лише зовнішній бік, а саме: гарні манери. Але ж гарними манерами уявлення про культуру поведінки не вичерпується. Треба насамперед виховувати у малят позитивне, гуманне ставлення до людей І вчити виражати його в привітанні, подяці, способі ведення розмови тощо.Водночас ще в дитинстві малюки мають опанувати правила, які визначають їхні взаємини одне з одним та з дорослими.Важливо, щоб діти змалку привчалися дотримуватися тиші, коли дорослі чи старші брати й сестри працюють з книгою, пишуть, слухають музику або відпочивають. Навчившись цього вдома, малята і в дитячому садку та в інших місцях, де багато людей, зуміють правильно поводитися.

Щоб дім не перетворювався на арену бою, треба вчити дітей рахуватися з можливостями дорослих щодо задоволення своїх бажань, з тим, що батьки не завжди можуть купувати їм ласощі та іграшки, що кошти сім'ї витрачаються на різні, необхідні для життя потреби: їжу, одяг, утримання квартири, навчання тощо. Це допоможе їм спокійно миритися з певними матеріальними обмеженнями і в умовах родини, і в дитячому садку тощо.Твердо встановленим у родині має бути правило: допомагати один одному у виконанні побутової роботи, робити послуги як дорослим членам сім'ї, так і братам та сестрам, старанно й охоче виконувати всі прохання близьких людей. Дорослі мають дбати, щоб у дитини завжди був чистий одяг відповідного розміру, в якому б вона добре почувалася. З раннього віку дітям треба прищепити ряд умінь з культури їди. Цьому сприяють правила, що визначають позу за столом: сидіти на всьому стільця, присунувши його досить близько до стола, спину тримати прямо, під час їди нахилятися над своєю тарілкою. Діти мають знати, яку страву їдять ложкою, а яку - виделкою, коли треба користуватися ножем, серветкою.

**Кінцевим результатом дотримання всіх правил незалежно від їх змісту є виховання в дітей уміння керуватися загальними вимогами, від­повідально ставитися до дорученої справи, справедливо розв'язувати суперечки, проявляти взаємну повагу, елементи взаємодопомоги, уміння поєднувати свої інтереси з інтересами товаришів та дорослих, тобто вміння поводитися серед людей.**