***Організація діяльності гуртка щодо сприяння***

 ***розвитку соціальної активності його учасників***

*Биков Анатолій Якович, керівник*

*вокально-інструментального ансамблю «Юність» Харківського державного будинку художньої та технічної творчості*

Істотним моментом соціалізації особистості є розвиток її соціальної активності, що виявляється в поведінці особистості та її діяльності. В умовах якісного перетворення суспільства проблема соціальної активності мас та особистості набуває особливого значення.

Соціальна активність – характеристика способу життя індивіда, групи, що фіксує свідому спрямованість його діяльності і поведінки на зміну соціального середовища відповідно до назрілих потреб, інтересів, цілей; вияв соціальних ініціатив, участь у вирішенні актуальних соціальних завдань, постійна взаємодія з іншими соціальними суб'єктами. Через соціальну активність реалізуються діяльнісні потенції суб'єкта, його культура, уміння, знання, потреби, інтереси, прагнення. Вона є також особливим способом реагування індивідів та соціальних груп на запити, що постійно посилаються суспільством.

Відомо, що соціальна активність не є вродженою якістю особистості. Вона формується у процесі життя. Необхідно підкреслити, що досить ефективно цей процес відбувається в підлітковому віці. Як стверджують психологи, підлітковий вік є періодом значних зрушень у розвитку самосвідомості особистості: спостерігається висока сприйнятливість процесів, що відбуваються в державі; велике прагнення до самопізнання та пізнання свого краю, вивчення історії, традицій, культури тощо. Саме в цьому віці закладаються основи свідомої поведінки, загальна спрямованість у розвитку соціальної активності, формується свідоме ставлення до себе як до члена суспільства.

Основними різновидами соціальної активності є: професійна, трудова, громадсько-політична, моральна, управлінська, дозвільна, вербальна. Найважливішими ознаками соціальної активності особистості є сильне, стійке, а не ситуативне прагнення впливати на соціальні процеси та реальна участь в громадських справах. Від рівня соціальної активності залежить динамізм розвитку суспільства, яке зацікавлене в її постійному зростанні.

На мою думку, важливим засобом розвитку соціальної активності гуртківців є волонтерська діяльність, яка через участь у реальних громадських справах сприяє формуванню моральної свідомості, ціннісних установок, толерантної поведінки, чуйності, людяності, терпимості та небайдужості. Саме ці якості є показником громадянської зрілості молодих людей. Зважаючи на ситуацію в країні, значно підвищився рівень мотивації в учнів до здійснення доброчинної діяльності стосовно тих, хто її потребує. Приємно відзначати, що на даний час волонтерська діяльність в Україні в цілому і в Харківській області зокрема набула великого масштабу та існує в усіх своїх проявах.

Прикладом може бути участь вихованців вокально-інструментального гуртка «Юність» Харківського державного будинку художньої та технічної творчості в концертних програмах у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, організованих волонтерською групою Help Army благодійного фонду «Харьков с тобой» у межах акції «Допоможи пораненим!». Надалі такі виступи гуртківців «Юності» стали традиційними до різних свят та в межах окремих благодійних проєктів. Програми концертів складаються з урахуванням побажань

самих гуртківців відповідно до тематики виступів і можливостей колективу. Самі виступи плануються заздалегідь і організовуються, безумовно, на добровільних засадах.

Найбільш активними учасниками таких заходів є вихованці «Юності» з відповідною особистісною спрямованістю, певною позитивною мотивацією та власною життєвою позицією, які прагнуть до постійного саморозвитку та успішної самореалізації. Їх соціальна активність сприяє залученню до волонтерської діяльності всіх учасників гуртка та є основою успішної реалізації запланованих благодійних проєктів.