**Scenariusz warsztatów integracyjnych**

*realizowanych w ramach projektu „Otwarta Szkoła”,*

*finansowanego z budżetu m. st. Warszawa*

**Cele:**

* poruszenie przez uczniów tematu azylu, migracji, wojen, w tym wojny na Ukrainie;
* wzrost wiedzy u uczniów na temat przyczyn przebywania migrantów i migrantek w Polsce; poprawa relacji pomiędzy uczniami różnych narodowości i z różnych krajów;
* zapobieganie konfliktom na tle etnicznym i kulturowym;
* przeciwdziałanie dyskryminacji i rasizmowi wśród uczniów szkół podstawowych

**Autorka**: Lyudmila Naidenova

**Grupa docelowa:** uczennice i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

**Czas trwania:** 2 h lekcyjne (90 minut)

Materiały: papier formatu A3, flamastry, kredki, materiały do tworzenia biżuterii – drut jubilerski, zapięcia, koraliki w różnych rozmiarach, gumka jubilerska

Przebieg:

Ze względu na możliwości psychofizyczne uczniów w danym wieku warsztaty zostały podzielone na 2 części: część merytoryczną z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz część warsztatową, podczas której uczennice i uczniowie będą mogli w luźnej atmosferze wykonać prace artystyczne, porozmawiać, lepiej się poznać. Część warsztatowa również posłuży poprawie relacji między uczniami, pozwoli uczniom, którzy ze względu na brak znajomości języka polskiego często nie rozumieją, co się dzieje na lekcji, przez co dostają słabsze oceny, na wykazanie swoich talentów i zdolności i zdobycie uznania wśród grupy rówieśniczej. W przypadku warsztatów, prowadzonych przez Stowarzyszenie Vox Humana w ramach projektu „Otwarta Szkoła” zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie warsztatów z tworzenia biżuterii, zachęcamy jednak innych nauczycieli i trenerów, żeby eksperymentować i korzystać z różnych form pracy z młodzieżą, zwłaszcza w drugiej części zajęć, gdzie zamiast tworzenia biżuterii można wykorzystać dowolną inną technikę. Ważne jest jednak, żeby wybrana technika nie pokrywała się z tym, co uczniowie robią na innych lekcjach, była atrakcyjna dla uczniów i żeby każdy mógł osiągnąć w niej sukces, bez względu na wcześniejsze doświadczenia artystyczne.

CZĘŚĆ 1

1. Poznajmy się (5-10 minut)

Dzieci siadają w kręgu, prowadzący przedstawia się i mówi, że zależy mu na tym, żeby na dzisiejszym spotkaniu osoby uczestniczące słuchały siebie nawzajem. Pyta dzieci jak lubią być słuchane. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi uczniowie ustalają kontrakt, dotyczący słuchania siebie nawzajem. Następnie prowadzący inicjuje zabawę w poznawanie się poprzez pokazywanie tego kto i co lubi robić, jeść, pić, w co się lubi bawić. Uczniowie uaktywniają się, pokazują co lubią robić (może być w postaci kalamburów), uruchamiając myślenie o przyjemnych rzeczach, obserwując, kto lubi te same rzeczy, a kto inne, że czasem „lubienia” pokrywają się, a czasem są zupełnie różne.

1. Kto jest w potrzebie? (ok. 15 min.)

Odwołując się do naturalnej empatii pytamy dzieci, czy wiedzą coś na temat innych dzieci, które w danej chwili i w ciągu najbliższych dni niestety nie będą mogły robić tego, co chcą. W ten sposób staramy się naprowadzić dzieci na temat powodów migracji i uchodźctwa, takich jak niskie zarobki w niektórych krajach, trudna sytuacja kobiet czy przede wszystkim wojna. W tym momencie osoba prowadząca powinna być szczególnie czujna i obserwować, czy poruszany temat nie wywołuje wspomnień u osób, które być może doświadczyły np. wojny i uciekały wraz z rodzinami. Nie naciskamy i nie prosimy, żeby te dzieci dzieliły się wspomnieniami, ale w przypadku, jeśli dzieci chcą opowiedzieć – tworzymy dla nich przestrzeń, nie negujemy doświadczeń, dbamy o poczucie bezpieczeństwa uczniów i uczennic, żeby byli wysłuchani i wysłuchane. Warto również moderować rozmowę w taki sposób, żeby uczniowie i uczennice nie odchodzili od tematu zajęć. Wspieramy rozmowę, podając dzieciom konkretne fakty na temat sytuacji migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń. Opowiadamy o problemach, z którymi mogą się spotykać.

1. Co możemy zrobić? (ok. 15 min.)

Osoba prowadząca pyta uczniów i uczennice o to, czy będąc w Polsce, w kraju, który w tej chwili jest bezpieczny, mamy wpływ na losy wojny. Po zauważeniu, że dzieci nie mają wpływu na wojnę, prowadzimy do konkluzji, że za to mają wpływ na życie kolegów i koleżanek z doświadczeniem migracji. Dzieci z doświadczeniem migracji, które są na Sali, z kolei mają wpływ na to, czego nauczą się w tym czasie i z jakimi nowymi zasobami być może wrócą do kraju, a być może zbudują swoje życie w Polsce. Dzielimy dzieci na grupy 3-4 osobowe i prosimy o narysowanie plakatu, w jaki sposób mogą sprawić, żeby koledzy i koleżanki z doświadczeniem migracji lepiej czuli się w naszej klasie, jak można im pomóc przezwyciężyć trudne sytuacje i co zrobić, żeby wszystkim w klasie żyło się lepiej

1. Prezentacja (5-10 min.)

Uczniowie pokazują stworzone plakaty i opowiadają o tym, co stworzyli. Prowadzący dba o to, żeby każda grupa miała jednakową ilość czasu, żeby treści, zawarte w plakatach, nie były dyskryminujące ani nikogo nie obrażały. Prezentacja powinna być elementem spotkania, podczas którego uczniowie i uczennice mogą podzielić się pomysłami, pochwalić się kreatywnością i pięknymi rysunkami. Powstałe plakaty układają się we wspólną galerię, którą warto jest umieścić w klasie.

Część 2 (po przerwie)

Druga część spotkania ma na celu utrwalenie wśród uczniów wiedzy, zdobytej w czasie poprzedniej godziny lekcyjnej, spędzenia czasu wspólnie w środowisku międzykulturowym oraz otrzymanie przyjemnego doświadczenia od wspólnej pracy artystycznej, odkrycie niespodziewanych talentów i poprawę stosunków pomiędzy uczniami. Może to być dowolna technika artystyczna. Na potrzebę projektu „Otwarta szkoła” opracowaliśmy warsztaty z tworzenia biżuterii. Uczniowie otrzymują przygotowane wcześniej przez prowadzących odcinki drutu jubilerskiego, samodzielnie (lub w grupach) wybierają i wymieniają się koralikami. Osoby prowadzące pokazują wzory bransoletek, które mogą stworzyć uczniowie i uczennice. Uczniowie i uczennice tworzą przy wspólnym stole lub w mniejszych grupach. Wspólna praca artystyczna zachęca do rozmowy, współpracy, pomagania sobie nawzajem i dzielenia się kreatywnymi pomysłami. Gotowe prace uczniowie i uczennice mogą zabrać do domu lub przekazać osobom, które bardzo chcą je dostać.