|  |  |
| --- | --- |
| **Etkinliğin Adı:** | Maymun Mumu İş Arıyor |
| **Düzey:** | İlkokul |
| **Hedef Türü:** | Mesleki Rehberlik |
| **Hedef** | Yetenekler, Mesleki İlgi ve Değerlerini Tanıma |
| **Faaliyet Grubu** | Düzey 1 |
| **Faaliyet Türü** | Masal/Hikaye/Film/Animasyon/Video/Kitap Değerlendirme |
| **Öğrenci Sayısı:** | Tüm Sınıf |
| **Süre:** | 30 Dakika |
| **Ortam:** | Sınıf |
| **Sınıf Düzeni** | Oturma Düzeni |
| **Araç-Gereç:** | - |
| **Süreç:**   1. Öğrencilere Ek’te yer alan “Maymun Mumu İş Arıyor” adlı hikaye okunur. 2. Öğrencilerden aşağıda yer alan soruları sözel olarak yanıtlamaları istenir.    * Mumu’nun ilk işi neydi?    * Mumu ilk işini neden bıraktı.    * Mumu’nun ikinci işi neydi?    * Mumu, ikinci işini neden bıraktı?    * Mumu, son işinden neden bu kadar memnundu?   **Değerlendirme:**  Öğrenciler soruları sözel olarak yanıtladıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır:  Evet çocuklar, ileride hepimiz Mumu gibi bazı mesleklere sahip olacağız. Tıpkı Mumu gibi bizler de bazı meslekleri sevebilir, bazı meslekleri sevmeyebiliriz. Ya da bazı mesleklerde başarılı olup bazılarında olmayabiliriz. Bizler de Mumu gibi mutlu olmak istiyorsak hem ilgi duyduğumuz hem de yetenekli olduğumuz bir mesleği seçmeliyiz. Bunun için de şimdiden nelere ilgi duyduğumuzu ve nelerde yetenekli olduğumuzu keşfedersek ileride  Mumu kadar mutlu olabileceğimiz bir mesleğimiz olabilir. | |

**Maymun Mumu İş Arıyor**

Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil mi yeşil, güzel mi güzel uçsuz bucaksız bir ormanda yaşayan maymun halkı varmış. Tüm maymunlar kardeşçe, mutlu mesut yaşarlarmış. Tüm maymunların bir işi varmış ve her maymun büyüdüğünde bu işlerden birisini yaparmış. Bu maymunlar içerisinde de artık büyümek üzere olan Mumu, diğer büyükler gibi ne iş yapacağını düşünüyor ve bir türlü karar veremiyormuş. Üzgün üzgün etrafta gezip duruyormuş. Onun çok üzgün olduğunu gören arkadaşı Gugu, “Hey Mumu, bu ne hal böyle? Seni bu kadar üzen şey nedir?” diye sormuş. Mumu da üzgün üzgün “Herkes mutlu mesut işini yapıyor ama ben ne yapacağıma bir türlü karar veremiyorum.” demiş. “Peki neleri sevdiğini hiç düşündün mü?” diye sormuş Gugu. “Hayır, hiç düşünmedim” demiş Mumu da. “O zaman önce neleri yapmaktan hoşlandığını düşünerek başlayabilirsin” demiş Gugu. Mumu, neleri sevdiğini düşünmüş ve aklına çocukları çok sevdiği gelmiş. “Evet, buldum! Minik maymuncuklara bakıcılık yapabilirim!” demiş. “ Teşekkür ederim Gugu, bence bakıcılık yapmak tam bana göre!”

Mumu, minicik maymuncuklara bakmaya başlamış. Ama sonra ne görsün. Meğer bakıcılığı hiç beceremiyormuş. Minik maymuncukların ihtiyaçlarından anlamıyor, onları besleyemiyor, onlarla ilgilenemiyormuş. Mumu, bakıcılık işinde becerikli olmadığını görünce yine üzgün üzgün evine doğru yol almış. Yolda başka bir arkadaşı olan Şuşu, Mumu’nun üzgün üzgün yürüdüğünü görünce yanına gelmiş. “Hayrola Mumu, ne oldu sana?” demiş. “Bir iş arıyordum. Aklıma minik maymuncukları çok sevdiğim geldi ve bakıcılık yapmaya karar verdim ama onlara bakmayı bir türlü beceremiyorum.” demiş. Bunun üzerine Şuşu “Olsun Mumu, herkesin yetenekleri farklıdır, bir işte çok yetenekli olup başka işte yeteneğimiz olmayabilir. Bu çok normal.” demiş. Mumu bu sefer yetenekli olduğu şeyleri düşünmeye başlamış. “Buldum Şuşu!” diye bağırmış. “Bilirsin ki temizlikte üstüme yoktur.” demiş. “Harika! “O zaman sorunun çözüldü.” demiş Şuşu.

“Bu sefer oldu. Ben bu ormanı pırıl pırıl yaparım! Artık işim belli.” demiş ve başlamış temizlik işine. Günler, haftalar, aylar geçmiş. Mumu, ormanı pırıl pırıl temizliyor, ama yaptığı iş hiç mi hiç ilgisini çekmiyormuş. Herkes temizliğine hayranmış ama gel gör ki Mumu temizlik yapmaktan çok sıkılıyormuş. Bir gün temizlik işini bitirip evine doğru üzgün üzgün giderken başka bir arkadaşı Çuçu ile karşılaşmış. “Mumu, neden böyle üzgünsün, umarım bir sorun yoktur.” demiş. “Temizlikte yetenekliyim ama, hiç ilgi duymuyorum.” demiş Mumu. “Bir işte çok yetenekli olman onu sevmen için yeterli olmaz Mumu. Ama eminim hem ilgi duyduğun hem de yetenekli olduğun başka bir iş vardır” demiş Çuçu. Mumu düşünmüş durmuş. Derken

aklına gelen fikirle gözleri heyecandan kocaman açılmış. ‘”Buldum!” diye bağırmış birden. “Muz toplamak tam bana göre bir iş. Hem seviyorum hem de çok yetenekliyim!” demiş. Mutluluktan zıplaya zıplaya evinin yolunu tutmuş.

Ertesi gün Mumu, başlamış muz toplamaya. Mumu kocaman güzel muzlar buluyor, maymun kardeşleri de onun bulduğu muzları çok beğeniyormuş. Üstelik muz toplarken de canı hiç sıkılmıyor, çok eğleniyormuş. Günler, haftalar, aylar böyle geçmiş. Bir gün Mumu topladığı muzları götürürken büyük bir kalabalığın toplandığını ve büyük pastaların, süslerin ve renkli renkli çiçeklerin hazırlandığı masaları görmüş. Mumu kalabalığa doğru giderken “Heeey millet, işte Mumu geliyor!” diye bir ses duymuş. Kalabalığa yaklaştıkça heyecanlanan Mumu Kalabalığın ortasında kocaman bir pankartta “TEŞEKKÜRLER MUMU” yazdığını görmüş. “Hey, bizimkiler bu da ne böyle” diye bağırmış. Kalabalıktan öne çıkan maymun muhtarı “Mumu, hepimiz seninle gurur duyuyor, topladığın muzları afiyetle yiyoruz ve diğer küçük maymuncuklar senin böyle mutlu ve başarılı olduğunu gördükçe seni örnek alıyorlar, tüm maymunlar adına sana teşekkür ediyoruz” demiş. Mumu, mutluluktan kuyruğunun üstünde zıplaya zıplaya gece boyu maymun arkadaşlarıyla birlikte eğlenmiş durmuş. Gece bitip yatağına yattığında “İyi ki yaptığım işi seçerken hem sevdiğim hem de yetenekli olduğum bir işi seçtim.” diye düşünüp mışıl mışıl uykuya dalmış.