**VEEOHUTUS**

**Peamised sõnumid tegelusvihikusse  
Veekogu äärde ja vette lähen alati koos täiskasvanuga.**

**Ülesanne:** Märgi pildil, kes võib veekogu äärde minna – kas laps üksi või koos täiskasvanuga?  
Kui lähen kaduma, või kaotan lapsevanema silmist küsin julgelt abi.  
Lapsele tuleb ülesande käigus selgitada, et kui ta eksib ära või ei leia oma vanemat, peab ta julgema abi küsida (nt rannavalvuri või ka võõra inimese käest).  
**Hea, kui lapsel on käepael või telefoninumber kirjutatud käele või käepaelale.**  
Ülesandena saab kasutada käepaela kujundamist, mille laps saab ise kujundada ja vanema numbri kirjutada või paluda lapsevanemalt abi.  
Võib panna ülesandena, et tea peast oma vanemate telefoninumbri. Õpime koos lapsevanemaga!  
Kirjuta koos oma vanemaga telefoninumber suurte trükitähtedega töölehe reale.  
Nüüd loo koos lihtne rütmiline lauluke või räpp, kus iga number saab oma „takti“.

Näiteks (numbriks: 5 6 1 2 3 4 5 6):  
Viis-kuus-üks! (plaks!)  
Kaks-kolm-neli ! (plaks-plaks!)  
Viis- kuus on viimane! (käteplaks!)  
Laulge seda koos vanematega igal hommikul või enne magamaminekut, kuni see jääb pähe!   
**Paadis ja veesõidukis on päästevest alati seljas.**  
**Ülesanne:** Vali õigesti – kes pildil on valmis veesõiduks ja kellel on midagi puudu?  
**Rannas kannan alati mütsi, et päike ei teeks liiga.**  
**Vees kasutatavad rõngad ja madratsid – miks need ei ole turvalised?**Selgitus (kujundajale ja vihikusse lapsele sobivas keeles):Kuigi veemadratsid, ujumisrõngad ja tunduvad lõbusad, ei ole need päästevahendid! Need võivad vee peal ümber minna või tuulega kaugele triivida, laps võib nendelt vette kukkuda ja ohtu sattuda. **Ülesandeidee:**Pilt, kus laps on veekogul koos erinevate vahenditega – laps peab märkima, millised on turvalised ja millised võivad olla ohtlikud.Näiteks:  
Päästevest +  
Ujumisrõngas –   
Täispuhutav madrats –   
Paadis koos päästevestiga täiskasvanu kõrval +  
Laps värvib rannas mütsi kandva lapse, kõrval laps ilma mütsita – arutelu, miks müts on vajalik.  
**Jääle ei tohi minna – see on ohtlik!**Talvel võib vesi kaetud olla jääga, aga jää ei ole alati tugev ega turvaline. Mõnikord on jää küll pealtpoolt kõva, kuid altpoolt õhuke – ja nii võib juhtuda, et jää läheb katki ja inimene kukub vette..

**Kui näed, et vees on keegi hädas, siis kutsu abi!** Laps peab teadma: ISE EI PÜÜA PÄÄSTA! Otsi kohe täiskasvanu. Võib julgelt ka APPI karjuda!   
Ülesanne: Mida teed, kui näed, et sõber on veerõngaga rannast väga kaugele kaldast triivinud? Vali õige tegevus.  
  
  
 **112 HELISTAMINE**

Eraldi alateemana vee- ja tuleohutuse juurde:  
**Peamised sõnumid:**  
Häda korral saab alati helistada numbrile 112.  
Üks suu, üks nina, kaks silma – 1-1-2!  
Laps ei pea kõike teadma – tähtis on julgus helistada ja öelda: „Vajan abi!“  
112 – le võib helistada ainult siis, kui on päriselt oht või keegi on hädas.  
Kui laps on üksi ja midagi juhtub – väljub toast, otsib abi ja kui võimalik, helistab 112.  
  
**ÕPITULEMUSED**

teab, et veekogu äärde ei tohi minna üksi;  
mõistab, miks on oluline kaasas kanda või peast teada lapsevanema numbrit;  
oskab selgitada, miks jääle minek on ohtlik  
mõistab, et paadis ja veesõidukis tuleb alati kanda päästevesti;  
oskab abi otsida täiskasvanult, kui keegi on hädas;  
oskab selgitada, kuidas kaitsta end päikese eest rannas kaitsta;  
teab hädaabinumbrit 112 ei karda abi küsida ega helistada;  
oskab nimetada, mida öelda 112 helistamisel (kes, kus, mis juhtus);  
mõistab, et naljaviluks helistada ei tohi, kuid häda korral tuleb julgelt tegutseda.  
teab, et vees kasutatavad rõngad ja madratsid ei ole turvalised ja ohutud

 