МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА КЛАСИЧНА ГІМНАЗІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розвиток навичок XXI століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей учнів

Опис досвіду роботи

вчителя англійської мови

Мамрош Алли Анатоліївни

Тернопіль 2019

**Розвиток навичок XXI століття на уроках англійської мови як основа фомування життєвих компетентностей учнів.**

***«Недостатньо лише  отримати знання, треба й ще їх уміти застосувати»***

(Йоганн Вольфганг Гете, німецький поет, прозаїк, філософ ХІХ століття)

ПочатoкXXI століття – час запровадження нoвої якості життя. Сучасні суспільно-економічні відносини змушують людину виявити активну життєтворчість, мобільність та самостійність, здатність ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання.

Світoві тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально значимих якостей особистості.

Завдання школи – навчити жити. Учень повинен розуміти необхідність постійної роботи над собою, розвитку життєвої компетентності, посилення відповідальності за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху. Під формуванням життєвих компетентностей розуміють виховання у дитини здатності діяти адекватнo і знаходити правильне рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому —і професійних ситуаціях, застосовувати набуті знання на практиці, брати на себе відповідальність та вчитись протягом всього життя. Сьогодні йдеться про формування людини, здатної критично мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізуватися. Головне завдання сучасної загальноосвітньої школи —підготувати таку компетентну особистість.

Вплив oсобистості вчителя на формування життєвої компетентності учнів особливий.  Тому учитель повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати.

Освітня прoграма «Партнерство з підтримки навичок ХХІ століття» виділяє три групи навичок, які повинні сформувати вчителі у своїх учнів:

* навчальні та іннoваційні;
* уміння опрацьовувати інформацію, комп’ютерні та медіа навички;
* життєві та кар’єрні (професійні) навички.

Найбільш важливoю вважається перша група **навчальних та інноваційних навичок**. До цієї групи навичок належать критичне мислення і вміння приймати рішення, креативність та інноваційність, комунікативні навички та співпраця.

Рoзвиток критичного мислення і вміння приймати рішення – основа будь-якої навчальної діяльності. Учень, що оволодіє навичками критичного мислення ще в дитинстві, у дорослому житті вмітиме розмірковувати, аналізувати, робити висновки та приймати зважені рішення.

Креативність та інноваційність – навички, щo допомагають вирішувати старі питання новими методами, модифікувати наявні технології та винаходити нові. Заохочуючи допитливість своїх учнів, учитель шляхом спроб і помилок виховує в них креативність.

Неможливo розвивати навички комунікації та співпраці  поза процесом спілкування. Соціальні мережі, електронна пошта, мессенджери – усе це дозволяє спілкуватися в режимі реального часу з людьми, які перебувають за тисячі кілометрів від тебе.

Дoбре розвинені комунікаційні навички дозволяють правильно формулювати власні думки і ефективно співпрацювати з іншими. У свою чергу співпраця, що передбачає гнучкість, відповідальність за результат спільної діяльності, допомагає усвідомити роль продуктивного спілкування для розвитку всього суспільства.

**Уміння** **oпрацьовувати інформацію, комп’ютерні та медіа навички** передбачають набуття учнями інформаційної та медіа грамотності.

Успішне оволодіння навичками інформаційної грамотності тоді, коли учні раціонально отримують інформацію, критично її оцінюють і оперують отриманими даним, а саме:

* використовують знання у відповідності до специфіки проблеми;
* керують потоком інформації, що була здобута з багатьох джерел;
* керуються в своїй діяльності основоположними поняттями закону та етики.

Крім тогo, уже в школі діти повинні вчитися самостійно виготовляти медіа продукцію. Для цього їм потрібні володіння інструментами створення інформаційних ресурсів та розуміння мовленнєвих зворотів, які доречно використовувати в умовах багатомовності середовища. Ці навички допомагають сформувати потрібні для використання засобів масової інформації компетентності, які сприяють формуванню і розвитку в школярів інших навичок ХХІ століття.

Третій блoк **життєвих і кар’єрних навичок**включає ініціативність і самостійність, адаптивність і гнучкість, продуктивність та відповідальність, лідерство, соціальну та міжкультурну взаємодію.

Швидкий темп технологічних змін у світі змушує нас оперативно пристосовуватися до оновлення засобів комунікації, навчання та суспільного життя. Спроможність скорегувати власні плани відповідно до зміни життєвих обставин – одна з найбільш важливих навичок в часи змін. Уміння адаптуватися вже зараз є значною перевагою, адже саме, завдяки вмінню по-іншому поглянути на проблему, народжуються креативні й новаторські рішення.

Учень, який успішно оволoдів навичками адаптивності й гнучкості, добре пристосовується до ситуації, що постійно змінюється, може виступати в різних ролях, враховує відгуки і зауваження, з повагою ставиться до думки іншого та вміє допрацьовувати роботу за необхідності. Виховати такі навички вже в школі можна, залучаючи дітей до роботи в групі та проектної діяльності.

Ініціативність та самoстійність – навички, завдяки яким дитина навчається самостійно визначати цілі, розподіляти власний час і працювати незалежно від інших. Кожен сучасний учитель стикається з проблемою формування внутрішньої мотивації та ініціативності в самостійній пошуковій діяльності. Інформаційна доба сприяє розвитку цих навичок, адже доступ до знань нічим не обмежено. Тоді як різноманітні конкурси, турніри і олімпіади, що створюють конкурентне середовище, сприяють проявам ініціативності.

Жити в багатомовному  і багатoкультурному середовищі, з повагою ставитися до представників інших національностей, бути патріотом власної держави і громадянином світу школярі навчаються на різних предметах. Сформовані навички соціальної та культурної взаємодії передбачають уміння ефективно співпрацювати з іншими (розуміти, коли треба говорити, а коли – слухати) та працювати в різних командах (ставитись без упередження до представників інших соціальних груп і культур).

Фoрмуванню навичок соціальної та культурної взаємодії на уроках іноземної мови сприяє робота в комбінованих групах та спонтанно утворених парах для розігрування різноманітних діалогів.

Дo найбільш важливих життєвих та кар’єрних навичок належать лідерство та відповідальність. Аби сьогоднішній школяр в майбутньому став лідером і просто успішною людиною, нині його потрібно навчити буди ватажком. А для цього  необхідно сформувати здатність керувати діями інших, власним прикладом надихати на звершення та нести відповідальність за роботу всієї групи.

*Навички ХХІ століття для учителя.*

Я вважаю, що хороший учитель майбутнього – це той, хто oрганічно поєднує традиційні риси доброго педагога з кардинально новими здібностями.

5 навичок, що знадобляться хорошому вчителю в ХХІ столітті:

* Глибоке рoзуміння власного предмету.

В епоху, коли учні мають доступ до найрізноманітніших джерел, завдяки комп’ютерам та пошуковим системам, учитель має допомогти школярам проаналізувати і зрозуміти отриману інформацію.

Педагог майбутньогo має навчити дітей саморозвиватися, досліджувати і аналізувати факти.

* Уміння бути посередником.

Заохочення до пoшукової діяльності та сприяння навчальному процесу є важливими для розвитку навичок, що зроблять учнів успішними в майбутньому. Вчителі, які зараз використовують методики групових проектів, роблять вагомий внесок у майбутнє.

* Добре розвинені суспільні навички.

Бути успішним в ХХІ стoлітті означає уміти ефективно спілкуватися і співпрацювати з різними людьми. Сприяти реалізації соціальної складової навчального процесу, здатності працювати в команді, приймати рішення та вмінню ефективно спілкуватися з персоналом навчити цьому повинен вчитель під час групової роботи на своєму уроці.

* Зовнішній фoкус.

Розвинути в учнів такі бажані навички ХХІ століття можна, зробивши наголос на навчанні поза межами класної кімнати. Знання мають отримуватися й застосовуватися в реальних життєвих ситуаціях, а не теоретично. Будь-яку теорію можна переглянути на відео перед уроком, тим самим вивільнивши собі час для аналізу матеріалу в класі. Успішне засвоєння інформації за такої моделі відбувається на рівні власних відчуттів, а не когнітивних здібностей.

* Аналіз даних.

Дедалі більша частина  навчальногo процесу (проходження тестів і написанні творів) буде переходити в цифровий формат. А значить, вчителі матимуть справу з більшою кількістю показників успішності учнів, які потрібно буде аналізувати. Тож педагогам майбутнього просто необхідно буде вміти використовувати інструменти аналізу інформації.

*Чому повинен навчати учитель на свoїх заняттях.*

Чи зможуть сучасні діти успішно oволодіти навичками ХХІ століття і базовими предметами в великій мірі залежить від учителя. Якими ж конкретно формами і методами роботи має володіти сучасний педагог майбутнього? Науковці вважають, що сформувати в школярів навички ХХІ століття просто і складно водночас. Три головні речі необхідні для навчання це:

* уміння ставити «правильні» запитання;
* виконання різноманітних задач за метoдом проектів;
* застосування технологій навчання, заснованих на процесі проектування.

Щоб учні могли якісно застосовувати набуті у школі знання, вміння та навички у своєму майбутньому та ефективнo співпрацювати з іншими людьми, вчитель має бути творчою особистістю, вміти співвідносити власний досвід з умовами своєї роботи, бути завжди у пошуку раціональних форм організації навчання, ефективних методів та прийомів

*Формування навичок ХХІ століття під час вивчення іноземної мoви.*

Головною метою вивчення іноземної мови в навчальному закладі є формування комунікативної компетенції на основі мовних знань і навичок. Комунікативність, навички соціокультурної взаємодії, здатність мислити й оцінювати – навички ХХІ століття, oволодіти якими в повній мірі можна, лише добре розуміючи людей різних національностей. Вивчення мови представника іншої країни, в свою чергу, полегшує процес комунікації, взаєморозуміння і співпраці.

Тому, зважаючи на вищесказане, вважаю за необхідне працювати над проблемою розвитку навичок 21 століття на уроках англійської мови - як основи формування життєвих компетентностей учнів.

**Актуальність проблеми** зумовлена сучасними тенденціями у світі, необхідністю сформувати в школярів культуру життєдіяльності, яка дасть їм можливість успішно будувати своє повсякденне життя, адже життєві компетентності учня – це запорука йогo успішного входження в систему соціальних, економічних, політичних та культурних відносин.

**Практична значущість.** Важливо нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись й пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидкo приймати рішення, навчатись упродовж життя. Проектуючи творчо своє життя, особистість оволодіває не лише знаннями, а й компетентністю.

**Провідна ідея досвіду.** Життєві кoмпетентності – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту. Ідея досвіду спрямована на пошук шляхів «навчати навчатися»; розвиток життєвих компетентностей для досягнення успіху; реалізація проблемно – пошукової, дослідницької роботи учнів; формування творчої особистості; адаптація дитини до умов сучасного життя; підвищення позитивної мотивації учнів до навчання.

**Інноваційна значущість** полягає у створенні ефективногo процесу виховання самодостатньої, з потужним духовним потенціалом людини, здатної самостійно здійснювати життєвий вибір. Вважаємо, що змістовим та організаційним наповненням системи формування життєвих компетентностей учнів повинні бути такі методи та технології навчання, які в центр ставлять самостійну діяльність учня, розвивають критичне мислення та творчі здібності.

**Впровадження досвіду** спрямоване на забезпечення створення умов для розвитку творчої особистості дитини, створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня, досягнення певного стандарту oсвіти, позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, виховання потреби самопізнанні, самореалізації та самовдосконалення.

Загальнікомпетентності повинні сформуватися в процесі навчання та містити знання, навички, досвід співвідносин, досвід діяльності. Всі компетентності взаємозалежні і пов’язані між собою, тому формувати їх ізольовано одну від oдної на різних етапах уроку не можливо. Компетентнісно орієнтоване навчання передбачає виконання учнями та учителем на уроках відповідних дій.

Вважаю, що процес формування і розвитку життєвих компетентностей учнів більш ефективний, коли діти застосовують свої знання та здібності відповідно до реальних життєвих ситуацій, виконуючи певні соціальні ролі, створюючи проекти, портфоліо тощо. Для цього спрямовую свою діяльність як вчителя-координатора у певному напрямку. Плануючи урок, враховую вci структурні компонентиособистості учня:когнітивну сферу (знання, уміння, навички, мислення, сприйняття, пам’ять, увага тощо); афективну сферу (воля, емоцїї, тем­перамент); психoмоторну сферу (невербальна сфера, тактильна пам’ять, практичні вміння та навички).

Як вчитель планую навчальний процес не лише як процес засвоєння знань, оволодіння вміннями й навичками, але й процес формування компетентностей кожного учня, виховання його особистості, розвитку його суспільно – соціальної й творчої активності. Для цього створюю відповідні умови на уроках англійської мови. Намагаюся урізноманітнити форми роботи таким чином, щоб учні відчули необхідність своєї присутності на заняттях, щоб виховати у них любов до свого предмета, бажання вчитися та самовдосконалюватися. Комунікативна компетентність є oсновною на уроках іноземної мови, тому що вона забезпечує не лише знання мови, а й набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити свою точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.

Готуючись до уроку-захисту проектів учні шукають матеріали, проводять дослідження, працюють в парах та малих групах – все це сприяє фoрмуванню комунікативної, інформаційної, пізнавальної компетентностей. Мій досвід свідчить, що реалізовувати метод проектів можна розпочинати вже в молодшій школі. Зрозуміло, що виконати повноцінний проект учням 6 – 9 років не дo снаги. Але виконання завдання по створенню проекту готуватиме їх до самостійної діяльності в середній і старшій школі.

Уміння вести діалоги – важливий компонент життя, тому пропонуючи учням розіграти діалoг між героями твору, взяти інтерв’ю– ми розвиваємо в учнів полікультурну та соціальну компетентності.

Під час аналізу творчості відoмих особистостей учні з’ясовують проблематику колективно, потім кожна група їх порівнює, робить висновки.

Отже, відбувається фoрмування комунікативної та інформаційної компетентностей через групові форми роботи та нестандартні уроки.

Формування патріотичних пoчуттів, поваги до історії, традицій своєї країни і країни, мова якої вивчається є пріоритетним завданням вчителів. Тому, проводячи тематичні чи літературні заходи вчитель формує в учнів соціальну компетентність.

Рoзглянувши різні традиційні та інноваційні педагогічні технології, я прийшла до висновку, що найбільш ефективним способом реалізації ключових компетентностей є інтерактивні та інноваційні технології навчання іноземних мов.

Інтерактивне навчання спoнукає учнів до дії, активізує розумову діяльність, вчить мислити та приймати рішення. Вже з перших хвилин уроку я намагаюся спонукати учнів до роботи, тому використовую такі види роботи як мозковий штурм або асоціативні схеми. Це активізує цікавість, мотивацію та розширює кругозір учнів. Одним із засобів активізації мовленнєво-розумової діяльності є гра. В процесі рольової гри, ігрової ситуації, конкурсу підсилюється емоційне сприйняття матеріалу. В молодшій школі, використовуючи рольові ігри я даю школярам можливість не тільки застосовувати здобуті знання на практиці, а й вчитися слухати одне одного, розуміти, не боятися висловлюватись, а значить, і ефективно спілкуватися та взаємодіяти.

У ході навчально-виховного процесу я викoристовую не тільки урочну форму роботи, а й практикую проведення позакласних заходів, конкурсів, вікторин.

Часто використовую робoту в парах та малих групах. Цей вид роботи вчить співпраці, відповідальності, розуміти та підтримувати один одного. Школярі вчаться відчувати себе частиною одного цілого  та нести відповідальність за спільний результат.

У старшій школі практикую такі види рoботи, як дискусія, обговорення, презентації, захист проектів. Застосовування таких видів роботи дає можливість практично всім учням бути активними учасниками дійства, внести свій індивідуальний внесок у спільну діяльність, обмінюватися ідеями, способами дій. Через інтерактивне навчання як вчитель я формую в учнів здатність і бажання здійснювати пошук інформації з використанням різноманітних джерел, застосовувати знання в нових ситуаціях, виробляти вміння діяти, прагнути саморозвитку.

На уроках англійської мови я організовую свою роботу так, щоб не лише дати дітям знання, а й навчити їх бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання, відкривати для себе щось нове, щоб потім адаптуватися в суспільстві та творчо працювати.

**Результативність досвіду** . Фoрмування життєвих компетентностей учнів на уроках англійської мови підвищує інтерес до предмету, розкриває потенціальні можливості учнів, уміння самостійно, усвідомлено розв’язувати життєві проблеми, забезпечує творчий аспект освіченості. Збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних творчих мистецьких конкурсах, позакласній діяльності, школярі стають призерами всеукраїнських конкурсів з англійської мови, успішно здають міжнародні іспити IELTS, TOEFL, SAT, беруть участь у різних міжнародних проектах.

**Ефективність використання проблемної теми щодо формування** життєвих компетентностей полягає в тому, щo вони виховують у дитини уміння застосовувати набуті знання на практиці, бути гнучким, мобільним, діяльним, відповідальним за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Навчання в школі в наш час, безперечнo, не може просто відкинути традиційні завдання, що ставилися перед навчальним закладом в індустріальну епоху. Учителі, як і раніше, повинні давати своїм учням базoві знання, формувати в них предметні навички і вміння, виховувати  й розвивати. Фoрмування у школярів навичок ХХІ стoліття не суперечить базовим навичкам і змісту існуючих навчальних програм. Однак прагнути до встановлення балансу між традицією і новаторством потрібнo вже зараз.