Научный журнал
Основан в 1957 г.
Выходит пять раз в год

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-71825 от 08.12.2017
Журнал входит
в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание учёных степеней
доктора и кандидата наук:
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики
и образования (педагогические науки),
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(по областям и уровням образования)
(педагогические науки),
13.00.08 – Теория и методика профессионального
образования (педагогические науки)
Языки издания: русский, английский
Редакция журнала руководствуется положением
Гражданского кодекса РФ по авторскому праву,
международными стандартами редакционной этики,
лицензией Creative Commons “Attribution”
(“Атрибуция”) 4.0 Всемирная

Подписной индекс журнала
в “Пресса России” 42408
Размещение и индексация журнала:
Научная электронная библиотека (РИНЦ),
CrossRef, Ulrich’s Periodicals Directory,
Open Academic Journals Index,
IPRbooks, ИВИС, Citefactor, VINITI РАН,
Университетская библиотека онлайн,
КиберЛенинка

Журнал представляет собой сборник оригинальных
и обзорных научных статей по педагогике и смежной
психологии. В центре интереса исследователей вопросы теоретической
и практической педагогики, прикладные исследования
по педагогике, вопросы педагогической психологии.
Материалы журнала будут интересны широкой научной общественности,
преподавателям вузов, аспирантам, студентам, деятелям культуры и образования.

Scholarly Notes
of Transbaikal State University

Учёные записи
Забайкальского государственного университета

Science Journal
Founded in 1957
Published five times per year

The journal is registered
by the Federal Supervision Service in the Field
of Communications, Information Technology
and Mass Communications (Roskomnadzor)
Registration certificate
ПИ № ФС77-71825 от 08.12.2017
The journal is in the List of the leading refereed
scientific journals
and editions which publish the main results
of dissertations for academic degrees
doctors and candidates of sciences:
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy
and education (pedagogical sciences),
13.00.02 – Theory and methods of training
and education (in areas and levels of education)
(pedagogical sciences),
13.00.08 – Theory and methodology of vocational
education (pedagogical sciences)
Publication languages: Russian, English
The editorial board is guided by the provisions
of the Civil Code of the Russian Federation
on Copyright, international editorial
ethics standards, Creative Commons license
“Attribution” (“Attribution”) 4.0 world

Subscription index of the journal
in “Press of Russia” 42408
Journal indexing:
Russian Science Citation Index (RSCI),
CrossRef, Ulrich’s Periodicals Directory,
Open Academic Journals Index,
IPRbooks, IVIS, Citefactor, VINITI RAS,
University library online,
CyberLeninka

The journal is a collection of original and review
scientific papers on pedagogy and adjacent psychology.
In the center of researchers’ interest there are issues of
theoretical and practical pedagogy, applied research on
pedagogy, issues of educational psychology.
Materials will be interesting to the wide scientific
community, university lectures, postgraduate students,
students, workers in culture and education.
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Эрдынеева К. Г., Клименко Т. К., Бордонская Л. А., Игумнова Е. А., Левданская Ю. Ю. Университет как субъект региона в развитии: методологические подходы, принципы ............................................................... 6

Левченко О. Ю. Опыт реформирования отечественного иноязычного образования на рубеже XIX–XX веков ........................................................................................................ 17

Комарова Е. Н. Представления об эвристической беседе учителей русского языка ................................................................. 24

Зволяйко Е. В. Конкретизация общих требований к организации образовательного процесса для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью ...................................................... 30

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Шестеркина Л. П., Марфицына А. Р. Проектная журналистика и современные тенденции журналистского образования ................................................................. 40

Жеребятникова Г. В., Полковникова Е. Ю. Проектная технология в формировании созидательной активности будущих педагогов в образовательном процессе вуза ................................................................. 49

Десненко С. И., Пахомова Т. Е. Комплексы заданий как специальные дидактические средства формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций ...................................................... 58

Елашкина Н. В., Заграйская Ю. С. Сетевое комьюнити как средство межкультурного общения на иностранном языке ................................................................. 71

ПЕДАГОГИКА ШКОЛЫ

Широкова В. В. Формирование у младших школьников универсального учебного действия моделирования на уроках изобразительного искусства ...................................................... 80

Шемереко А. С., Черник В. Э. Формирование способности к самоорганизации у старшего дошкольника ................................................................. 88

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Ерещенко Ю. В. Психологические особенности профессиональной адаптации студентов, проходящих практику в школе ................................................................. 98

Малахова В. Р., Черняевская В. С. Психологический механизм самораскрытия способностей личности в общем образовании ................................................................. 105

Мариненко О. П., Снопкова Е. И. Социальный компонент как доминанта поддерживаемой иностранных студентов среды ................................................................. 111
## CONTENTS

### FUNDAMENTAL APPROACHES IN EDUCATION

**Erdyneeva K. G., Klimenko T. K., Bordonskaya L. A., Igumnova E. A., Levdanskaya Yu. Yu.** University as a Subject of the Region in Development:
- Methodological Approaches and Principles ................................................................. 6

**Levchenko O. Yu.** The Experience of Reforming of the Domestic
- Foreign Language Teaching at the Turn of the XIX–XX Centuries ............................... 17

**Komarova E. N.** Ideas about heuristic conversation
- of Russian language teachers ....................................................................................... 24

**Zvoyko E. V.** Specification of General requirements
- to the organization of educational process
- for students with disabilities ........................................................................................ 30

### DOMESTIC PEDAGOGY: TRENDS, TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS

**Shesterkina L. P., Marfittsyna A. R.** Project journalism
- and current trends in journalistic education ...................................................................... 40

**Zherebyatnikova G. V., Polkovnikova E. Yu.** Project technology
- in the formation of future teachers’ creative activity
- in the educational process of the university .................................................................... 49

**Desnenko S. I., Pakhomova T. E.** Complexes of tasks as special
- didactic means of forming ICT-competence of future teachers
- of pre-school educational organizations ....................................................................... 58

**Yelashkina N. V., Zagraiskaya Yu. S.** Network Community as Means
- of Intercultural Communication in a Foreign Language .................................................. 71

### SCHOOL PEDAGOGY

**Shirokova V. V.** Formation of universal educational action of modeling
- of younger schoolchildren at lessons of the fine arts .................................................... 80

**Shemereko A. S., Chernik V. E.** Formation of the ability to self-organization
- of children of the senior preschool age ......................................................................... 88

### PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

**Ereschenko Yu. V.** Psychological Features of Professional Adaptation
- of Students Doing Internship at School ........................................................................ 98

**Malakhova V. R., Chernyavskaya V. S.** Psychological Mechanism
- of Personality Self-Disclosure in General Education .................................................... 105

**Marinenko O. P., Snopkova E. I.** The social component as the dominant
- of supportive environment for international students .................................................... 111
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ

FUNDAMENTAL APPROACHES IN EDUCATION

УДК 378
DOI: 10.21209/2658-7114-2019-14-1-6-16

Клавдия Гомбожаповна Эрдынеева1, доктор педагогических наук, профессор, Забайкальский государственный университет (672039, Россия, г. Чита, ул. Александров-Заводская, 30), e-mail: eridan58@mail.ru orcid: 0000-0001-5547-1887

Татьяна Константиновна Клименко2, доктор педагогических наук, профессор, Забайкальский государственный университет (672039, Россия, г. Чита, ул. Александров-Заводская, 30), e-mail: klimenko_tk@mail.ru orcid: 0000-0001-6936-8557

Лидия Александровна Бордонская3, доктор педагогических наук, профессор, Забайкальский государственный университет (672039, Россия, г. Чита, ул. Александров-Заводская, 30), e-mail: gsbordo@yandex.ru orcid: 0000-0002-7481-3237

Екатерина Александровна Игумнова4, доктор педагогических наук, доцент, Забайкальский государственный университет (672039, Россия, г. Чита, ул. Александров-Заводская, 30), e-mail: igumnova1@mail.ru orcid: 0000-0001-8907-9154

Юлия Юрьевна Левданская5, кандидат педагогических наук, доцент, Забайкальский государственный университет (672039, Россия, г. Чита, ул. Александров-Заводская, 30), e-mail: art-koltsova@yandex.ru orcid: 0000-0002-6767-1277

Университет как субъект региона в развитии: методологические подходы, принципы6

В статье актуализируется проблема переориентации репродуктивной системы традиционного высшего образования в условиях неопределённостей транзитивного общества на креативную модель, в которой университет призван стать научно-исследовательским, социокультурным и иными функциями.

1 К. Г. Эрдынеева – основной автор, организатор исследования, разрабатывала методологию исследования, концепцию статьи, систематизировала и анализировала материалы, формулировала выводы.
2 Т. К. Клименко – основной автор, разрабатывала концепцию статьи, систематизировала и анализировала материалы, формулировала выводы.
3 Л. А. Бордонская разрабатывала концепцию статьи, систематизировала и анализировала материалы, формулировала выводы.
4 Е. А. Игумнова разрабатывала концепцию статьи, систематизировала и анализировала материалы, формулировала выводы.
5 Ю. Ю. Левданская анализировала материалы, участвовала в оформлении статьи.
6 Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ЗабГУ», проект № 270-ГР «Интеграция в открытом образовательном пространстве как фактор профессионального роста субъектов образования».

© Эрдынеева К. Г., Клименко Т. К., Бордонская Л. А., Игумнова Е. А., Левданская Ю. Ю., 2019
Введение. В условиях динамичной экономической, социокультурной, политической реальности, ускоряющегося темпа жизнедеятельности осуществляется расширение и интернационализация высшего образования, конструирование междисциплинарных учебных программ, укрепление индивидуальных компетенций для участия на мировом рынке труда. Университетам принадлежит жизненно важная роль в обеспечении глобальной безопасности, продвижении устойчивого человеческого развития и планетарного гражданства. Всё это позволяет пересмотреть природу и цель университетов, в том числе региональных, в рамках конкретных национальных, социально-экономических, политических и академических контекстов. Университеты призваны обеспечить фундаментальную подготовку кадров, способных создавать инновационные продукты и технологии в соответствии с потребностями конкретной региональной социально-экономической системы и формирующегося рынка труда.

Анализ результатов ежегодного рейтинга инвестиционного климата в 2018 году, по данным агентства РАЭК (РАЭК-Аналитика), свидетельствует о том, что Забайкальский край обладает пониженным потенциалом и входит в группу высокого риска. Структурная несбалансированность экономики, низкие показатели уровня жизни населения Забайкальского края по сравнению со среднероссийскими отражают социально-экономическое неблагополучие региона. Поэтому требуется поиск новых моделей развития университета, основанных на инновационно-технологическом прогрессе и модернизации образования в направлении развития креативности, формирования целеориентированной, конструктивной деятельности, развития «общечеловеческой» морали, в реализации «этической» революции изменения человеческих качеств, консолидации народов в культурно-профессиональном контексте.

Цель исследования – выявить роль университета в модели регионального развития, определить основные тенденции развития университета как субъекта региона.

Научная новизна исследования состоит в выявлении теоретических идей и практик развития университета как субъекта региона для совершенствования образовательной системы с учётом региональных особенностей. В модели регионального развития университет должен играть роль ключевого субъекта в системе образовательных, научных, культурно-просветительских, политических, экономических, международных отношений, что, в свою очередь, создаст условия для ускорения социально-экономического развития и укрепления культурно-исторического ландшафта Забайкальского края. Университет как концентрация интеллектуального капитала в системе образования должен проявлять готовность к формированию цивилизационной самоидентификации, что требует серьёзных изменений в мировоззрении, обретения базовой когнитивной ценности – рефлексивного мышления.
В модели иерархизации системы высшего образования по уровню бюджетного финансирования и материально-технической поддержке со стороны государства региональные университеты могут претендовать на включение его в сети опорных университетов, что предполагает объединение идей и знаний, ресурсов, взаимодействие и координацию усилий образовательных организаций, бизнес-партнёров и органов власти для достижения национально значимых целей. Сетевой подход позволит образовательным организациям становиться более универсальными и высокотехнологичными в овладении передовыми образовательными практиками, обеспечит многоомерность (учёт культурного многообразия региона) и многоширь (равноправие различных культурно-исторических типов) образовательного пространства [10; 13], даст импульс для развития многоуровневых научно-образовательных и культурных региональных кластеров, обеспечит формирование междисциплинарных, кросскультурных компетенций.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования являются основополагающие труды по университетскому образованию (В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, Х. Ортега-и-Гассет и др.), системный, сравнительно-сопоставительный и культурологический подходы, позволяющие рассмотреть университет как целостное явление с определением основных тенденций и перспектив развития высшего образования, изучить университет как субъект региона в его взаимосвязи с социально-экономическими, политическими и культурными изменениями глобализирующегося мира.

Для выполнения задач и проверки выдвинутой гипотезы применены методы исследования: теоретические – моделирование, анализ, сравнение, обобщение; эмпирические – анализ документов, отражающих современные тенденции развития высшего образования; проективная методика для исследования представлений об университете, которая позволила оценить образы университета. В исследовании приняли участие бакалавры, магистранты и аспиранты Забайкальского государственного университета в возрасте от 18 до 42 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. В эпоху развития информационной цивилизации, переориентации ре-продуктивной системы традиционного образования на креативную модель университет становится научно-исследовательским, социокультурным и инновационным центром региона.

Согласно идеям Джона Генри Ньюмена, миссия университета состоит в утверждении единства человечества, а цель университета заключается в культивировании интеллекта для формирования индивидуального субъекта [8]. Поэтому университет – квинтэссенция «интеллектуальной культуры», постижение которой происходит в процессе автономной деятельности студента в условиях особой духовной «экологической ниши» университета.

Х. Ортега-и-Гассет рассматривал университет как центр культуры, а университетское образование – как специфическую социальную практику, в которой человек «вырастает» в культурном отношении. Под культурой он понимал «жизненную систему идей каждой эпохи». «Идеальный» университет предоставляет студентам возможность почувствовать потребность в науке, становиться культурным человеком и компетентным профессионалом, развивает способность целостного видения мира в различных взаимосвязях и взаимозависимостях [9, с. 49].

Однако в условиях экономизации и прагматизации высшего образования происходит постепенное ослабление культурно-ценностных ориентиров университетов. В настоящее время наблюдаются негативные тенденции разрушения исторической памяти и национальных традиций.

В контексте обсуждения интерес представляют различные модели развития университета. Й. Г. Виссема предлагает модель университета третьего поколения, которая отражает переход от гумбольдтовской модели университета, сочетающей принципы единства преподавания и исследования, академической свободы, государственно-государственного финансирования, уединения и свободы, к модели университета, функция которого состоит в производстве и коммерциализации разработанных ноу-хау посредством выстраивания бизнес-процессов в системе университетского образования, диверсификации источников финансирования университета, организации сетевой системы управления, включая попечительские советы и др.
Основополагающие подходы в образовании

К основным характеристикам университета третьего поколения относятся: фундаментальность исследований как основы научного и экономического прогресса; междисциплинарность; сотрудничество с промышленными компаниями, выход на международный рынок; открытость университета; масштабность деятельности, обеспечивающей конкурентное преимущество; творческий потенциал; знание иностранных языков; децентрализация; роботизация, в том числе при решении научно-исследовательских задач; формирование установки обучающихся на реализацию конкретного проекта и на создание финального продукта.

Преподаватель становится наставником для студентов, обеспечивающим условия для выстраивания индивидуальной образовательной траектории [2].

В настоящее время обсуждается концепция университета 4.0, сущность которой состоит в создании креативного класса, способного генерировать инновации и находить нестандартные решения 1.

Вместе с тем интересны концепт ведущего университета (Flag ship University), деятельность которого реализуется в целях выработки нового знания и обучения, становления процветающего и более справедливого общества, а также развитие «индивидуального человеческого капитала» [14; 16].

П. Альтбах, Д. Салми, И. Д. Фрумин выделили отличительные характеристики университетов мирового класса, отметив наличие высокой концентрации таланта, «обеспеченность ресурсами, гибкую систему управления, позволяющую стратегически применять инновационные и гибкие подходы, оперативно принимать решения и эффективно управлять ресурсами» [12].

Рассматривая образование как значимую отрасль человеческого капитала в формировании государственной политики обеспечения экономического роста, Т. Л. Клячко, В. А. Мау обращают внимание на «соответствие факторы развития образования», к которым относятся «переход от массового высшего образования к всеобщему», рост затрат университетов и «создание массовых открытых онлайн-курсов» 2 (MOOK); неопределённость границ формального образования, вершиной которого были университеты, постоянное расширение сфер неформального (с позиции ООН, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ «опережающего образования») и информального образования [4].

Образовательная информационная экосистема, создание которой напрямую связано с цифровыми технологиями, призвана сосредоточить усилия на достижении «знания вещей», а на развитии навыков решения проблем посредством развития креативности, критического мышления, устанновления коммуникации и коллаборации. Структура и формы подачи материала могут быть ограничены только возможностями платформ.

В эпоху цифрового образования преподаватель выступает в роли автора контента, создающего видео и тесты, а также члена команды преподавателей, обеспечивающей интерактивное взаимодействие в режим онлайн для формирования у студентов персонализированного опыта обучения с учётом «многообразия в режиме реального времени». Кроме того, преподаватель задействован при проведении индивидуальных интерактивных занятий по запросам студентов, при переводе видеолекций в профессиональный видеоформат [3, с. 44].

Анализ международного рынка MOOK позволяет выделить свободные ниши и начать работу по созданию онлайн-курсов на русском, английском и китайском языках, например, «Современное Забайкалье: экологический контекст»; «Кросс-культурные исследования саморегуляции личности»; «Суицид в сибирских и дальневосточных регионах», «Здоровье детей коренного населения Сибири и Дальнего Востока» и др.

В наметившихся «контурах новых социально-экономической и технологической реальностей» Т. Л. Клячко, В. А. Мау выделяют следующие факторы турбулентности [4]:

1. Ограничение возможности прогнозирования развития потребностей рынка труда как следствие повышения «технологического динамизма», что ориентирует университетское образование на развитие адаптационных способностей человека оперативно реагировать на новые вызовы;


2 Coursera, Udacity, EdX и FutureLearn – образовательные платформы.
– индивидуализация образования, в связи с чем возникает необходимость создания научных коллективов, где образование реализуется в процессе исследования; перехода к модульной системе организации образовательных программ, разработки учебных планов и программ, исходя из потребностей студентов и/или слушателей, выстраивая индивидуальную карьеру, включая мотивы образования возрастной когорты;
– «традиционная поточно-групповая форма организации учебного процесса» — это не только индикатор «серьёзного технологического отставания российских университетов на фоне развития мирового высшего образования» [11, с. 13], но и серьёзный барьер для индивидуализации, которой соответствуют нелинейные, многовариантные практики педагогического «средового подхода» [7];
– повышение доступности высшего образования на основе стремительного развития инфокоммуникационных технологий образования, отсюда потребность в расширении онлайн-курсов в программах университетов с широким доступом для различных категорий обучающихся с учётом их потребностей, мотивов, потенциала;
– интернационализация образования и возникновение глобального научно-образовательного языка;
– изменение образовательного уровня населения вызывает необходимость в «изменении структуры рабочих мест»;
– формирование социальных сетей посредством вовлечения молодёжи в систему образования (демпфирование молодёжной безработицы).

К тенденциям развития высшего образования следует отнести создание университетских консорциумов, ассоциаций, которые обретают потенциал «мягкой силы». Это мощный ресурс распространения национальных культурных ценностей через образование, науку, культуру, искусство. Благодаря концепту «мягкой силы» университеты в условиях трансграничья раскрывают новый эвристический потенциал для формирования благоприятного геополитического климата.

М. В. Богуславский справедливо указывает на противоречивый механизм «возвратной модернизации», которая выражается в значительном усилении законодательной, нормативной и регулятивной роли государства в сфере образования; регламентации профессиональной деятельности и поведения участников образовательного процесса; сужении вариативности; усложнении квалификационных процедур [1].

Анализ состояния высшего образования требует обращения к принципам Болонского процесса, противоречивым результатом внедрения которых являются, в частности, привлечение иностранных студентов; снижение «доли студентов, окончивших бакалавриат по математическим и естественно-научным специальностям»; создание новых образовательных продуктов; внедрение дополнительных систем регулирования процесса обучения; усиление административного аппарата, повышение бюрократизации; профессионализация студентов.

Обращаясь к реалиям сегодняшнего дня, следует отметить, что некоторого комментария требует вопрос согласования перечня программ и потребностей региональных систем образования.

В. В. Лаптев, С. А. Писарева, А. П. Тряпицына отмечают несогласованность, во-первых, ФГОС ВО, профессионального стандарта с ФГОС ОО; во-вторых, программ подготовки педагогов, реализуемых вузами, с запросами рынка труда, кроме того, чрезмерную детализацию трудовых действий, что «противоречит идее "рамочного" построения стандартов и затрудняет применение его в образовательной практике и его сопоставление с образовательными стандартами» [5, с. 5–14].

Несмотря на то, что развитие высшего образования находится на перепутье на фоне неопределённостей транзитивного общества, тем не менее, университеты стремятся к саморазвитию. Их роль трудно переоценить, поскольку университеты являются ядром инновационной системы, так как в состоянии генерировать знания, производить и создавать на заказ новые технологии, внедрять их в региональные системы [19; 20].

Университеты представляют уникальный тип организации, поскольку предназначены для обучения будущих интел-
Основополагающие подходы в образовании

лектуальных лидеров, лиц, принимающих решение. В рамках концепции устойчивого развития необходимо не только рассмотреть экономические, экологические и социальные аспекты устойчивости, но и уделять особое внимание управлению инновациями в стратегических направлениях, среди них: гибкое и инклюзивное планирование; регулярные исследования культурного климата; постоянный мониторинг прогресса, информационно-пропагандистская деятельность. Области инноваций для университетов включают в себя стратегию бренда, трансформацию организационной культуры, новые направления исследований, в том числе использование глобальных краудсорсинговых проектов [18].

Генерация «трендовых сценариев» для университетов основана на комбинации различных технологий изучения будущего. Для изучения социальных представлений об университете использована проектная методика. Респондентам предложено изобразить метафорически понятие «университет» с заполнением пострисуночного опросника. Контент-анализ позволил выделить следующие метафоры в рисунках и типичные представления, выраженные в конкретных образах:

5. **Университет – «гармония»**. Образы: солнце, природа, здание МГУ.

7. **Университет – «изменение, динамика»**. Образы: новая ступень, лестница, круто-ворот воды в природе, знак бесконечности.
8. **Университет – «тоска»**. Образы: пустыня, камень, одиночество, знак вопроса.

Анализ метафор свидетельствует о том, что отношение к университету амбивалентно; 40 % изображений имеют позитивный характер, 25 % – отрицательный. Для 35 % опрошенных университет ассоциируется с противоречивыми образами. Результаты исследования отражают степень осознания и признания роли университета в жизни молодых людей. Социальные представления находятся под воздействием жизненной позиции и уровня самосознания, отражают жизненные установки и смыслосодержащие ценности студентов на уровне обыденного сознания. Поскольку социальные представления возникают, развиваются и разрушаются под воздействием множества системообразующих факторов, то следует задуматься о том, чтобы образ университета был более чётким, позитивным и дифференцированным.

Системный и сравнительно-сопоставительный анализ мировых, национальных, региональных практик позволяет обозначить контуры модели регионального университета, включённого в контекст образовательной экосистемы. Исходя из глубинной миссии университета как «преобразователя» культуры и общества, источника и катализатора духовной эволюции социума, человека, остановимся подробно на возможности решения проблем региона через генерацию идей, воспитание лидеров, разработку стартапов на уровне базовых онтологем и их продвижение в регионе, что отражено в таблице.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Контуры модели регионального университета</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Цель:</strong> разработать модель университета как субъекта региона</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Базовые процессы</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Обучение, воспитание, развитие, формирование компетенций</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Таблица
| Образовательная среда, образовательное пространство | Интеллектуально-творческая среда для образования и воспитания духовных лидеров |
|-----------------------------------------------|
| Образовательный институт, центр научных исследований, лаборатории | Междисциплинарная фабрика мыслей, реализующая метапредметное образование, акселератор, бизнес-инкубатор. Опережающая роль научного исследования по отношению к образованию. Гранты и награды. Реферируеме публикации |
| | |

**Образовательный процесс**

- «совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленных на решение задач образования, воспитания и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом»
- Аккумулирование существующих знаний с учётом междисциплинарного (межотраслевого) характера содержания образования, проблемно-ориентированное взаимообучение в команде; постановка гипотез, их верификация и приращение актуальных знаний; рефлексия, асинхронная (индивидуально-ориентированная) организация образовательного процесса

**Судент**

- Усиление субъектной позиции студента в учебно-воспитательном процессе
- Проактивная интеллектуальная автономия студента. Усиление субъектной позиции студента в образовании и науке. Вовлечения в создание альтернативных сценариев развития региона, удовлетворённость студентов

**Образовательные программы**

- Комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»)
- Программа как генерация креативных идей, коммуникация, создание коллаборации, разработка технологических решений, запуск нового проекта, образование, просвещение, результат. Нелинейные междисциплинарные (межпрограммные) образовательные траектории. Экспериментальные программы обучения и трансдисциплинарные исследования. Включение принципов устойчивого развития университета в систему управления, образования и исследований, сетевого взаимодействия по горизонталы и вертикали, информирование заинтересованных сторон [17]

**Автор программы**

- Университет
- Партнёры по сетевому взаимодействию независимо от территориальной удалённости

**Университет как автор альтернативных инвестиционных проектов**

- Строительство конференц-зала и спортивного комплекса.
- Создание Центра карьеры
- Создание лабораторий и библиотечной системы с использованием самых современных технологий. Инвестиционирование в человеческие ресурсы, качество услуг и интернационализацию. Минимизация воздействия на окружающую среду посредством переработки и сохранения природных ресурсов, управления отходами, внедрение этих идей в учебные программы, дисциплины, учебные планы
Основополагающие подходы в образовании

<table>
<thead>
<tr>
<th>Университет в рамках сетевого взаимодействия</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>РАН, РАО, Комитеты по профессиональному обучению; Консультативный совет по сотрудничеству; Совет по образованию для взрослых; Министерство науки и высшего образования; Министерство просвещения; Министерство культуры</td>
</tr>
<tr>
<td>Международное сотрудничество между различными секторами науки, экономики, культуры и общества, обеспечивающее управление знаниями для социального развития, экономического роста и защиты окружающей среды</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости поиска и описания оптимальной конфигурации будущего регионального университета, поскольку «вестернизация образования разрушает традиционную систему образования нашего общества, но не делает её западной» [6, с. 76].

Заключение. Резюмируя, полагаем, что развитие университета как субъекта региона является междисциплинарным предметом исследования. В системе инновационной экономики региона университет играет значимую роль, поскольку выступает как ресурс и механизм укрепления будущего благополучия региона. Реальные проблемы, возникающие в деятельности университета, могут быть решены в процессе моделирования на основе объединения различных областей знания, в рамках различных научных подходов, что позволяет сочетать глубину исследования с практической эффективностью.

Список литературы
5. Лаптев В. В., Писарева С. А., Тряпицына А. П. Концептуальная рамка согласования образовательных и профессиональных стандартов в программах подготовки педагогов в университете // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2017. № 185. С. 5–14.
12. Салми Д., Фрумин И. Д. Российские вузы в конкуренции университетов мирового класса // Высшее образование в России. 2007. № 3. С. 5–45.

Статья поступила в редакцию 23.01.2019; принята к публикации 25.02.2019

Библиографическое описание статьи

Klavdia G. Erdyneeva¹,
Doctor of Pedagogy, Professor,
Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: eridan58@mail.ru
orcid: 0000-0001-5547-1887

Tatiana K. Klimenko²,
Doctor of Pedagogy, Professor,
Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: klimenko_tk@mail.ru
orcid: 0000-0001-6936-8557

Lidiya A. Bordonskaya³,
Doctor of Pedagogy, Professor,
Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: gaborدو@yandex.ru
orcid: 0000-0002-7481-3237

Ekaterina A. Igumnova⁴,
Doctor of Pedagogy, Professor,
Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: igumnova1@mail.ru
orcid: 0000-0001-8907-9154

Yuliya Yu. Levdanskaya⁵,
Candidate of Pedagogy,
Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: art-koltsova@yandex.ru
orcid: 0000-0002-6767-1277

University as a Subject of the Region in Development: Methodological Approaches and Principles⁶

The article actualizes the problems of reorientation of the traditional higher education reproductive system (in the context of transitive society uncertainties) to the creative model, in which the university is intended to become a research, socio-cultural and innovative center of the

¹ K. G. Erdyneeva – main author, organization of the study; study conception, systematization and analysis of data, conclusions, drafting of manuscript.
² T. K. Klimenko – main author, conception development, systematization and analysis of data, conclusions, drafting of manuscript.
³ L. A. Bordonskaya – conception development, systematization and analysis of data, conclusions, drafting of manuscript.
⁴ E. A. Igumnova – study conception, systematization and analysis of data, conclusions, drafting of manuscript.
⁵ Yu. Yu. Levdanskaya – analysis of data, participation in manuscript drafting.
⁶ Research was implemented with financial support of the Transbaikal State University, project No. 270-GR "Integration in the open educational sphere as a factor of professional growth of subjects of education".
region. It is indicated that the possibility of incorporating a regional university into a network of supporting universities involves the combination of ideas and knowledge, resources, interaction and coordination of educational organizations’ efforts, business partners and authorities in order to achieve nationally significant goals. The authors question the trend of gradual weakening of university cultural values in the context of economization and pragmatization of higher education; analyze the nature, models, goals, “trend scenarios” of universities, including regional ones, within specific national, socio-economic, political and academic contexts; identify the role of the university in the regional development model, determine the main trends in the development of the university as a subject of the region. For the study of social ideas about the university projective methods were used. It is concluded that the search for the optimal configuration of the future regional university as an educational information ecosystem in a transboundary region should be conducted in the context of interdisciplinary research based on the concept of “soft power”, which will reveal the new heuristic potential to create a favorable geopolitical climate. Making of “trend scenarios” for universities is based on a combination of various technologies for studying the future.

**Keywords:** university, university models, trend scenarios of university development, educational information ecosystem, concept of “soft power”, regional development

**References**

10. Rastorguev, V. N. Social reconstruction in the modern world: ideals and reality, the civilization mission of Russia. Philosophy of politics and law, no. 7, pp. 78–98, 2016. (In Rus.)
11. Sazonov, B. A. Individually-oriented organization of the educational process as a condition for the modernization of higher education. Higher education in Russia, no. 4, pp. 10–24, 2011. (In Rus.)


Received: January 23, 2019; accepted for publication February 25, 2019

Reference to the article
Опыт реформирования отечественного иноязычного образования на рубеже XIX–XX веков

Статья посвящена актуальной проблеме исторической науки, а именно – анализу состояния иноязычного образования в России на рубеже XIX–XX веков. Автором представлен анализ обширного массива историко-педагогических источников, позволяющих оценить результаты реформационного процесса в избранных хронологических рамках, что позволит обогатить систему научных знаний и составить объективную картину исторического процесса становления и развития иноязычного образования. Процесс социально-экономического и общественно-политического развития России на рубеже XIX–XX веков вызвал необходимость реформирования системы образования. Многократные кадровые изменения в Министерстве народного просвещения Российской империи приводили к тому, что разработанные проекты реформ не отличались последовательностью и имели противоречивый характер. Историко-педагогические источники отражают многообразие мнений относительно дальнейших путей развития отечественного образования, а также роли и места в нём иностранных языков. Среди проблемных вопросов, выявленных в ходе дискуссий, названы использовавшиеся методы обучения, большой объём грамматического материала, подлежащего изучению, нехватка педагогических кадров, соотношение и последовательность преподаваемых иностранных языков. Изучение имеющегося опыта реформирования иноязычного образования требует всестороннего научного осмысления и изучения, поскольку позволяет выявить ценные, но вместе с тем забытые идеи, заслуживающие своего дальнейшего развития и применения.

Ключевые слова: история иноязычного образования, рубеж XIX–XX веков, реформы, система образования, исторический опыт

Введение. Проблема модернизации системы образования в России продолжает сохранять свою актуальность, однако исторические основы данного процесса изучены недостаточно полно. Современная педагогическая теория и образовательная практика являются результатом длительного исторического развития, каждый их последующих этапов которого предполагает критическое переосмысление предыдущих. К настоящему времени накоплен значительный объём историко-педагогических источников, позволяющих реконструировать состояние отечественного иноязычного образования в избранной хронологической рамке. Вместе с тем наблюдается недостаток исследований, касающихся проводившихся в данный период образовательных реформ и имеющего место противоборства между различными педагогическими течениями, политическими партиями, общественными группами по определению приоритетных направлений государственной образовательной политики.

Методология и методы исследования. Развитие исторической науки предполагает вовлечение в научный оборот широкого спектра источников, отражающих многоаспектность происходивших процессов. В контексте изучения опыта реформирования отечественного иноязычного образования на рубеже XIX–XX веков представляют интерес печатные издания, отражающие содержание дискуссий, касающихся перспектив развития отечественного образования.
туации в стране. Характеризуя данный пе-
риод, С. Ф. Егоров писал о радикальном пе-
ресмотре различных сторон деятельности го-
вдеобразовательной школы, в том числе структуры, содержания, методов и органи-
зационных форм обучения [1]. Значительно
увеличилось число учебных заведений, од-
нако, это не решало в полном объёме суще-
ствовавшую в них потребность. По данным,
приведённым в работе П. Ф. Кангерева, с
1905 по 1911 год количество гимназий воз-
росло с 236 до 375, реальных училищ – с
159 до 277, и только в течение 1911 г. было
открыто 33 мужских и 71 женская гимназия
[2, с. 543].

Особенностью данного периода явля-
лись и многократные кадровые изменения,
в частности, руководителей Министерства народного просвещения (И. Д. Делянов,
Н. П. Боголепов, П. С. Ванниковский, Г. Э. Зен-
гер, В. В. Глазов и др.), что влияло на вектор образовательной политики государства. Из-
вестный отечественный историк образова-
ния С. В. Рождественский, анализируя дея-
тельность И. Д. Делянова на посту министра народного просвещения в 1882–1897 годах,
пишет о нём как о решительном сторонни-
ке классической системы, высказывая при-
этом предположение об осознании им не-
достатков, имевших место в преподавании
древних языков в гимназиях. В подтвержде-
ние сказанному он ссылается на распоряже-
ние Министерства народного просвещения
от 16 июля 1886 года, в котором говорится
о несформированности навыков перевода и
недостаточном запасе слов у выпускников гимназии, которые «зная коренное слово не
в состоянии понять его значение в сложении
с каким-нибудь другим словом» [5, с. 663].

В 1889 году на основе доклада И. Д. Де-
лянова был поставлен вопрос о пересмо-
трёте учебных планов 1872 года. Сторонники реализма выступали за сокращение коли-
чества уроков древних языков и устраня-
ние существовавшего акцента на изучении грамматики в пользу других аспектов языка.
В итоге работы специальной комиссии была
выработана новая сетка, предполагавшая
уменьшение часов по древним языкам. На
повышение качества образования была
направлена и деятельность созданной вес-
ной 1889 года комиссии под руководством
М. С. Волконского, которая пришла к мне-
нию о необходимости внесения изменений в
программные требования. В частности,
предлагалось завершать изучение грам-
матики латинского и греческого языков в
6-м классе, посвящать курс двух старших
классов исключительно чтению, изменить
форму итогового контроля и осуществлять
его в виде переводов с древних языков на
русский [8].

В 1899 году в Московском учебном окру-
ге было проведено несколько совещаний,
посвящённых деятельности средних обще-
образовательных учреждений, материалы
которых начинались со ссылки на циркуляр
от 8 июля 1899 г., перечисляющий недостат-
ки в деятельности реальных училищ и гим-
назий. В их числе названо превалирование
dревних языков и неправильная постановка
учебного процесса, вследствие чего не до-
стигнута цель классического образования,
несмотря на большое количество часов.
При обсуждении данной проблемы не было
единодушия, высказывались диаметрально
противоположные точки зрения. Представи-
тели одной группы считали древние язы-
ки и математику основами классического
образования, допуская лишь возможность
уменьшения одного урока латинского и
dвух – греческого языка, аргументируя это
высоким художественным и воспитатель-
ным значением греческой литературы. Для
улучшения качества преподавания новых
языков, предлагалось сделать их обязатель-
ными предметами и организовать подготов-
ку отечественных преподавателей с универс-
sитетским образованием.

Другая группа пришла к мнению о не-
обходимости исключения из программы одно-
dого из предметов, усилив тем самым за
чёт перераспределения часов другие.
Таким предметом был признан греческий
язык, имеющий «те же задачи и действую-
щие средства», близкие к словесности, оте-
чественному, латинскому и новым языкам.

Имеющие источники демонстрируют от-
sутствие единодушия в вопросе о возрасте
оптимального начала изучения иностран-
ных языков. Так, на заседании 18 октября
1899 года предлагалось начинать это ещё
в приготовительной школе, указывая на по-
ложительный опыт ряда учебных заведе-
ний, в числе которых была названа школа
Валицкой, в которой преподавался фран-
cузский язык «исключительно практическим
путём», а немецкий язык для желающих –
во внеклассное время [7, с. 33]. В то же вре-
мя некоторые участники заседания высказа-
лились против введения новых языков в приготовительной школе, например, В. В. Глазков привёл в пример городские школы, в которых новые языки не изучались. В итоге обсуждения большинством голосов было принято решение об обязательном изучении двух новых языков со второго класса.

Важным свидетельством педагогического плюрализма является и сохранившийся протокол от 17 ноября 1899 года, отражающий дискуссию о сближении первых трёх классов гимназий и реальных училищ по общим предметам. Приведём резюме выступлений некоторых участников дискуссии. В. Н. Штурм полагал, что знание новых языков необходимо для каждого образованного человека, и чем лучше оно организовано, тем более выигрывает школа. В свою очередь Ф. Б. Ланн пришёл к выводу, что «неспешность» в изучении французского языка во многом определяется тем, что на него отводится меньшее количество часов, чем на латинский. Высказанная точка зрения вызвала возражения Л. А. Георгиевского, считавшего недопустимым сравнение двух этих языков, т. к. «конструкция французского языка не причиняет учащимся особых затруднений» [6, с. 115–116]. Что касается латинского языка, то чтение исторических сочинений à livre ouvert (без подготовки) он считал возможным лишь при большом количестве уроков. Н. Ф. Золотницкий полагал, что интерес к новым языкам пропадал, т. к. преподавание основывалось на грамматике, и предлагал использовать "практический" метод.

В январе 1900 года начала работу очередная комиссия, признавшая необходимость сохранения двух типов общеобразовательных учреждений. В классических гимназиях рекомендулось начинать изучение латинского языка с третьего класса, а греческий язык сделать обязательным только для поступающих на историко-филологические факультеты, что способствовало бы его более сознательному изучению. В свою очередь в реальных училищах следовало усилить преподавание новых языков [8, с. 75].

В материалах одной из комиссий содержится доклад директора Феодосийской гимназии В. Ф. Гришка, в котором он рассуждает о роли древних языков, которые общественное мнение прямо или косвенно считало причиной неудовлетворённости результатами обучения. Проанализировав существовавшую образовательную практику, он пришёл к выводу, что основная проблема кроется в организации данного процесса, «главным образом, в педагогическом персонале» [9, с. 18]. В докладе инспектора Пензенского реального училища М. Л. Соловьева говорится о недостатках классической школы, которая «не даёт развития, знаний и, отнимая массу времени, мешает надлежащим образом заниматься другими предметами, чтением… не действует она и воспитательно» [9, с. 104]. По его мнению, древние языки в средней школе представляли важность лишь для поступающих на филологический и юридический факультеты, и предлагал рассматривать их как специальные.

Вызывает интерес и доклад ординарного профессора университета св. Владимира И. А. Сикорского, высказавшего мнение, что для изучения языков по "изустному" способу наиболее оптимальным является возраст до 12 лет, подчёркивая при этом, что по письменному способу данный процесс значительно сложнее и представляет "трудную и неприятную процедуру" [9, с. 122]. "Равномерное начало изучения мёртвых языков, в особенности – при отсутствии надлежащего промежуточного срока между двумя языками, может вызывать разные явления умственного утомления и способно в значительной степени понизить умственную работоспособность и успехи ученика", – считает И. А. Сикорский [Там же, с. 123]. П. С. Ванновский, возглавлявший Министерство народного просвещения в 1901–1902 годах, предпринимал очередную попытку создать единую всесословную среднюю школу, реформируя классические гимназии и отменяя преподавание в них греческого языка. Однако его проект, как и проекты его предшественников, вызвал негативную реакцию со стороны защитников классической системы и, не пройдя согласование с представителями других ведомств, был отклонён. Вместе с тем несомненными положительными моментами создавшейся ситуации являлось широкое публичное обсуждение образовательных проблем, единство государственной власти, общественности и различных политических сил в признании необходимости дальнейших реформ в данной сфере, усиление влияния общественной инициативы на го-
сударственную политику, активное участие земств в развитии системы образования.

Многие идеи, высказанные в ходе дискуссий, получили свою реализацию при министре П. И. Игнатьеве и были воплощены в программах 1915 года, в создании которых принимали участие видные педагоги и методисты, например, по новым языкам — Л. В. Щерба. Следует отметить, что опираясь на опыт своих предшественников, он широко привлекал общественность к обсуждению проектов, создавая при Министерстве различные комитеты и комиссии. Особенности программы заключались в том, что преподавателю предоставлялась свобода в выборе метода обучения; все виды занятий следовало направлять на развитие самостоятельности учащихся; перевод с иностранного языка на русский не должен был сводиться к буквальной передаче на русском языке отдельных иностранных слов, т. к. целью было понимание иностранной книги; пересказы на иностранном языке допускались к использованию «в известных скромных пределах», для того чтобы приучить к пониманию устной речи; знание грамматики рассматривалось не как цель, а лишь как средство, облегчающее понимание иностранного текста; для расширения словарного запаса следовало уделять большее внимание словообразованию. Поскольку умение самостоятельно писать на иностранном языке не составляло цели обучения, «диктовки», письменные пересказы, сочинения и переводы с русского языка на иностранный объявлялись излишними [4, с. 112].

В программе был подробно перечислен материал для изучения во всех классах и отделениях (новогуманитарном, староклассическом и реальном), который различался по количеству уроков. Программа была разработана по трём языкам: английскому, французскому и немецкому. Приведён в качестве примера фрагмент программы на английском языке. В 4-м классе новогуманитарного отделения на него отводилось 10 уроков, на которых предлагалось ознакомиться учащимся с английским произношением, графикой и орфографией самых употребительных слов и оборотов речи, при помощи разговорных и письменных упражнений, таких как списывание с доски и книги, решение «орфографических задач», умение читать и разбирать нетрудные статьи для поступенного приобретения «твёрдой осно-вы, как лексической, так и грамматической» [Там же, с. 123]. В 5-м классе следовало читать с разбором специально подобранные статьи, рассказы и стихотворения для ознакомления с выражениями и оборотами, а также прочитать около 120 страниц лёгкой беллетристической прозы современных писателей, исторической литературы и стихотворений.

В 6-м классе был установлен объём для чтения не менее 200 страниц из следующих разделов: биография и история (Оливер Кромвель, Капитан Кук и т. д.), английский библиотека, этнография и география (The Story of the North East Passage и т. д.), поэтические произведения и беллетристика (Д. Байрон, А. Теннисон, Г. Лонгфелло и т. д.); в 7-м классе увеличивался до 300 и включал поэтические произведения (А. Теннисон, Д. Милтон, Д. Грей, У. Шекспир и т. д.), сочинения научно-популярного содержания ("Epochs of English History", "England, Its People, Polity" и т. д.), биографические книги (о жизни сэра Вальтера Скотта, адмирала Нельсона и т. д.), издания по основам наук («Политическая экономия» профессора У. Джевонса, книга «Солнце. Луна. Звёзды» и т. д.). Указанные в перечне сочинения могли заменяться другими, соответствующими по содержанию и объёму [Там же].

Примечательно, что программа содержит длинный перечень пособий по древним языкам, включающий книги для внеклассного чтения младшего, среднего и старшего возраста; пособия для учителей, касающиеся предмета, задач, истории и образовательной ценности классической филологии и древней философии; книги по истории греческой и римской литературы, хрестоматии, грамматики и словари; сборники для переводов и т. д.). Кроме того, для реализации принципа наглядности имелись учебные пособия, использование которых позволяло облегчить понимание греческих и латинских классиков. Они включали таблицы, географические карты, планы Афин и Рима, а также модели произведений архитектуры (римский мильевый столб, римский дом, греческий театр и т. д.), одежду, греческих и римских монет, домашней утвари (ручная мельница, давило для оливок, различные сосуды, троянское веретено, таблицки для письма и т. д.).

«Наиболее способствуют пониманию древних авторов и усвоению античного духа экскурсии в те страны, где жили и действова-
Основополагающие подходы в образовании

ли великие мужи древности, т. е. в Грецию и Италию», – записано в программе [4, с. 166]. Достижению этой цели способствовала и организация экскурсий в отечественные музеи, в числе которых названы Эрмитаж, Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете, музеи в Херсонесе, Керчи, Ростове и других городах. Например, в войском музее Екатеринодара имелись «древние предметы, найденные на Кавказе, особенно в Кубанской области» [Там же].

Возывает несомненный интерес то, что одной из рекомендованных форм работы была постановка пьес на иностранном языке. Важным условием было названо привлечение всех учащихся класса к данной работе в той или иной форме, например, написание на иностранном языке афиш, «выполняя их более или менее художественно» [Там же, с. 115]. Примечательно, что представлен подробный алгоритм данной деятельности, например, ученикам рекомендовали разучивать роли дома, а затем практиковать их чтение в классе, что «дадёт преподавателю возможность исправить их произношение, следить за постановкой тонического и логического ударений, за повышением и понижением голоса» [Там же, с. 114]. Проанализировав иноязычное образование в данный исторический период, О. А. Логинова пришла к мнению, что ошибочно поставленная перед средней школой цель привела к тому, что преподавание иностранных языков, «несмотря на большое количество отводимого на него времени, не дало каких-либо положительных результатов, вследствие чего в перерыве так называемой "Игнатьевской реформы" иностранные языки в средней школе были значительно урезаны, а их роль снижена» [3, с. 5].

Анализ источников демонстрирует большое внимание со стороны государственной власти и общественности к вопросам реформирования системы образования на рубеже XIX–XX веков. Широкое обсуждение данной проблемы не прекращалось во многом из-за давления либерально настроенных кругов интеллигенции. Подтверждением сказанному являются многочисленные дискуссии, организованные как Министерством народного просвещения, так и различного рода педагогическими сообществами и объединениями, общественными и политическими организациями, предметом которых выступала приоритетность классического или реального образования. Сменявшие друг друга министры просвещения инициировали проекты очередных реформ, варьировавшиеся от более сдержанных до радикальных. В процессе их реализации сталкивались интересы разных социальных слоёв общества, что придавало им отчасти противоречивый характер, свидетельством которого является чередование реформ и контрреформ.

Сказанное в полной мере касается преподавания иностранных языков, большое внимание к которым было обусловлено государством концепцией классицизма, делявшей акцент на приоритетности древних языков. В материалах, отражающих деятельность многочисленных комиссий, высказывались критические оценки состояния иноязычного образования, в частности, распределения часов между древними и новыми языками, целей и содержания обучения, преемственности между различными типами учебных заведений. Вызывало заслуженную критику наличие большого объёма грамматического материала, содержавшегося в программах, обсуждались формы учебной деятельности по его усвоению. Неоднозначно оценивалась такая характерная черта отечественной школы, как многоязычие, предпринимались попытки определения оптимального возраста начала изучения иностранных языков и их соотношения. Реформирование в области иноязычного образования, имевшее место на рубеже XIX–XX веков, выражалось в изменении количества часов, отведённых на древние и новые языки, корректировке учебных планов и программ, постепенном уходе от монополии переводного метода, сокращении грамматического материала и изменении форм работы с ним.

Процесс реализации разрабатываемых реформ отличался непоследовательностью, чему объективно способствовала сложная общественная ситуация в стране, сопровождавшаяся широкой общественной критикой правительственного курса, что заставляло многократно корректировать государственную образовательную политику. В значительной мере реализации планируемых реформ помешала Русско-японская война, революционные события 1905 года, а позднее и социально-политический кризис, вызванный Первой мировой войной.
Заключение. Представленная статья является частью исследования обширной проблемной области — истории отечественного иноязычного образования. Опыт реформирования, накопленный в досоветский период, идеи ведущих отечественных педагогов и общественных деятелей, высказанные в ходе дискуссий, требуют своего переосмысления в контексте нового педагогического мышления с целью дополнения педагогической теории и совершенствования практики обучения иностранным языкам, обогащения исторической науки.

Список литературы

Статья поступила в редакцию 21.11.2018; принята к публикации 25.12.2018

Библиографическое описание статьи
Russian Empire led to the fact that projects of reforms were not consistent and had a contradictory nature. Historical and pedagogical sources reflect the diversity of opinions on the further ways of development of domestic education, as well as the role and place of foreign languages in it. The teaching methods, large amount of grammatical material to be studied, shortage of pedagogical staff, correlation and consistency of the studied foreign languages are named among the problematic issues identified during the discussions. The study of the experience of reforming foreign language education requires a comprehensive scientific understanding and study, since it allows us to identify valuable and unfairly forgotten ideas deserving the further development and application.

**Keywords:** history of foreign language education, reforms, turn of XIX–XX centuries., system of education, reforms, historical experience

**References**


**Received: November 21, 2018; accepted for publication December 25, 2018**

**Reference to the article**

Представления об эвристической беседе учителей русского языка

В настоящее время образование предлагает изменение мотивационно-смысловой установки учителя и учащихся, ориентированность на совместную поисковую деятельность, разнообразие форм и методов, обогащающих мотивы учения и расширяющих мотивационную сферу личности учащихся. Задачам модернизации современного образования отвечает использование такого развивающего метода обучения, как эвристическая беседа. Автор рассматривает эвристическую беседу как один из перспективных методов развития учащихся. Эвристическая беседа представляет собой систему логически связанных вопросов. На наш взгляд, эвристическая беседа обладает рядом преимуществ в структуре методов обучения русскому языку. Использование эвристической беседы способствует развитию мышления, формированию познавательной самостоятельности и приобретению опыта решения проблемных задач. Автор усматривает противоречие между возможностями эвристической беседы и невостребованностью этого метода в школьной практике учителями русского языка. Опираясь на анкетирование, автор выявляет представление о методе эвристической беседы на лингвистическую тему у преподавателей русского языка и приходит к выводу о том, что 72 % респондентов осознают значимость применения метода эвристической беседы в своей практической деятельности. При этом только 41 % учителей используют этот метод на уроке русского языка. И только 18 % учителей уверены, что владение методом эвристической беседы является необходимым условием их профессионального развития.

Ключевые слова: эвристическая беседа, эвристическая беседа на лингвистическую тему, методика обучения русскому языку, учителя русского языка, самореализация

Введение. Построение учебного процесса на уроках русского языка как партнерства педагога и учеников может быть успешно реализовано в проблемных методах обучения, в частности, путём применения эвристической беседы.

Анализ научно-методической литературы показал, что работы, посвящённые методу эвристической беседы на лингвистическую тему на уроках русского языка, представлены в полной мере. В частности, обучение ведению эвристической беседы не рассматривалось как задача подготовки учителя русского языка, что определяет научную новизну нашего исследования.

Творческая самореализация учителя на уроке предполагает владение всем арсеналом современных методов взаимодействия с учащимися в ходе решения учебно-воспитательных задач. Сегодняшний школьник не довольствуется позицией «кувшина, наполняемого знаниями»: с большей эффективностью необходимую информацию можно найти в интернете. Переход к субъект-субъектным отношениям предполагает новый взгляд учителя на организацию учебного процесса: ведущими должны стать эвристические методы взаимодействия с учащимися, в частности, эвристическая беседа. В то же время в современной школе наблюдаются противоречие между возможностями эвристической беседы и невостребованностью этого метода в школьной практике учителями русского языка.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, во-первых, необходимостью выявить представления учителей русского языка о методе эвристической беседы на лингвистическую тему, во-вторых, установить готовность учителей к использованию этого метода в собственной практике, в-третьих, недостаточной изученностью проблемы использования эвристической беседы лингвистического характера на уроках русского языка.

Эвристическая беседа известна уже со времён Сократа, который мастерски использо...
зовать беседу не как предоставление новых знаний, а как нахождение их людьми, с которыми он беседовал. Процесс познания для Сократа есть перевод уже имеющихся знаний человека из скрытого состояния в явное. Он побуждал своих учеников последовательно развивать спорное положение, приводил к постижению абсурдности исходного утверждения, а затем методом поиска истины наводил на верный путь.

С точки зрения М. Н. Скаткина, эвристика беседа – это вопросно-ответная форма обучения, при которой учитель не сообщает учащимся готовых знаний, а умеет поставленными вопросами заставляет их самих на основе уже имеющихся знаний подходить к новым понятиям и выводам1.

С точки зрения И. Я. Лернера, «эвристика беседа – это взаимосвязанная серия вопросов (большая или меньшая часть которых является небольшими проблемами) в совокупности ведущих к решению поставленной учителем проблемы»2.

Н. М. Плескацевич пишет: «Эвристика беседа – это создаваемая учителем система логически взаимосвязанных вопросов, каждый из которых составляет логический шаг, ведущий учащихся на основе запаса знаний к самостоятельному нахождению новых знаний или способов их добывания и раскрывающий пути и логику поиска» [6].

А. Д. Король использует термин эвристический диалог, под которым понимает постановку учащимся вопросов на каждом из этапов его образовательной деятельности [4].

Эвристика беседа с точки зрения большинства авторов представляет систему логически связанных вопросов, которые соединены так, что последующий вопрос логически вытекает из содержания ответа на предыдущий. То есть ответ представляет собой часть решения задачи и является отдельной мыслительной ступенькой. Инициатором постановки проблемы выступает учитель или ученик.

Излагая учебный материал методом эвристики беседы, учитель время от времени обращается к классу с вопросами, которые побуждают школьников включаться в процесс поиска. Активизация сознательной деятельности учащихся определяется характером задаваемых вопросов. Ответ на вопрос должен опираться на имеющуюся базу знаний, но при этом не содержаться в прежних знаниях. Характер вопросов, задаваемых учащимися, постоянно меняется: сначала используются вопросы, требующие воспроизведения знаний, а затем – вопросы, требующие размышлений, построения умозаключений, вопросы постепенно усложняются.

Не всякая беседа активизирует познавательную деятельность учащихся, способствует развитию их мышления. Когда учитель задаёт учащимся вопросы только на воспроизведение ранее усвоенных знаний, при этом полагая, что обучает эвристически, тем самым происходит подмена понятия «эвристика беседы». В эвристиической беседе вместо пассивного усвоения «чужого» знания предлагаются микрозадачи, в ходе решения которых и рождаются необходимые обобщения. Эвристический способ обучения предполагает скурупёзную реализацию эвристических задач. При этом необходимо соблюдать определённые условия проведения эвристики беседы: учитель не должен нарушать логику поиска учащимися ответа на проблемный вопрос в ходе урока; учитель должен добиваться ответа на каждый поставленный вопрос от самих учащихся, не превращая вопросы в риторические и не отвечая на свои собственные вопросы; необходимо обеспечить максимально посильное участие в обсуждении всех учеников, а не только сильных; если ученики затрудняются с ответом, необходимо умело интерпретировать вопрос или задать несколько наводящих, подвигающих учащихся к правильному ответу на основной вопрос, поставить эвристиическую задачу в совместной деятельности с учащимися, вывести на способ действия.

С. И. Брызгалова убеждена, что эвристика беседа выполняет важные задачи: позволяет получать глубокие и прочные знания. Побуждая к установлению связей и закономерностей в изучаемом материале, она способствует проникновению в его сущность, помогает находить в изучаемом материале причинно-следственные связи, обосновывать свои суждения, опровергать ошибочные мнения, критически подходить к фактам [2].

Ранее мы обращались к проблеме эвристической беседы [5; 8]. В данной статье мы приведем результаты анкетирования будущих учителей русского языка, чтобы выявить их представления в отношении названного метода.

Методология и методы исследования. В ходе работы были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ, наблюдение, анкетирование, обобщение преподавательского опыта. Для того чтобы выявить представления учителей русского языка о данном методе, нами была специально разработана анкета, состоящая из трёх вопросов открытого типа и трёх вопросов закрытого типа. В результате анкетирования была проведена диагностика сформированности представлений об эвристической беседе и готовности учителей русского языка реализовать эвристическое обучение русскому языку в школе (по данным самоанализа); был дан количественный и качественный анализ ответов респондентов для поиска путей повышения эффективности обучения русскому языку.

В исследовании приняли участие 22 учителя русского языка школ города Иванова и Ивановской области со стажем работы от 7 до 37 лет.

Вопросы были следующего содержания: «Что Вы понимаете под эвристической беседой?»; «Что представляет собой эвристическая беседа на лингвистическую тему? Опишите этот метод, пожалуйста»; «Пользуетесь ли в своей работе данным методом обучения?» (закрытый вопрос, варианты ответа: всегда, часто, редко, никогда); «Испытываете ли Вы трудности в реализации данного метода?» (закрытый вопрос, варианты ответа: да, скорее да, скорее нет, нет); «Какие именно трудности Вы испытываете в реализации метода "эвристическая беседа"?»; «Считаете ли Вы, что метод "эвристическая беседа" является необходимым условием Вашей профессиональной самореализации?» (закрытый вопрос, варианты ответа: однозначно да; да; скорее да; скорее нет; нет; однозначно нет).

Обработка данных осуществлялась путем подсчета среднего балла в ответе на закрытый вопрос и контент-анализа открытых вопросов [1].

Результаты исследований и их обсуждение. Первый вопрос был направлен на то, чтобы узнать, что именно респонденты понимают под методом «эвристическая беседа» (табл. 1).

Представления учителей русского языка об эвристической беседе

<table>
<thead>
<tr>
<th>Эвристическая беседа – это</th>
<th>Кол-во респондентов,</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Метод развивающего обучения</td>
<td>56,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Урок-открытие</td>
<td>16,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Вопросно-ответная форма обучения</td>
<td>28,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

В результате анкетирования приходим к выводу, что учителя рассматривают эвристическую беседу как один из методов развивающего обучения (56 % респондентов); как урок-открытие (16 % респондентов), как вопросно-ответную форму обучения (28 % респондентов).

Далее учителям русского языка предстояло определить инициаторов эвристической беседы (табл. 2).

Представления учителей русского языка об инициаторах эвристической беседы

<table>
<thead>
<tr>
<th>Инициаторы эвристической беседы</th>
<th>Кол-во респондентов,</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Инициатор-учитель</td>
<td>86,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Инициатор-ученик</td>
<td>14,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Итак, 86 % респондентов уверены, что инициатором эвристической беседы является учитель. Отметим, что педагоги с большим стажем работы отмечают инициатором ученика. Ученика в качестве инициатора беседы рассматривают учителя со стажем работы от 7 до 10 лет.

Представления учителей русского языка о результатах эвристической беседы

<table>
<thead>
<tr>
<th>Результаты эвристической беседы</th>
<th>Кол-во респондентов,</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Решение задачи или проблемы</td>
<td>50,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Нахождение новых знаний</td>
<td>37,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Усвоение знаний</td>
<td>13,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Основополагающие подходы в образовании

Решение задачи или проблемы как результат беседы определили 50 % респондентов. 37 % учителей уверены, что данный метод обучения позволит учащимся приобрести новые знания. 13 % респондентов считают, что эвристическая беседа поможет ученикам не только приобрести, но и усвоить знания (табл. 3).

Таблица 4

Представления учителей русского языка о результатах эвристической беседы на лингвистическую тему

<table>
<thead>
<tr>
<th>Результат</th>
<th>Кол-во респондентов, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Формирование лингвистического опыта</td>
<td>66,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Решение лингвистических проблем</td>
<td>34,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

По мнению учителей (табл. 4), эвристическая беседа на лингвистическую тему способствует решению лингвистических проблем (34 % респондентов), а также обогащению лингвистического опыта учащегося (66 % респондентов).

Таблица 5

Частотность использования учителями русского языка метода эвристической беседы в своей работе

<table>
<thead>
<tr>
<th>Варианты ответа</th>
<th>Кол-во респондентов, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Всегда</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Часто</td>
<td>41,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Иногда</td>
<td>59,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Редко</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Никогда</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Результаты анкетирования показали (табл. 5), что в целом учителя русского языка обращаются к методу эвристической беседы в своей профессиональной деятельности, в то же время систематически это не все учителя (41 %).

Следующие два вопроса были направлены на то, чтобы выяснить, с какими трудностями сталкиваются учителя-практики, когда применяют метод эвристической беседы (табл. 6).

Таблица 6

Наличие трудностей у учителей русского языка в процессе реализации метода эвристической беседы на уроках (по данным само наблюдения)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Варианты ответа</th>
<th>Количество респондентов, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Да</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Скорее да</td>
<td>14,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Затрудняюсь ответить</td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Скорее нет</td>
<td>64,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Нет</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Из таблицы 6 видно, что большая часть респондентов (64 %) не испытывают существенных трудностей в использовании данного метода; 18 % учителей затруднились ответить; 28 % учителей испытывают определённые трудности.

Для нас было принципиально важно узнать, какие именно затруднения испытывают учителя русского языка в использовании этого метода на уроках. При анализе причин затруднений мы обратились к анкетам учителей, которые испытывают трудности в реализации этого метода (28 % учителей от общей выборки). Результаты представлены в табл. 7.

Итак, учителя-практики отмечают следующие трудности: недостаточный лингвистический опыт детей (16 %), недостаточная квалификация преподавателя (33 %), сложность в определении проблемы (51 %).

Таблица 7

Причины затруднений учителей русского языка в реализации метода эвристической беседы на уроках (по данным самооценки)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Варианты ответа</th>
<th>Количество респондентов, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Недостаточный лингвистический опыт детей</td>
<td>16,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Недостаточная квалификация преподавателя</td>
<td>33,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сложность в определении проблемы</td>
<td>51,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Остановимся на оценках учителями русского языка эвристической беседы как необходимого условия их профессиональной самореализации (табл. 8).
Оценка учителями русского языка эвристической беседы как необходимого условия профессиональной самореализации

<table>
<thead>
<tr>
<th>Варианты ответа</th>
<th>Количество респондентов, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Да</td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Скорее да</td>
<td>54,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Затрудняюсь ответить</td>
<td>14,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Скорее нет</td>
<td>14,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Нет</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

72 % (18 % респондентов ответили «да»; 54 % – «скорее да») учителей русского языка осознают значимость применения метода эвристической беседы в своей практической деятельности, при этом только 18 % уверены, что владение методом эвристической беседы является необходимым условием их профессиональной самореализации. Метод эвристической беседы в своей профессиональной деятельности 41 % учителей практикуют часто; а 59 % — иногда.

Заключение. Таким образом, учителя представляют эвристическую беседу как один из методов развивающего обучения, а именно — как вопросно-ответную форму организации урока или как урок-открытие. Инициатором эвристической беседы является учитель. Большая часть респондентов (72 %) осознают значимость проведения эвристической беседы на уроках русского языка для развития учащихся. Часто используют эвристическую беседу в своей работе 41 % учителей. Значительная часть учителей русского языка сталкиваются с трудностями, пытаясь выстроить урок с использованием метода эвристической беседы на лингвистическую тему, и поэтому учителя отказываются от организации эвристической беседы. Такая трудность, как недостаточный лингвистический опыт детей, может рассматриваться как субъективная; а такие затруднения в реализации эвристической беседы на уроках русского языка, как сложности в выдвижении проблемы учителем на уроке, недостаточная квалификация преподавателя, являются объективными. Возникает проблема более детальной подготовки будущих учителей русского языка к реализации данного метода на уроках, поэтому в качестве перспективы своего исследования мы рассматриваем разработку методики обучения эвристической беседе на лингвистическую тему будущих учителей русского языка.

Список литературы
2. Брызгалова С. И. Функции и место проблемного изложения и эвристической беседы в обучении старшеклассников: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. М., 1976. 31 с.

Статья поступила в редакцию 26.01.2019; принята к публикации 25.02.2019

Библиографическое описание статьи
Ideas About Heuristic Conversation of Russian Language Teachers

Currently, modern education involves a change in the motivational and semantic setting of teachers and students, focuses on joint search activity, a variety of forms and methods that enrich the motives of teaching and expanding the motivational sphere of individual students. The problems of modernization of modern education meet the use of such a developing method of learning as heuristic conversation. The author considers heuristic conversation as one of the perspective methods of development of pupils. Heuristic conversation is a system of logically related questions. According to the author, heuristic conversation has a number of advantages in the structure of methods of teaching Russian. The use of heuristic conversation contributes to the development of thinking, the formation of cognitive independence and the acquisition of experience in solving problem problems. The author sees a contradiction between the possibilities of heuristic conversation, on the one hand, and the lack of demand for this method in school practice by teachers of the Russian language, on the other. Based on the survey of Russian language teachers, the author reveals ideas about the method of “heuristic conversation on a linguistic topic” among Russian language teachers and comes to the conclusion that 72 % of respondents realize the importance of the method of “heuristic conversation” in their practice, while only 41 % of teachers use this method in the classroom. And only 18 % of teachers believe that the possession of the method of “heuristic conversation” is a necessary condition for their professional development.

Keywords: heuristic conversation, heuristic conversation on a linguistic topic, methods of teaching the Russian language, teachers of the Russian language, self-realization

References
1. Almaev, N. A. Application of content analysis in personality research: Methodological issues. Moscow, In-t of Psychology RAS Publ., 2012. (In Rus.)

Received: January 26, 2019; accepted for publication February 25, 2019

Reference to the article
Конкретизация общих требований к организации образовательного процесса для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Актуальность статьи определяется необходимостью оказания научно-методической помощи преподавателям вузов, осуществляющим обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Общие положения по организации образовательного процесса для этой категории студентов изложены в ряде нормативных документов и методических рекомендаций, подготовленных профильным Министерством, однако они задают лишь общие подходы и ориентиры к организации инклюзивного образовательного процесса в вузе, а потому нуждаются в детализации положений для наиболее полного их понимания и применения в образовательном процессе. В исследовании использовались методы анализа нормативных документов в области инклюзивного высшего образования, научной и учебно-методической литературы по проблеме исследования, сравнительно-сопоставительный анализ.

В статье охарактеризованы группы студентов с ОВЗ и инвалидностью; содержание деятельности специально создаваемой структуры в вузе – Центра инклюзивного образования, выполняющего основную нагрузку по общей организации инклюзии в вузе и созданию специальных условий обучения для студентов-инвалидов; содержание деятельности педагогических коллективов кафедр, которые создают учебно-методическое обеспечение инклюзии в вузе. Статья содержит практические рекомендации по организации инклюзивного обучения, сформулированные на основе анализа накопленного опыта обучения студентов-инвалидов в организациях высшего образования в России.

**Ключевые слова:** инклюзивное обучение в вузе, студенты-инвалиды, студенты с ограниченными возможностями здоровья, программно-методическое обеспечение инклюзивного образования

**Введение.** Общие положения по организации образовательного процесса для студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью изложены в ряде нормативных документов, наиболее полно они представлены в «Методических рекомендациях по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (Министерство образования и науки РФ, 2014)1. Эти рекомендации задают лишь общие подходы и ориентиры к организации инклюзивного образовательного процесса в вузе, а потому нуждаются в детализации некоторых положений для наиболее полного их понимания и применения в образовательном процессе. Цель статьи – конкретизировать общие требования к организации образовательного процесса для студентов с ограниченными возможностями и инвалидностью, опираясь на передовой научный и педагогический опыт в этом направлении, с целью оказания научно-методической помощи преподавателям вузов, осуществляющим образование студентов с ОВЗ.

**Методология и методы исследования.** Теоретико-методологическую основу исследования составили системный подход, положения которого применимы для изучения педагогических явлений в качестве системных объектов в их развитии, проектно-

1 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса: утв. Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
целевой подход к образованию, позволяющий обеспечить организацию педагогического проекта в соответствии с заданной целью. В исследовании использовались методы анализа нормативных документов в области инклюзивного высшего образования, научной и учебно-методической литературы по проблеме исследования, сравнительно-сопоставительный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде необходимо установить, что общего и в чём заключается различие между лицами с ОВЗ и инвалидностью. Лицо с ОВЗ – человек, имеющий недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий (ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Лица с ОВЗ определяются как лица моложе 18 лет, имеющие отклонения от норм жизнедеятельности, которые возникают вследствие нарушения здоровья и ограничивают способности к ориентации, самообслуживанию, передвижению, общению, трудовой деятельности [6, с. 14]. Ограничения по здоровью могут быть в сенсорной (нарушения зрения, слуха, речи, движения), физической, аффективно-поведенческой и интеллектуальной сферах. Если ограничения по здоровью серьёзны, лицо с ОВЗ может пройти освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы (МСЭ), подведомственном Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, и ему может быть присвоен статус инвалида.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты1. Инвалидность устанавливают, исходя из комплексной оценки состояния здоровья гражданина в соответствии с классификациями и критериями, утверждёнными Минтрудом РФ. Лицу, признанному инвалидом, выдаётся справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием её группы, а также индивидуальная программа реабилитации (ИПР). В этой ИПР также прописаны специальные условия обучения.

Итак, различия между лицами с ОВЗ и инвалидностью обусловливаются степенью тяжести нарушений (лицо с ОВЗ может являться или не являться инвалидом), а общим является то, что для обеих групп обучающихся необходимо создание специальных условий для получения образования. Для того чтобы в вузе были созданы специальные условия, в частности, обучение студента проводилось по адаптированной программе, обучающийся должен представить справку МСЭ и написать соответствующее заявление. Важно отметить, что статус «лицо с ОВЗ» определяет ПМПК применительно к лицам, не достигшим 18 лет, а статус «инвалид» определяет учреждение МСЭ применительно к лицам любого возраста. В связи с этим, чаще всего вуз имеет дело именно с инвалидами, чей статус официально подтверждён учреждением МСЭ. Между тем, в вузе может оказаться лицо, не поддающееся под статус «инвалид», но всё равно имеющее ограниченные возможности здоровья: нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и т. д. У таких лиц с ОВЗ могут быть различные обстоятельства: степень нарушения здоровья у них не такова, что им положена «инвалидность» или они не оформили соответствующий статус. Кроме того, часть лиц с ОВЗ, даже с инвалидностью, не афишируют своё состояние по разным причинам и идут на скрытие своего статуса. Таким образом, лица с инвалидностью – наиболее тяжёлая часть контингента обучающихся, которых относят к лицам с ОВЗ.

Возникает важный вопрос: какие категории лиц с ОВЗ могут обучаться в вузе? Прежде всего, это лица с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата (разной степени тяжести), которые не имеют нарушений интеллектуального развития. Также среди студентов могут оказаться лица с различными речевыми нарушениями (заиканием, с элементами фонетико-фонематического недоразвития, не корригированными в школьном возрасте и т. д.). В вузе могут обучаться студенты, имеющие инвалидность по общему заболеванию (заболевания органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем). К сожалению, в вузе могут оказаться и лица с низким уровнем школьной подготовки или имеющие низкий уровень обучаемости [5, с. 68], что укладывается как минимум в

---

картину педагогической запущенности. По данным Е. В. Кулагиной, сегодня в обычных классах общеобразовательных учреждений находится много детей с умственными нарушениями. Количество детей с задержкой психического развития составляет 53,9 % от общей численности детей с ОВЗ в обычных классах, умственная отсталость диагностирована у каждого пятого ребёнка с ОВЗ, обучающегося в обычном классе, и «практически все указанные дети обучаются без использования принципов инклюзии, которая находит на начальном этапе становления» [6, с. 32]. Пребывание таких детей в обычном классе без оказания им коррекционно-развивающей поддержки не способствует исправлению имеющихся нарушений [7], и на «выходе» такие лица демонстрируют низкий уровень образования.

Исследователи указывают на наличие определённого количества студентов с существенными проблемами поведения [5, с. 91]. По данным Е. В. Кулагиной, «в возрасте от 10 до 17 лет сниженную способность вести себя адекватно имеют более 40 % детей-инвалидов, проблемы общения с окружающими – около 20 %» [6, с. 29]. Естественно, что с возрастом эти проблемы не исчезают, и часть таких детей может оказаться в вузе. Данные нарушения свидетельствуют о неблагополучии в аффективно-поведенческой и личностной сферах обучающихся.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в вузе могут оказаться различные категории обучающихся с ОВЗ, имеющие нарушения в различных сферах физического и психического развития. И для всех категорий обучающихся должны быть созданы специальные условия для получения ими качественного образования. Эти условия делятся на инвариантные, которые не зависят от нозологии, и вариативные, которые отличаются для различных нозологических групп 1. К инвариантным относятся: организационное и управленческое обеспечение образовательного процесса (наличие нормативно-правовой документации, структуры, отвечающей за организацию инклюзии), готовность педагогического коллектива к работе с инвалидами и т. д. К вариативным относятся: материально-техническое оснащение с учётом нозологий, предоставление узких специалистов с учётом нозологий, адаптация методического обеспечения (наличие адаптированных программ, создание специального учебного и информационного обеспечения обучения, разработка специального дидактического оборудования), адаптация форм и методов обучения с учётом нозологий и т. д.

Анализируя упомянутые выше «Методические рекомендации», конкретизируем их положения. Данные рекомендации включают общие требования к организации образовательного процесса, требования к кадровому, материально-техническому, учебно-методическому обеспечению и психолого-педагогическому сопровождению. Раскроем эти требования более подробно.

Требования к общей организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ (инвалидов) включают:

1) подготовка локальных документов, регламентирующих организацию инклюзивного обучения в вузе: положения о Центре инклюзивного образования, положения об обучении студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ и т. д., внесение дополнений в Устав вуза, во все нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс: положения о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации, о практике, о государственной итоговой аттестации и т. д.;

2) создание в вузе структурного подразделения (Центра инклюзивного образования), ответственного за обучение лиц с ОВЗ (инвалидов), основная цель деятельности которого – создание условий по обеспечению инклюзивного обучения, комплексного сопровождения и здоровьесбережения этой категории студентов по программам высшего образования. Основная нагрузка по развёртыванию инклюзивного образования в вузе ложится на структуру, специально созданную в вузе – Центр инклюзивного образования, а также на педагогические коллективы кафедр.

Рассмотрим задачи и содержание деятельности Центра инклюзивного образования в логике поэтапного развёртывания его деятельности:

1. Формирование кадрового состава Центра. После принятия регламентирующих документов (Положения о Центре инклюзивного образования и т. д.) важно

---

Основополагающие подходы в образовании

сформировать его кадровый состав, аккумулирующий в себе специалистов, способных обеспечить комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы (МСЭ). Сопровождение встраивается в образовательный процесс, в нём может быть условно выделено несколько направлений (табл. 1).

Таблица 1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Направление сопровождения</th>
<th>Задачи сопровождения</th>
<th>Специалисты</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Организационно-педагогическое</td>
<td>— Контроль учёбы студента-инвалида: посещаемости, аттестации, ликвидации академических задолженностей; — контроль взаимодействия с преподавателями, консультации преподавателей по вопросам обучения, взаимодействия со студентами; — непосредственное сопровождение процесса обучения студентов различных нозологий</td>
<td>Тьютор, специалист по специальным техническим и программным средствам обучения, сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог</td>
</tr>
<tr>
<td>Психолого-педагогическое</td>
<td>— Изучение, развитие личности студента-инвалида (для студентов, имеющих проблемы в обучении, обрении)</td>
<td>Педагог-психолог</td>
</tr>
<tr>
<td>Медико-оздоровительное</td>
<td>— Изучение физического состояния студентов, проведение мероприятий по здоровьесбережению; — развитие адаптационного потенциала</td>
<td>Медицинские работники</td>
</tr>
<tr>
<td>Социальное</td>
<td>— социальная поддержка (содействие в решении бытовых проблем, контроль социальных выплат и т. д.)</td>
<td>Социальный педагог</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Одним из основных специалистов сопровождения в инклюзивном образовании является тьютор: он организует персональное сопровождение инвалидов, распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы, выполняет посреднические функции между студентом и преподавателями с целью оказания дополнительной помощи в освоении дисциплин.

Деятельность психолога направлена на создание благоприятного психологического климата, формирование условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост студента, обеспечение психологической защищенности абитуриентов и студентов. Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности студента-инвалида в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации.

Использование в образовательном процессе специальных технических и программных средств обучения требует наличия в штате соответствующих специалистов, помогающих использовать эти средства педагогам и обучаемым, содействующих в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, занимающихся разработкой и внедрением специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения. Сурдопедагог — это специалист по обучению и развитию лиц с нарушениями слуха, осуществляющий деятельность по сопровождению процесса их обучения в вузе. Сурдопереводчик обеспечивает этим студентам равный доступ к информации во время занятий. Тифлопедагог способствует развитию компенсаторных возможностей зрительного восприятия студентов с нарушениями зрения и оказывает помощь в овладении специальными тифлотехническими средствами.

2. Ведение специального раздела на сайте вуза, содержащего информацию о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, о видах и формах сопровождения, специальных технических и программных средствах обучения, дистанционных образовательных технологиях и т. д. На сайте также размещаются адаптированные образовательные программы.

3. Ведение специализированного учёта инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их посту-
пления, обучения в вузе, трудоустройства. Учёт ведётся как по нозологиям, так и по профилям подготовки. Важно получить от студентов сведения о состоянии их здоровья, перечень рекомендаций медико-социальной экспертизы.

4. Организация системы довузовой подготовки абитуриентов-инвалидов. Для абитуриентов рекомендуется разработать специальные образовательно-реабилитационные программы, состоящие из дисциплин предметной подготовки, необходимых для сдачи вступительных испытаний, и адаптационных дисциплин, ориентированных на дальнейшее инклюзивное обучение в вузе. Такая подготовка возможна на базе вуза, а также дистанционно.

5. Организация профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами, целью которой — подбор перечня специальностей, доступных инвалиду в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в ИПР, его собственными склонностями и способностями. Основные формы профориентации — ведение дополнительной профориентационной образовательной программы вуза, профориентационное тестирование, проведение для открытых дверей, консультаций для инвалидов и родителей по вопросам приёма в учебное заведение, организации участия инвалидов в вузах по олимпийским программам, изготовление рекламно-информационных материалов для инвалидов, взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными организациями.

6. Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентов-инвалидов через создание специальных условий: выбор формы испытаний, оказание тьюторской и технической помощи.

7. Обеспечение контроля доступности территории, входных путей, перемещения внутри зданий, в том числе зданий общежитий. Обеспечение средствами информационно-навигационной поддержки, системами сигнализации и оповещения на случай ЧС (это особенно актуально для инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). В вузе должна быть создана комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в пространстве образовательной организации, включающая визуальную, звуковую и тактильную информацию.

8. Обеспечение оборудования учебных аудиторий специальными местами для инвалидов по каждому из видов нарушений в развитии. Обеспечение оборудования санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями (в случае необходимости).

9. Обеспечение техническими средствами приёма-передачи учебной информации в доступных формах для студентов различных нозологий, поддержание их в рабочем состоянии. Конкретные виды технических средств определяются, исходя из типов нарушений (звукосильвающая аппаратура, сурдотехнические средства, аудиотехника; брайлевская компьютерная техника, тифлотехнические средства и т. д.).

10. Обеспечение организации и контроля образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

11. Контроль обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (с учётом разных нозологий). Контроль обеспечения обучающихся адаптированными образовательными программами.

12. Подготовка к трудоустройству и соотношение трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах. Основными формами такой работы являются презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.

13. Организация волонтёрского движения из числа студентов вуза как формы сопровождения инклюзии. Волонтёрское движение способствует социализации студентов-инвалидов в вузе, развивает процессы интеграции в молодёжной среде.

Как видим, на Центр инклюзивного образования ложится основная нагрузка по общежитий организации инклюзивного обучения в вузе, его материально-техническому оснащению и психолого-педагогическому сопровождению.

Не менее важной является деятельность педагогических коллективов кафедр, которые создают учебно-методическое обеспечение инклюзивного образования в вузе.

Требования к организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ (инвали-
Основополагающие подходы в образовании

dов) со стороны педагогического коллектива включают: обеспечение готовности преподавателей к работе с лицами с ОВЗ; разработку адаптированной основной профессиональной образовательной программы (АОПОП), учебных адаптированных образовательных программ, специализированных адаптационных дисциплин; разработку печатных и электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных для студентов разных нозологий и т. д. Остановимся на содержании каждого положения подробно.

1. Обеспечение готовности педагогического коллектива к работе с лицами с ОВЗ.

1.1. Получение преподавателями дополнительной подготовки в области знаний о психофизиологических особенностях лиц с ОВЗ разных нозологий, о специфике применения специальных технических средств обучения, о способах приёма-передачи учебных материалов с учётом нозологий, о специфических методах обучения и т. д. Для этого в вузе реализуются программы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.


1.2. Овладение методами специального обучения, способами приёма-передачи учебной информации. Как указывает С. В. Алехина, современная школа ориентирована на лиц, «способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, на тех, для кого достаточны-ми являются типовые методы педагогической работы» [1, с. 84]. То же самое можно сказать и о вузе. Между тем, инклюзивное обучение предполагает перенесение элементов специального образования в систему общего образования [4]. Существующие различия в темпе обучения можно компенсировать, например, меньшим объёмом предлагаемой информации. Различия в способах обучения преодолеваются использованием альтернативной коммуникации, альтернативными методами закрепления изученного материала.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать технологии, направленные на активизацию учебной деятельности:

– систему опережающих заданий, позволяющих заранее начать их выполнение, а значит, более качественно их выполнить;

– работу в парах (тройках), включающих студента с ОВЗ и здоровых студентов. Такие «пары» могут совместно готовить доклады, рефераты, обзоры литературы, презентации, подборки нормативно-правовых актов по разным аспектам преподаваемой дисциплины;

– подготовку преподавателем опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать изучаемый материал;

– подготовку преподавательем опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать изучаемый материал;

2. Разработка адаптированной основной профессиональной образовательной программы (АОПОП), учебных адаптированных образовательных программ, специализированных адаптационных дисциплин.

Организации работы по программно-методическому обеспечению инклюзивного образования пока остаётся одним из слабых звеньев системы высшего образования. Таким «узким местом» является разработка АОПОП, учебных адаптированных образовательных программ, специализированных адаптационных дисциплин.

Организация работы по программно-методическому обеспечению инклюзивного образования пока остаётся одним из слабых звеньев системы высшего образования. Таким «узким местом» является разработка АОПОП, учебных адаптированных образовательных программ. Отсутствует единое понимание сущности АОПОП, а также критерии адаптации учебных образовательных программ для инвалидов [10].

Между тем, существуют рекомендации по разработке специальных программ профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, которые приводятся в Письме Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-Г-1159 «О разработке и внедрении специальных про-
Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 1

1 О разработке и внедрении специальных программ профессионального образования: письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159.


3. Разработка печатных и электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных для студентов разных нозологий.

Адаптированная ОПОП должна быть обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, практикам в формах, доступных для студентов с ОВЗ. Она должна быть представлена не только в печатной, но и в электронной форме, в форме аудиофайла (в зависимости от потребностей конкретных обучающихся с ОВЗ) [9].

Поскольку при различных типах нарушений в развитии существуют специфические особенности восприятия и переработки материала, обучающиеся с ОВЗ должны быть обеспечены учебными материалами в формах, адаптированных к этим особенностям (табл. 2):
### Таблица 2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Категории обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ</th>
<th>Формы, адаптированные к ограничениям здоровья</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Лица с нарушениями слуха</td>
<td>Печатная форма;  электронный документ</td>
</tr>
<tr>
<td>Лица с нарушениями зрения</td>
<td>Обычная печатная форма с увеличением шрифта;  печатная форма по Брайлю; электронный документ с увеличением шрифта; аудиофайл</td>
</tr>
<tr>
<td>Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата</td>
<td>Печатная форма;  электронный документ;  аудиофайл</td>
</tr>
<tr>
<td>Лица с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра и т. д.)</td>
<td>Печатная форма, дополненная иллюстрациями;  мультимедийные материалы</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого обучающегося с ОВЗ или инвалида должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного (методического) печатного и (или) электронного издания по каждому учебному предмету в формах, адаптированных к ограничениям его здоровья.

Деятельность педагогических коллективов кафедр по созданию учебно-методического обеспечения инклюзивного образования в вузе зачастую ограничивается низким ресурсным потенциалом вузов, что превращает её в трудоёмкую и энергоемкую для преподавателей.

**Заключение.** В статье конкретизированы общие требования к организации образовательного процесса для студентов с ограниченными возможностями и инвалидностью на основе анализа передового научного и педагогического опыта российских вузов в этом направлении. Определены задачи и содержание деятельности подразделений вуза, организующих и реализующих инклюзивное образование в учреждениях высшего образования.

### Список литературы


Statement submitted to the editorial board 15.01.2019; accepted for publication 26.02.2019

Bibliographic description of the article

Elena V. Zvolayko,
Doctor of Pedagogy, Associate Professor,
Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: ezvolayko@mail.ru
orcid: 0000-0002-5325-8035

Specification of General Requirements to the Organization of Educational Process for Students with Disabilities

The relevance of the article is determined by the need to provide scientific and methodological assistance to University teachers engaged in the training of students with disabilities. General provisions on the organization of the educational process for this category of students are set out in a number of regulations and guidelines prepared by the relevant Ministry, but they set only General approaches and guidelines for the organization of an inclusive educational process at the University, and therefore need to detail the provisions for their most complete understanding and application in the educational process. The author has used such methods as analysis of normative documents in the field of inclusive higher education, scientific and educational literature on the problem of research, comparative analysis. The article describes the groups of students with disabilities and disabilities; the content of the activities of a specially created structure in the University—the center of inclusive education, which carries the main burden on the overall organization of inclusion in the University and the creation of special learning conditions for students with disabilities; the content of the activities of teaching staff of departments that create educational and methodological support for inclusion in the University. The article contains practical recommendations on the organization of inclusive education, formulated on the basis of the analysis of the accumulated experience of teaching students with disabilities in higher education institutions in Russia.

Keywords: inclusive education at the university, students with disabilities, students with disabilities, software and methodological support of inclusive education

References
5. Denisova-Shmidt, E. V., Leontieva, Eh. O. The category of “non-learning” students as a social phenomenon (on the example of Far Eastern universities). Sociological Studies, no. 9, pp. 86–93, 2015. (In Rus.)

38

7. Lubovsky, V. I. Psychological and pedagogical problems of differentiated and integrated learning. Special psychology, no. 4, pp. 11–21, 2008. (In Rus.)


Received: January 15, 2019; accepted for publication February 26, 2019

Reference to the article
Проектная журналистика и современные тенденции журналистского образования

Актуальность статьи определяется тем, что рассматриваются медиапроекты как доми- 
nирующая составляющая современной журналистики, обеспечивающая процесс перехода от текстоцентричной журналистики к проектной. Авторы предлагают определение понятия медиапроекта как разновидности социального проектирования в области медиа, рассмотревая особенности проектной журналистики, анализируют студенческие медиапроекты. Тео- 
ретическая и практическая значимость работы состоит в обосновании влияния проектной журналистики на современные тенденции развития журналистского образования, связанные с необходимостью организации проектного обучения в образовательном процессе и фор- 
mирования компетенций, которые необходимы журналисту нового времени. В этом случае достигается выполнение задачи профессионального журналистского образования, когда обу- 
чающий ощущает себя профессиональным журналистом, востребованным современными средствами массовой информации и отвечающим запросам, которые современное общество предъявляет к личности профессионала медийной сферы.

Ключевые слова: проектная журналистика, средства массовой информации, медиа-
проект, проектное обучение, журналистское образование

1 Л. П. Шестеркина – основной автор, теоретически обосновала тему, анализировала и систематизировала материал, редактировала статью.
2 А. Р. Марфицына собирала материал.
**Введение.** Развитие цифрового информационного пространства, появление новой техники и новых технологий оказывают огромное влияние на функционирование средств массовой информации и современной медиасистемы в целом. Сегодняшний специалист в области медиа – уже не просто универсальный журналист, а многофункциональная личность, по мнению исследователя Е. В. Вартановой, очень сложный, гибридный, конвергентный профессионал, который объединяет в себе теорию и практику, знание технологий и фундаментальных наук, социальную ответственность и яркую индивидуальность. 

Такой синтез теоретической подготовки в совокупности с владением богатым профессиональным инструментарием даёт журналисту возможность перейти на новый профессиональный уровень: от процессного производства к продуктивному, когда журналистский материал перестаёт быть просто текстом, а приобретает черты проекта. И в этой новой среде текстоцентричная журналистика уступает место журналистике проектной, тем самым расширяя сферу ответственности журналиста. 

Теория развития медиапроектов опирается на исследования в области социальной журналистики, которая на современном этапе развития информационного пространства широко представлена социальными общественно значимыми проектами. Понятие «проект» является общенаучным и широко используется в философии, социологии, педагогике, теории экономики и управления, других областях научного знания, оно прочно вошло в профессиональную журналистскую деятельность. У данного понятия существуют несколько трактовок. Так, один из ярких специалистов в сфере управления проектами Ф. Бэгьюли, обобщая различные подходы к определению проекта, описывает его как последовательность взаимосвязанных событий, происходящих в течение установленного ограничённого периода времени и направленных на достижение определённых целей. По срокам реализации – краткосрочные (1–2 года); среднесрочные (3–5 лет); долгосрочные (10–15 лет). В зависимости от масштабов выделяют микропроекты, малые проекты и мегапроекты. 

Рассмотренные нами определения и классификация проекта как явления в полной мере проецируется на понятие «медиапроект», которое мы предлагаем рассматривать как разновидность социального проектирования в области медиа, представляющую собой творческую разработку, обладающую целеполаганием, задачами и характером проектируемых изменений, масштабом и конкретными сроками реализации; выполненную с использованием различных технологических платформ и направленную на достижение целей, имеющих проприетарий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова под проектом понимают «проект» как последовательность взаимосвязанных событий, происходящих в течение установленного ограничённого периода времени и направленных на достижение определённых целей. По срокам реализации – краткосрочные (1–2 года); среднесрочные (3–5 лет); долгосрочные (10–15 лет). В зависимости от масштабов выделяют микропроекты, малые проекты и мегапроекты. 

Рассмотренные нами определения и классификация проекта как явления в полной мере проецируется на понятие «медиапроект», которое мы предлагаем рассматривать как разновидность социального проектирования в области медиа, представляющую собой творческую разработку, обладающую целеполаганием, задачами и характером проектируемых изменений, масштабом и конкретными сроками реализации; выполненную с использованием различных технологических платформ и направленную на достижение целей, имеющих проприетарий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова под проектом понимают «проект» как последовательность взаимосвязанных событий, происходящих в течение установленного ограничённого периода времени и направленных на достижение определённых целей. По срокам реализации – краткосрочные (1–2 года); среднесрочные (3–5 лет); долгосрочные (10–15 лет). В зависимости от масштабов выделяют микропроекты, малые проекты и мегапроекты.

Рассмотренные нами определения и классификация проекта как явления в полной мере проецируется на понятие «медиапроект», которое мы предлагаем рассматривать как разновидность социального проектирования в области медиа, представляющую собой творческую разработку, обладающую целеполаганием, задачами и характером проектируемых изменений, масштабом и конкретными сроками реализации; выполненную с использованием различных технологических платформ и направленную на достижение целей, имеющих проприетарий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.

важное социальное значение для развития общества. В этом случае проектная журналистика представляет собой особую сферу творческой журналистики, задачей которой является создание медиапроекта.

В основе любого медиапроекта лежит метод «проектирования», который обозначает процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, специфическую деятельность, результатом которой является научно, теоретически и практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений. Таким образом, исходя из определения, предложенного исследователем В. И. Курбатовым, можно заключить, что медиапроектирование — это вид журналистской деятельности, направленный на создание медиапродукта, автор которого не только отвечает за разработку и изложение материала, но и прогнозирует все стадии работы над проектом (выбор темы, сбор информации, поиск героев, редактирование, дизайн, вёрстка, представление и продвижение конечного продукта аудитории), ориентируясь на замысел проекта и видение конечного результата. По мнению исследователя М. В. Соколова, процесс создания медиапроекта включает три стадии: предпроектную подготовку, реализацию проекта, рефлексивный и послепроектные этапы.

Медиаэксперт Андрей Мирошниченко, рассуждая над тенденциями изменения функций журналиста в 2019 году, на первый план выводит именно переход к проектной журналистике и развитию медиапроектов. Интерес к воплощению и реализации медиапроектов в СМИ достаточно высок. В 2018 году на подведении итогов конкурса European Digital Media Awards 2018, который проводит Всемирная газетная и новостная ассоциация (WAN-IFRA) (крупнейшее в мире профессиональное объединение массмедиа и прессы, в которое входят более 18 тыс. печатных изданий, 15 тыс. интернет-изданий, 3 тыс. издательских домов из более 120 стран мира) была выбрана 12 лучших цифровых медиапроектов Европы. Среди них проект «Райские бумаги», подготовленный отделом визуальной журналистики BBC News, который представил серию передач о том, как политики, транснациональные корпорации, кумиры толпы используют сложные схемы перевода огромных сумм в офшорные налоговые убежища; проект шведской газеты Aftonbladet «Что на тарелке», который с помощью фотографий, текста, видео и VR-TV рассказывает о том, как весной и летом 2017 года в мире разразился самый страшный голод со времён Второй мировой войны и, по данным ООН, пострадало около 20 млн человек. Лучшей также была признана работа «1812: когда пришёл Наполеон» российского информационного агентства TASS, которая с помощью приёмов анимационного картографирования показывает все стадии похода Наполеона на Россию, в итоге закончившегося гибелью его армии.

Всплеск интереса к развитию медиапроектов как со стороны практиков, так и со стороны теоретиков обусловлен поиском новых способов производства и подачи контента, новыми цифровыми платформами, что существенно меняет профессиональный инструментарий журналиста. Это влечёт за собой необходимость осмысления новых задач, стоящих перед системой журналистского образования и внедрения необходимых изменений в образовательные программы по подготовке медиаспециалистов, обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми для работы в условиях проектной журналистики.

Методология и методы исследования. Методологическую основу статьи составили труды как российских, так и зарубежных учёных, сферой научной деятельности которых является теория и практика средств массовой информации и современного информационного пространства: проектная журналистика, медиапроектирование, профессиональные компетенции в области медиа, образовательный процесс на факультетах журналистики как результат коллаборации теоретической и практической подготовки. Это работы таких исследователей, как Д. Брейнер, Е. Л. Вартанова [2, с. 310], И. И. Волкова [3, с. 23], А. А. Градюшко [4, с. 63], Е. Л. Дмитренко [5, с. 65], И. М. Дзялошинский, Н. Дрок, Ю. М. Ершов [6, с. 13], А. М. Жусупова, Л. А. Коханова [7, с. 89], М. М. Лукина, Н. Ф. Муратова, Т. А. Парамонова, В. В. Ту-
Отечественная педагогика: тенденции, технологии и инновации

лупов [9, с. 330], С. Л. Уразова. Это позволило определить проектную журналистику объектом нашего исследования, а предметом изучения стали медиaproекты как фактор формирования новых компетенций современного медиаспециалиста.

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что доминирующей составляющей современной журналистики сегодня являются медиапроекты, которые формируют понятие «проектная журналистика» и оказывают существенное влияние на систему современного журналистского образования в процессе подготовки медиаспециалистов нового времени. В работе применялись такие теоретические методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение.

Анализ успешного опыта разработки, создания и реализации медиапроектов на факультете журналистики Южно-Уральского государственного университета и других вузов позволяет утверждать, что проектное обучение сегодня является основой для формирования необходимых профессиональных навыков будущего журналиста в его дальнейшей работе над созданием медиапроектов. Основная задача университета, по мнению медиаэксперта Ашота Габрилянова, – «формировать учебную программу на базе тех запросов, которые поступают от рынка» 2. В частности, внедрять в образовательную программу проекты совместного творчества преподавателей и студентов, реализация которых будет максимально приближена к системе реального медиапроизводства. Так, например, на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова реализован проект «Легенды радио», в котором осуществлена координация учебного процесса с практической деятельностью студенческой радиостанции. Российский университет дружбы народов успешно реализует проект «Досье на героя» — это интеллектуальная игра и образовательный тренинг, в ходе которого группы студентов формируют и публично защищают досье на своего героя. Онлайн-трансляция Международного симпозиума физиков в Ташкенте стала основой для проекта «Организация студенческой онлайн-информации», выполненного на кафедре интернет-журналистики Национального университета Узбекистана.

На факультете журналистики Южно-Уральского государственного университета в рамках проектов совместного творчества преподавателей и студентов на базе учебной лаборатории «360-градусный мультимедийный ньюсрум» были успешно разработаны и опубликованы в интернет-пространстве мультимедийные панорамы — «Жил был метеорит...» и «Русский язык и образование на русском», а также многокомпонентный долгосрочный медиaproект «Университетская журналистика в эфире», целью которого является создание телевизионных и радиопередач в условиях реального университетского медиапроизводства на базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ».

Университетское телевидение как площадка для проектной журналистики. Студенческая телерадиокомпания ЮУрГУ-ТВ является структурным подразделением Южно-Уральского государственного университета, вещает в эфире по кабельным сетям и в интернете 24 часа в сутки. ЮУрГУ-ТВ — не только вещательная, но и производящая ТРК. На базе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» активно реализуется проектное обучение, которое способствует развитию творческих способностей и логического мышления, позволяет учащимся овладеть профессиональными умениями и навыками в ходе реального университетского медиапроизводства. Целью проектной деятельности студентов в ТРК «ЮУрГУ-ТВ» является интеграция и применение знаний, умений и навыков, приобретённых при изучении различных дисциплин в рамках журналистского образования.

Одними из ведущих проектов, реализуемых студентами под руководством преподавателей факультета журналистики ЮУрГУ на базе ЮУрГУ-ТВ, являются телепередачи «Новости ЮУрГУ» — ежедневная информационная программа, освещающая наиболее значимые события из жизни Южно-Уральского государственного университета, а также новости городского, областного и всероссийского значения; научный тележурнал "TabulaRasa", рассказывающий о достижениях мировой науки, изобретениях и открытиях исследователей и учёных ЮУрГУ; «ЮУРГУ — крупным планом» — серия фильмов, зарисовок, специальных репортажей об институтах,

факультетах, кафедрах, научных лабораториях университета; редакция «Иновещание», где студенты создают медийные материалы на различных иностранных языках, а также многокомпонентная информационно-развлекательная программа «Молодёжный проспект».

В рамках данного телепроекта студенты старших курсов факультета журналистики ЮУрГУ под руководством преподавателя ведут практическую работу по учебным дисциплинам «Основы творческой деятельности журналиста», «Собственное творчество журналиста».

По своему целеполаганию, задачам и характеру проектируемых изменений «Молодёжный проспект» относится к инновационным проектам, т.к. его создателями был предложен и разработан оригинальный формат телепрограммы для студенческой молодежи, аналогов которого до этого времени не было на студенческом телевидении. По направлению деятельности программа относится к культурно-образовательному проекту, ведь она сообщает аудитории новые знания, а студенты-журналисты в рамках работы над программой оттачивают профессиональные навыки и умения. По масштабам проект является малым, а по срокам реализации – долгосрочным, т.к. выходит в эфир в течение 15 лет два раза в месяц.

Особенности работы в рамках данного проекта состоят в том, что студенты самостоятельно определяют идейную направленность программы, выбирают тематику сюжетов, распределяют обязанности внутри коллектива. Чтобы программа вышла в эфир, студентам необходимо познакомиться с циклом телевизионного производства и подготовить программу, которая состоит из пяти сюжетов-репортажей. Это могут быть молодёжные новости, спортивно-культурные обзоры, актуальные интервью, специальные репортажи. Студенты сами ищут героев, пишут сценарий, проводят интервью, пишут авторский текст и монтируют свой сюжет. Общий сбор программ заимствован из видеоконтента и главный редактор.

Проектный подход, используемый в рамках телевизионной программы «Молодёжный проспект», позволяет студенту максимально познакомиться и погрузиться в процесс создания телевизионного контента, приобрести набор таких профессиональных компетенций, как индивидуальная и коллективная деятельность; текстовая и мнктиветстова работа – проектная, продюсерская, организаторская; способность ориентироваться в наиболее распространённых форматах телепрограмм, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов; навык съёмок, записи и редактирования видео; умение работать с пользовательским видеоконтентом и создавать качественный «эфирный» продукт. Кроме того, студент приобретает и дополнительные компетенции, которые необходимы журналисту цифровой эпохи. Кроме них: знание особенностей создания медиаконтента с использованием цифровых технологий, использование методик и инструментария современного журналиста, а также умение ориентироваться в информационных потребностях современного общества, структурировать и систематизировать информацию.

Организация медиапроектов в университетской газете. Прогнозирование и реализация всех стадий газетного производства, а также умение видеть и работать на конечный результат – особенности медиапроекта «Студенческая вкладка "Шпиль" в университетской газете "SmartУниверситет"», которая была реализована студентами 4-го курса факультета журналистики ЮУрГУ в рамках учебной дисциплины «Технология обработки текстовой информации».

Первый – предпроектный этап работы над студенческой вкладкой в газету – заключался в разработке названия. Ребята совместно с педагогом предлагали и обсуждали различные варианты названий. Для этого они провели опрос 150 студентов с 1-го по 4-й курс, обучающихся на факультете ЮУрГУ. Студенты предлагали множество названий для вкладки, например, «ЮУрГУoffline», «Университет», «Зачётка» и многие другие. В итоге рабочая группа проекта решила остановиться на названии «Шпиль». Это связано с тем, что главный корпус университета, который венчает шпиль с гербом России, сегодня является одним из самых высоких и красивых архитектурных сооружений города Челябинска.

Второй этап – реализация проекта – заключался в разработке концепции газеты: количество полос, тип шрифта, дизайн...
шапки, тематика основных материалов. Одновременно с этим велась работа по подготовке контента. Студентов разделили на 4 подгруппы по 2–3 человека (каждая из них отвечала за определённую полосу вкладки), которые собирали информационный материал. Каждая группа отвечала за свою тему. Ребята самостоятельно находили информацию, писали тексты, искали фотографии и создавали коллажи. Каждая группа создавала макет своей полосы в программе InDesign и занималась сборкой общего макета вкладки, его редакцией и подготовкой к печати под руководством преподавателя в рамках дисциплины «Технология обработки текстовой информации».

На третьем – рефлексивном и после-проектном этапе – после того, как вкладка была напечатана, студенты совместно с преподавателем обсудили готовую работу, проанализировали все стадии работы над проектом с точки зрения проектной деятельности и работы в команде. Благодаря полному, комплексному и всестороннему погружению в систему производства печатного продукта каждый студент в процессе работы над медиаобразовательным проектом приобрёл в рамках дисциплины «Технология обработки текстовой информации».

Главная задача проекта заключается в том, чтобы студенты максимально погрузились в процесс создания радиоконтента, отвечающего высоким стандартам радиовещания, примерили на себя роль журналиста и создали качественный «эфирный продукт. Кроме того, они должны представлять весь формат производства радиоматериала от поиска сюжета или информационного повода до монтажа своего материала и представления его в эфире. Все стадии по созданию контента студент осуществляет самостоятельно. Также важно, что медиапродукты, подготовленные студентами, создаются для звучания в радиоэфире. Они являются реальной функционирующей журналистской радиоконцепцией, с которой аудитория знакомится в радиоэфире или на сайте радио, в официальной группе «ВКонтакте», а также в эфире специального выпуска «Радио – Элевейт», звучащего в лифтах главного учебного корпуса университета. Такой подход позволяет студенту расширить уровень профессиональной журналистской ответственности, а также приобрести профессиональные компетенции, необходимые радиожурналисту в эпоху цифровых технологий, к которым относятся: знание специфики радиожурналистики, способность ориентироваться в наиболее распространённых форматах радиопрограмм, владение методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-), способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, умение адаптировать радиоконтент для социальных сетей.


Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проектной журналистики и тенденций журналистского образования показало, что изменение цифрового информационного пространства повлияло на систему функционирования средств массовой информации и повлекло за собой определение новых профессиональных требований, которым сегодня должен соответствовать современный журналист. Теперь специалисту в области медиа необходимо одинаково профессионально обладать как мощной теоретической базой, так и практическим умением свободно использовать в работе весь арсенал необходимой компетенции. Именно такой симбиоз теории и практики позволяет журналисту с
привычного текстоцентричного перейти на новый уровень производства медиаконтента – проектный. В этом случае определение медиапроекта вбирает в себя основные признаки социального проекта, такие как наличие сроков исполнения, направленность на достижение конкретных целей, создание уникального продукта. Анализ крупнейших европейских медиа проектов, а также тенденций в области развития журналистики показывает, что обязательным элементом любого медиапроекта является технологическая составляющая – свободное владение журналистом всеми методами создания и обработки информации с использованием разных цифровых платформ. Совокупность этих факторов ставит перед вузами, готовящими журналистские кадры, новые задачи по подготовке журналистов, владеющих не только базовыми журналистскими навыками, но и компетенциями, необходимыми для работы в цифровой среде. Одним из эффективных способов подготовки таких специалистов в области медиа является проектный подход.

Исследование медиапроектов, реализуемых сегодня в российских и зарубежных вузах, показывает, что их развитие и реализация отвечают запросам времени и меняющимся тенденциям в сфере производства журналистской информации и являются основой для подготовки журналистских кадров. Это связано с тем, что в ходе работы над медиапроектами студенты приобретают не только базовые профессиональные компетенции, такие как способность концентрироваться на содержательной и структурно-композиционной специфике журналистских публикаций; ориентироваться в наиболее распространённых форматах программ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов; но и дополнительные профессиональные навыки, которыми должен владеть журналист в эпоху цифровых технологий, например, способность понимать важность сетевого сообщества для медиакомпаний и производителей интернет-контента, навык сбора информации с помощью сетевых сообществ.

Проектный подход в вузе позволяет будущему специалисту в области медиа с первых дней учебы работать в системе реального проектного медиапроизводства, приобретать и развивать современные профессиональные компетенции. Кроме того, эффективность проектного подхода заключается в его способности раскрывать творческие возможности каждого студента. В результате подтверждена гипотеза о том, что сегодня доминирующей составляющей современной журналистики являются медиапроекты, которые формируют понятие «проектная журналистика» и оказывают существенное влияние на систему современного журналистского образования в процессе подготовки медиа специалистов нового времени.

Заключение. Таким образом, в ходе исследования выявлено, что медиапроекты, набирающие популярность в информационном пространстве, как разновидность социального проектирования в области медиа меняют характер журналистской деятельности. Проектная журналистика приходит на смену журналистике текстоцентричной. Этот процесс перехода к новой системе производства информации влечёт за собой изменения профессиональных журналистских компетенций и создание нового профессионального инструментария применительно к производству цифрового контента. Такие новации стимулируют внедрение образовательную систему по подготовке журналистских кадров проектного обучения. Оно, в свою очередь, позволяет дополнить и развить существующую систему журналистского образования за счёт расширения творческого и профессионального факторов процесса подготовки журналистов в условиях медиапроектирования. В процессе создания медиапроекта студенты активно приобретают, развивают профессиональные компетенции и применяют свои навыки и знания. Все проекты являются интегрированными и поощряют студентов к комплексному разрешению проблем, они мотивируют их к осмысленному освоению профессии. Это способствует решению актуальных задач журналистского образования, таких как теоретическая разработка и внедрение инновационных форм обучения, отвечающих требованиям времени, преобразующих структуру учебного процесса с целью подготовки и переподготовки востребованного на современном рынке СМИ всесторонне развитого, компетентного, универсального медиа специалиста, чей профессиональный и личностный потенциал соответствовал бы запросам современного общества.
Список литературы
10. Шестеркина Л. П., Дмитренко Е. Л. Региональное телевидение в процессе социального взаимодействия с обществом (на примере ГТРК «Южный Урал»). Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2017. 77 с.

Статья поступила в редакцию 22.01.2019; принята к публикации 25.02.2019

Библиографическое описание статьи

Lyudmila P. Shesterkina1,
Doctor of Philology, Associate Professor,
South Ural State University
(76 Lenin ave., Chelyabinsk, 454080, Russia),
e-mail: 250852@mail.ru
orcid: 0000-0002-2859-7991

Arina R. Marfittsyna2,
Head of Laboratory
“360-degree Multimedia Training Newsroom of SUSU”,
South Ural State University
(76 Lenin ave., Chelyabinsk, 454080, Russia),
e-mail: arino4ka_92@inbox.ru
orcid: 0000-0002-7174-1442

Project Journalism and Current Trends in Journalistic Education
The relevance of the article is determined by the fact that the authors consider media projects as the dominant component of modern journalism, providing the process of transition from text-centric journalism to project journalism. The authors proposed a definition of the media project

1 L. P. Shesterkina theoretical substantiation of the topic; collection, analysis and systematization of the material; writing the text; editing the article.
2 A. R. Marfittsyna – collection of material; writing the text.
concept as a kind of social design in the media field, considered the features of project journalism, analyzed student media projects and this is relevant of the research. The theoretical and practical significance of the work is to substantiate the impact of project journalism on the current trends in the development of journalistic education associated with the need to organize project training in the educational process and the formation of competencies that are necessary for a journalist of modern times. In this case, the goal of professional journalistic education is achieved, when the student feels like a professional journalist, demanded by modern media and meets the needs that modern society presents to the personality of a professional in the media sphere.

**Keywords:** project journalism, mass media, media project, project training, journalistic education

**References**

8. Sokolov, M. V. Network media project as a means of forming readiness for the professional self-development of the future teacher. 2013: 68–73. (In Rus.)

**Received:** January 22, 2019; accepted for publication February 25, 2019

**Reference to the article**

Проектная технология в формировании созидательной активности будущих педагогов в образовательном процессе вуза

Одним из важнейших стратегических направлений модернизации российского образования является внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, ориентированных на развитие широкого спектра компетенций и креативных способностей будущих педагогов, активной, инициативной позиции личности в процессе обучения. В статье приводится обоснование значимости внедрения проектной технологии в процесс подготовки будущих педагогов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование на базе Забайкальского государственного университета при изучении дисциплины «Педагогика», с целью формирования созидательной активности будущих педагогов. На основе анализа психологопедагогических научных источников вводится авторское определение созидательной активности будущего педагога. Приводится описание использования активных форм обучения будущих педагогов с целью развития способности к рефлексии, повышения уровня знаний в сфере проектной деятельности, социально-коммуникативных и организаторских способностей.

По окончании изучения дисциплины «Педагогика» будущим педагогам предлагалось пройти процесс защиты разработанного и реализованного проекта (индивидуальный или групповой), отражающий их самостоятельную работу. Представленные результаты, полученные с помощью статистических методов педагогического исследования, на контрольном этапе выявления уровня знаний будущих педагогов в сфере проектной деятельности свидетельствуют о том, что количество бакалавров с творческим уровнем знаний увеличилось (с 0 до 28 %), с репродуктивным – уменьшилось (с 73,7 до 42,5 %).

Ключевые слова: активность, созидательная активность, проектная деятельность, педагогические технологии, способности
решать социальные и профессиональные задачи в рамках своей деятельности [12, с. 165], что нашло отражение в законодательных актах. Так, например, в проекте Концепции развития поликультурного образования в РФ отмечается, что «главной гарантией успешной модернизации страны и повышения благосостояния граждан является целенаправленная созидательная активность новых поколений»¹. Развитие созидательной активности молодёжи является одним из направлений Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации².

Одним из важнейших стратегических направлений модернизации российского образования является внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, ориентированных на развитие широкого спектра компетенций и креативных способностей будущих педагогов, активной, инициативной позиции личности в процессе обучения. К. А. Абульханова-Славская определяет активность личности как «способность человека производить социально значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, проявляющейся в творчестве, волновых актах, общении» [1, с. 12].

Важнейшей частью и формой реализации подобных технологий является непрерывная система исследовательской проектной деятельности. Формирование основ проектной деятельности обучающихся является одной из актуальных задач современного этапа развития образовательной системы, выражающейся в многочисленных попытках её совершенствования [15, с. 47].

Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым отметить, что формирование созидательной активности у будущих педагогов предполагает вовлечение их в проектную деятельность, и наше предположение подтверждается высказыванием учёного о том, что «проектирование выступает средством обеспечения сотворчества, сотрудничества педагогов и студентов, являясь созидательной формой активности», и будет способствовать формированию созидательной активности будущих педагогов в вузе [9, с. 16].

Цель данной работы состоит в выявлении и обосновании значимости проектной технологии, направленной на формирование созидательной активности будущих педагогов (на примере Забайкальского государственного университета).

Проведённый нами анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования показал, что определение «созидательная активность» является междисциплинарным [2; 3; 5; 9; 10; 14; 16–18; 19; 21–23], в указанных работах созидательная активность представлена как: социальная активность студентов (И. А. Драпок [9]; Е. М. Кандалина [14]; А. А. Николаева [18]); творческая активность личности (Т. А. Бирюкова [5]; Т. В. Солонщикова [21]); созидательная деятельность подростков (С. А. Суворова [23]); активность одарённых учащихся (Н. В. Маркина [17]; С. В. Луэшканова [16]); предпринимательская активность студентов (А. Н. Бартенев [3]); созидательный потенциал предпринимательства (А. Е. Новожилов [19]). Проанализировав диссертационные исследования, считаем необходимым определить значение понятия «созидательная активность» будущего педагога, как «форму его надситуативной активности, на которую человечество делает ставку в современный период» (А. Е. Новожилов [19]).

Необходимо отметить, что для формирования созидательной активности будущих педагогов в образовательном процессе вуза крайне необходимо создавать такие условия, которые будут способствовать овладению опытом практической деятельности, развитию творческих, индивидуальных способностей, самоопределения, самореализации, а также содействовать формированию профессиональной компетентности в процессе обучения в вузе.

Согласимся с позицией учёных (Л. Н. Беляева [4], А. И. Бондаревская [6], А. П. Валицкая [7], К. Г. Эрдынеева [28], С. А. Гончаров [8], О. П. Елисеева [10], В. П. Соло-


Отечественная педагогика: тенденции, технологии и инновации

мин [22], Н. Н. Суртаева [25], Е. А. Игумнова, И. В. Радецкая [13] и др.), которые отмечают в своих работах, что использование педагогических технологий совместно с внеаудиторной работой в сфере образования, будет содействовать развитию общекультурных компетенций будущих педагогов, а также способствовать и формированию созидательной активности будущих педагогов.

На сегодняшний день существуют различные трактовки метода проектов, которые можно выделить в современной педагогической науке. Однако мы считаем, что наиболее полно отражает сущность метода проектов определение, которое даёт Е. С. Полат: «Это определённая совокупность учебно-познавательных приёмов, позволяющих решить ту или иную проблему в процессе самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией результатов; способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться реальным, осваиваемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [20, с. 66].

Мы солидарны с учёными (Н. Ю. Пахомов [26] и др.), которые считают, что метод проектов – это образовательная межпредметная среда; активное включение в которую даёт обучающимся возможность освоить новые способы личностно ориентированной деятельности; система обучения, развивающая умения самовыражения, рефлексии и формирующая навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах, воспитывающая целенаправленность, коммуникативность, толерантность, индивидуализм, ответственность, инициативность.

В профессиональном педагогическом образовании в отношении проектной технологии, как утверждает Н. Н. Суртаева, «данное образование необходимо нацеливать на реализацию проектно-продуктивной технологии, при которой студент находится в активной позиции субъекта выбора и становится участником формирования своего образовательного маршрута, профессиональной образовательной программы, поиска различных способов решения образовательных задач. Только при такой подготовке выпускник педагогического вуза может обладать готовностью к творческому решению образовательных и профессиональных задач, способностью к постоянному профессиональному совершенствованию» [25, с. 58].

Мы подчёркиваем, что проектная технология ориентирует на развитие у будущих педагогов навыков самостоятельной работы и придает процессу профессиональной подготовки в вузе развивающий характер.

Полученные данные с 2012 по 2015 год подтверждают то, что большинство будущих педагогов (73,7 %) имеют репродуктивный уровень знаний о проектной деятельности. Так, например, понятие «проектирование» будущие педагоги определили следующим образом: «сложная деятельность, которая даёт результат»; «создание каких-либо проектов»; «реализация разработанных проектов». Будущие педагоги, чаще всего под проектной деятельностью подразумевают разработку проектов и их реализацию, а также «описание выполнения какой-либо деятельности». Ответы студентов позволяют сделать вывод о том, что они имеют низкий уровень знаний, связанный с проектной деятельностью. Полученные данные на вопросы о продукте проектной деятельности, о структуре процесса проектирования и учебно-проектной деятельности, а также её плане позволили выявить, что будущие педагоги зачастую затрудняются раскрыть представления о структуре и этапах проектной деятельности, путая их последовательность и содержание.

В контексте нашего исследования мы сочли необходимым провести повторное исследование уровня знаний будущих педагогов в области проектной деятельности. В работу были включены 57 бакалавров направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, три учебные группы студентов (30, 13 и 14 чел.).

Методология и методы исследования. Нами был использован следующий диагностический материал: тест Л. Д. Майковой на выявление уровня активности студента, разработанные нами тесты (разноуровневые задания на различение, классификацию, узнавание, конструктивные задания), методика «Определение уровня социальной креативности личности» (А. В. Батаршев) и методика «Определение индивидуальной меры рефлексивности» (А. В. Карпов). Рассмотрим более подробно результаты проведённой нами диагностики.

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был использован тест, для выявления уровня активности будущих педагогов, разработанный Л. Д. Майковой, что позволило выявить, насколько могут быть активны будущие педагоги в своей деятельности.

Полученные в процессе исследовательской деятельности результаты показывают, что 26 чел. (45,6 %) имеют продуктивный уровень активности. Следует отметить, что 15 чел. студентов (26,4 %) имеют творческий уровень активности. Полученные данные свидетельствуют об активной реализации собственных идей, проявлении инициативы, непрерывном приобретении новых знаний.

Важной составляющей профессиональной деятельности будущего педагога является его аналитико-рефлексивная составляющая. В контексте нашего исследования мы использовали методику, разработанную А. В. Карповым, на определение индивидуальной меры рефлексивности. Результаты исследования свидетельствуют о преобладании репродуктивного уровня рефлексивности у 48 бакалавров (84,2 %). Будущие педагоги не всегда задумываются над происходящим, причинами своих действий и поступков, а также других людей, и, конечно же, об их последствиях; не планируют свою деятельность и ограничиваются только рассмотрением меньшего количества фактов при принятии решения; бывают очень импульсивными; у них отсутствуют внутренние мотивы самоанализа, самооценки и самокоррекции. Стоит отметить, что бакалавры не проявляют интерес и потребность в рефлексии, не умеют оценивать, анализировать, проводить рефлексию своей деятельности, испытывают сложность в общении с окружающими, так как возникают затруднения в возможности понять другого и предвидеть его реакцию.

Однако среди участвующих в исследовании 9 бакалавров (15,8 %) имеют продуктивный уровень рефлексивности и в большей степени склонны обращаться к анализу своей деятельности, выявлять причины и следствия как своих действий, так и поступков других людей в прошлом, в настоящем и будущем. Обобщая результаты констатирующего этапа работы, мы выявили, что у будущих педагогов наблюдается преимущественно репродуктивный уровень сформированности созидательной активности по всем обозначенным критериям. Нами отмечены: недостаточная теоретическая подготовка студентов к осуществлению проектной деятельности; недостаточный уровень активности студентов; отсутствие умения оценки, анализа и рефлексии своей деятельности.

Данные результаты подтвердили наше предположение о необходимости использования в образовательном процессе вуза проектной технологии и организации специального обучения бакалавров, направленного на формирование созидательной активности.

Используя возможности современного вуза по расширению пространства выбора будущих педагогов, мы посчитали важным и необходимым факт обогащения образовательного процесса основными категориями, связанными с проектной деятельностью, а также с её структурой, средствами и способами осуществления.

В содержание программы по дисциплине «Педагогика» в рамках нашего исследования был включён блок, предполагающий освоение будущими педагогами знаний и умений проектной деятельности. В процессе обучения мы применяли следующие активные формы обучения: это педагогические задачи «открытого типа» (задачи, которые не имеют окончательного решения), проблемно-личностный диалог, современные варианты лекционных занятий (проблемная лекция «Сущность педагогического проектирования»), деловые игры, в которых будущие педагоги принимали активное участие. Все перечисленные формы обучения использовались для формирования созидательной активности будущих педагогов. В ходе работы были проведены: лекция-визуализация на тему «Становление и развитие метода проектов в педагогике», лекция-диалог «Развитие и применение идей проектной деятельности в отечественной педагогике», рефлексивная лекция «Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования» (предполагала формирование навыков анализа и синтеза воспринятой информации и раскрытие потенциальных возможностей будущих педагогов). На лекциях студентам предлагалось использовать конспект (блок-схему), слушать, понимать и грамотно формулировать вопросы в диалоге с лектором, осуществлять поиск ответов на них. В контексте на-
шего исследования вышепредставленная работа на лекционных занятиях помогла будущим педагогам увидеть новые открывающиеся перспективы деятельности, оценить свои возможности роста в будущей профессиональной деятельности и самоопределиться. Практические занятия были выстроены по контекстному типу с применением технологий, которые базировались на принципах организации совместной деятельности сотворчества будущих педагогов и преподавателей. В образовательном процессе использовались дискуссии, круглые столы, на темы, как «Приоритетные направления проектной деятельности в современной школе», «Трудности реализации педагогического проектирования в деятельности педагога».

В ходе организации и проведения занятий у будущих педагогов мы развивали способность к самопониманию и самоопределению, уважение к индивидуальным особенностям другого человека, стимулировали выдвижение новых идей. По окончании изучения дисциплины «Педагогика» будущим педагогам предлагалось пройти контрольное тестирование, а также им был рекомендован процесс защиты разработанного и реализованного проекта (индивидуальный либо групповой), отражающий результаты их самостоятельной работы. Занятия и организованная самостоятельная работа будущих педагогов были направлены на повышение уровня знаний в сфере проектной деятельности, социально-коммуникативных и организаторских способностей, а также развитие способности к рефлексии» [11, с. 89].

Для получения более объективного представления о результатах созидательной активности будущих педагогов нами были использованы методы и диагностики, применявшиеся ранее на констатирующем этапе исследовательской работы. Полученные результаты были обработаны нами с помощью статистических методов педагогического исследования. Динамика результатов по уровню знаний будущих педагогов в сфере проектной деятельности представлена в таблице.

### Таблица

<table>
<thead>
<tr>
<th>Уровень знаний</th>
<th>Количество будущих педагогов, % (чел.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>констатирующий этап</td>
</tr>
<tr>
<td>Творческий</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>Продуктивный</td>
<td>26,3 % (15 чел.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Репродуктивный</td>
<td>73,7 % (42 чел.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Заключение.** Результаты, полученные на контрольном этапе выявления уровня знаний будущих педагогов в сфере проектной деятельности, свидетельствуют о том, что количество бакалавров с творческим уровнем знаний увеличилось (с 0 до 28 %), произошло уменьшение количества бакалавров с репродуктивным уровнем знаний (с 73,7 до 42,5 %). Будущие педагоги, у которых отмечались творческий уровень знаний, на контрольном этапе исследовательской работы чётко различали этапы, описывали структуру и виды проектов, демонстрировали понимание таких понятий, как «проектирование», «проект», «социально значимый проект». Следовательно, данная категория бакалавров будет готова к разработке проектов. Полагаем, что полученные результаты явились следствием обучения будущих педагогов в рамках включения блока о проектной деятельности в содержание курса дисциплины «Педагогика». Однако стоит отметить, что некоторые будущие педагоги по-прежнему затрудняются дать определение основным понятиям, связанным с проектной деятельностью, предположительно в силу низкой академической успеваемости и мотивации к педагогической деятельности.

Повторно для выявления уровня активности бакалавров нами был проведён тест, разработанный Л. Д. Майковой. В результате проведения заключительного этапа иссле-
довательской работы нами отмечено увеличение количества бакалавров, обладающих творческим уровнем активности (с 26,3 до 38,6 %) и снижение количества бакалавров, соответствующих репродуктивному уровню активности (с 28 до 14 %); наблюдается динамика показателей уровня активности будущих педагогов. Все вышеперечисленные показатели мы связываем с использованием в образовательном процессе вуза активных методов обучения и, конечно же, с активным участием будущих педагогов в разработке и реализации индивидуальных и групповых проектов. Этот факт подтверждается и нашими наблюдениями за будущими педагогами, отмечается их стремление к проявлению инициативы, к активному приобретению новых знаний, к активной реализации собственных идей.

Таким образом, анализ проведённой диагностики позволяет сделать вывод о том, что на заключительном этапе исследовательской работы у будущих педагогов сформированы представления о проектной деятельности, так как уровень сформированности созидательной активности повысился до продуктивного и творческого.

Сформированность созидательной активности по рефлексивному критерию, мы определяли по такому показателю, как способность к саморазвитию и рефлексии. Для оценки рефлексии деятельности будущих педагогов мы использовали ту же методику, разработанную А. В. Карповым, что и на констатирующем этапе исследовательской работы. Проанализировав полученные сравнительные результаты на констатирующем и контрольном этапах исследовательской работы, с помощью данной методики исследования обратили внимание на то, что повысился продуктивный уровень развития индивидуальной меры рефлексивности студентов (35 %) по сравнению с констатирующим этапом (15,8 %). Следует отметить и то, что снизился репродуктивный уровень развития индивидуальной меры рефлексивности студентов – с 84,2 до 65 %; значительно повысился творческий уровень (10,2 %). В процессе наблюдения за будущими педагогами мы отметили наличие сформированного представления о том, как можно анализировать и с помощью каких средств оценивать и проводить рефлексию своей деятельности; обратили внимание на тот факт, что в процессе реализации проектов будущие педагоги успешно выявляли нерешённые проблемы, находили пути для самообразования, рефлексировали полученные результаты, что является очень важным для профессионального развития будущего педагога.

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что полученные качественные и количественные изменения результатов исследовательской работы явились следствием реализации идей контекстного обучения и организации образовательного процесса в вузе.

Список литературы
7. Валицкая А. П. Гуманитарные технологии и компетентностный подход в контексте инноваций (антропо-философский взгляд) // Вестник Герценовского университета. 2007. № 6. С. 29–33.
Отечественная педагогика: тенденции, технологии и инновации


15. Куртикова С. Ю. Проектное обучение как инновационная технология организации образовательного процесса // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. № 11. С. 47–53.


19. Новожилова А. Е. Развитие созидательного потенциала предпринимательства: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Екатеринбург, 2006. 157 с.


Статья поступила в редакцию 15.01.2019; принята к публикации 26.02.2019

Библиографическое описание статьи
Project Technology in the Formation of Future Teachers’ Creative Activity in the Educational Process of the University

One of the most important strategic directions of the modernization of Russian education is the introduction of educational technologies into the educational process, focused on the development of a wide range of competencies and creative abilities, future teachers, an active, initiative position of the individual in the learning process. The article provides a rationale for the significance of the introduction of project technology in the process of preparing future teachers enrolled in the direction of training 44.03.01 Pedagogical education on the basis of Transbaikal State University in studying the discipline “Pedagogy” in order to shape the creative activity of future teachers. Based on the analysis of psychological and pedagogical scientific sources, the author’s definition of the “creative activity of the future teacher” is introduced. The article describes the use of active forms of training future teachers, with the aim of increasing the level of knowledge in the field of project activities, socio-communicative and organizational skills, as well as the development of the ability to reflect. Upon completion of the study of the discipline “Pedagogy”, future teachers were asked to go through the process of protecting the developed and implemented project (individual or group), reflecting the results of their independent work. The results of research work, obtained using statistical methods of pedagogical research, are presented at the control stage of revealing the level of knowledge of future teachers in the field of project activities show that the number of bachelors with a creative level of knowledge has increased (from 0 % to 28 %), we also state, a decrease in the number of bachelors with a reproductive level of knowledge (from 73.7 % to 42.5 %).

Keywords: activity, creative activity, project activity, pedagogical technologies, abilities

References


1 G. V. Zherebyatnikova – main author, organization and carrying out research, collection, systematization and analysis of the obtained research results, formulation of conclusions, writing and preparation of the article.
2 E. Yu. Polkovnikova – organization and implementation of research, collection, systematization and analysis of the research results, participation in the writing and design of the article.
13. Igumnova, E. A., Radetskaya, I. V. Quest technology in the context of the requirements of the FSES of general education. Modern problems of science and education, no. 6, p. 313, 2016. (In Rus.)

Received: January 15, 2019; accepted for publication February 26, 2019

Reference to the article
Комплексы заданий как специальные дидактические средства формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций

В статье на основе анализа диссертационных исследований, нормативных документов, результатов проведённого авторами исследования обосновывается значимость проблемы формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций посредством применения специальных дидактических средств. Даётся характеристика предложенной авторами четырёхкомпонентной структуры ИКТ-компетентности, включающей мотивационно-ценностный, общепользовательский, общепедагогический, предметно-педагогический компоненты. Описывается авторский междисциплинарный курс «Теория и методика использования информационно-коммуникационных технологий в дошкольной образовательной организации» (вариативная часть ФГОС СПО специальность «Дошкольное образование»), реализуемый в образовательном процессе Читинского педагогического колледжа. Представлены и обоснованы авторские модели комплексов заданий (учебных, учебно-методических, учебно-профессиональных) как специальных дидактических средств формирования ИКТ-компетентности будущего воспитателя детей дошкольного возраста с учётом требований современных стандартов. В основу каждой модели положено единство фундаментальной и профессионально ориентированной составляющих заданий. Представленные комплексы заданий предлагается включать в лабораторно-практические работы авторского междисциплинарного курса. Обосновывается покомпонентное формирование ИКТ-компетентности будущих педагогов в рамках данного курса. Приводятся примеры авторских учебных, учебно-методических, учебно-профессиональных заданий. На основе анализа результатов проведённого исследования обосновывается вывод о том, что комплексы заданий как специальных дидактических средств являются одним из эффективных способов формирования ИКТ-компетентности будущих воспитателей детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, специальные дидактические средства, комплексы заданий, учебные, учебно-методические, учебно-профессиональные задания

Введение. Сегодня эпоха глобального процесса информатизации общества сменяется эпохой цифровизации. Помимо внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различные сферы деятельности человека становится необходимостью и внедрение цифровых технологий, которые способствуют дальнейшему повышению эффективности труда и позволяют реализовывать индивидуальный подход в различных сферах. При этом актуальной задачей данного процесса остаётся формирование у специалистов всех уровней ИКТ-компетентности.
Сегодня ИКТ-компетентность является одной из ведущих компетентностей в педагогической деятельности на всех ступенях непрерывного образования, которое является основой цифрового образования. В этом контексте не является исключением и ступень дошкольного образования. Педагог дошкольной образовательной организации (ДОО) должен владеть современными ИКТ, используемыми для развития и воспитания детей дошкольного возраста, в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями и потребностями, что отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования по специальности «Дошкольное образование» и в Профессиональном стандарте педагога. Данные документы обусловливают усиление требований к подготовке будущих педагогов дошкольных образовательных организаций.

Актуальность проблемы исследования подтверждает анализ результатов проведённого нами анкетирования педагогов ДОО и педагогической практики студентов в ДОО, который показал, что в настоящее время интерес к использованию ИКТ в дошкольных образовательных организациях значительно возрос. Однако актуальными остаются некоторые проблемы, препятствующие более высокому овладению ИКТ-компетентностью педагогами ДОО:
– низкий уровень мотивационной готовности педагогов ДОО к использованию ИКТ в своей профессиональной деятельности;
– недостаточное количество курсов повышения квалификации педагогов по использованию ИКТ в работе с дошкольниками;
– недостаточное количество педагогических разработок по применению ИКТ в работе с дошкольниками;
– низкая степень оснащённости средствами ИКТ дошкольных образовательных организаций;
– недостаточная подготовка будущих педагогов в области использования ИКТ в дошкольной образовательной организации.


Целью исследования является обоснование комплекса заданий как специального дидактического средства, направленного на формирование ИКТ-компетентности обучающихся, его разработка и определение места включения в образовательный процесс педагогического колледжа.

Цель исследования актуализировала ряд задач: 1) проанализировать состояние проблемы формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов, выявить компоненты ИКТ-компетентности будущего педагога ДОО; 2) провести анализ ФГОС СПО по специальности «Дошкольное образование» для выявления общих и профессиональных компетенций, составляющих основу ИКТ-компетентности будущего педагога ДОО; 3) разработать междисциплинарный курс, направленный на формирование ИКТ-компетентности будущих педагогов, и определить место включения комплексов заданий в данный курс; 4) определить типы заданий для лабораторно-практических работ междисциплинарного курса и построить модели комплексов заданий.

**Методология и методы исследования.** Методологической базой исследования выступает компетентностный подход, в рамках которого обосновывается значимость формирования ИКТ-компетентности будущего педагога дошкольной образовательной организации. На основании междисциплинарного подхода обосновываются междисциплинарные связи информатики с профессиональными дисциплинами, послужившими основой для разработки междис-
циплингарного курса, направленного на формирование ИКТ-компетентности будущих педагогов.

Методы анкетирования и анализа применяются для выявления актуального состояния проблемы сформированности ИКТ-компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций. Моделирование как метод исследования используется для разработки моделей комплексов заданий как специальных дидактических средств формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций.

Результаты исследования и их обсуждение. ИКТ-компетентность является одной из базовых компетентностей современного педагога [12]. А. В. Хуторской обозначает ИКТ-компетенции как ведущие ключевые. Вслед за М. П. Лапчиком под ИКТ-компетентностью будем понимать «не только совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в процессе обучения информатике и современным информационным и коммуникационным технологиям, но и личностно-деятельностную характеристику специалиста сферы образования, в высшей степени подготовленного к мотивированному использованию всей совокупности и разнообразия компьютерных средств и технологий в своей профессиональной работе» [9, с. 2].

В профессиональном стандарте педагога большая профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность определена в качестве квалифицированного использования общераспространённых в данной профессиональной области средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо. Компонентами профессиональной педагогической ИКТ-компетентности являются: общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность.

Компоненты ИКТ-компетентности, представленные в профессиональном стандарте педагога наиболее полно отражают сущность и содержание данного понятия. Многие учёные (Т. А. Лавина, И. П. Сухов, Н. Б. Сэкулич, А. К. Тарьяма и др.) предлагают выделять в структуре ИКТ-компетентности: мотивационно-ценностный, общецелевой, общепедагогический, предметно-педагогический компоненты. Мотивационно-ценностный компонент определяется активностью и потребностью человека, его самого к использованию ИКТ, потребностью в осмыслении знаний и овладении умениями в области применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. Данный компонент характеризуется наличием мотивации учения в области применения ИКТ в дошкольном образовании, ценностных ориентаций в области информатики и ИКТ. Общепользовательский компонент характеризует знания, умения и личностные установки: для работы с современными ИКТ, использования электронных образовательных ресурсов, локальных и глобальных компьютерных сетей, баз данных, взаимодействия в информационной среде, обеспечения информационной безопасности и соблюдения медико-санитарных норм и правил. Общепедагогический компонент отражает подготовку к педагогической деятельности в информационной среде (ИС) и постоянное её отображение в ИС в соответствии с планированием и организацией образовательного процесса; подготовку и проведение выступлений, обсуждений, консультаций, групповой деятельности в телекоммуникационной среде; визуальную коммуникацию и др. Предметно-педагогический компонент определяет расширение и углубление сформированных знаний, умений и личностных установок будущих педагогов с учётом специфики профессиональной педагогической деятельности с использованием средств ИКТ [6].

Анализ ФГОС СПО по специальности «Дошкольное образование» показал, что от

будущих педагогов дошкольных образовательных организаций требуется овладение следующими общими и профессиональными компетенциями: «ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, содержания, смены технологий; ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду». Данные компетенции составляют основу ИКТ-компетентности будущих педагогов.

В ходе исследования был разработан междисциплинарный курс «Теория и методика использования ИКТ в дошкольных образовательных организациях» (далее МДК) для студентов специальности «Дошкольное образование» Читинского педагогического колледжа. Целью МДК является подготовка студентов как будущих педагогов дошкольных образовательных организаций к использованию ИКТ в своей профессиональной деятельности. Данный междисциплинарный курс является частью профессионального модуля ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Междисциплинарный характер курса обеспечивает связь информатики с общеучебными, естественно-научными, общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями.

В основу построения МДК «Теория и методика использования ИКТ в дошкольной образовательной организации» легли три концентра понятийного аппарата информатики, предложенные С. А. Бешенковым [1]. Учёный разделил понятийный аппарат информации на «три концентра: понятия, связанные с описанием информационного процесса (далее информационные процессы); понятия, раскрывающие суть информационного моделирования (далее информационные модели); понятия, характеризующие применение информатики в различных областях (технологии, управление, социально-экономическая сфера) (далее применение информатики в различных областях)» [6, с. 50].

Более подробно содержание разделов МДК, лабораторно-практических работ, самостоятельной работы студентов, комплекта контрольно-целенаправленных средств представлено в учебно-методическом пособии, написанном авторами. Особенностью построения междисциплинарного курса является система лабораторно-практических работ (ЛПР), включающая комплексы учебных заданий (УЗ), учебно-методических заданий (УМЗ) и учебно-профессиональных заданий (УПЗ) как специальных средств, направленных на формирование ИКТ-компетенций будущих педагогов дошкольных образовательных организаций. Рассмотрим данные комплексы заданий более подробно.

Комплекс учебных заданий. Одной из основных форм процесса обучения является учебная деятельность.

М. Б. Чижкова акцентирует внимание на том, что «единицей (клеткой) учебной деятельности является учебная задача, решение которой направлено не на изменение предмета, а на изменение самого действующего субъекта – на овладение им, прежде всего, способами мыслительных действий» [11, с. 198].

Согласимся с мнением Е. Е. Бухтеевой, которая определяет учебные задания как средства, способствующие развитию личности обучающегося, повышению качества знаний и эффективности педагогического труда. УЗ выполняется учащимся для достижения учебной цели конкретного занятия, формирования профессиональной компетенции [2].

В качестве средства формирования общепользовательской ИКТ-компетентности нами разработан комплекс учебных заданий (УЗ), представляющий собой специальное дидактическое средство, направленное на формирование ИКТ-компетентности и способствующее развитию личности обучающегося, обеспечивающее приобретение знаний, умений и навыков в области информатики. Особенности организации комплекса учебных заданий отражены в модели (рис. 1). Дадим некоторые пояснения к модели.

А. А. Вербицкий акцентирует внимание на том, что «содержание учебной деятельности будущего специалиста определяется не только логикой науки, но и моделью будущей профессиональной деятельности, что

придаёт целостность, системную организованность и личностный смысл усваиваемым знаниям. Содержание обучения проектируется как предмет учебной деятельности, последовательно переходящий в предмет деятельности профессиональной. Отбор содержания обучения производится в двух направлениях — со стороны науки и со стороны профессиональной деятельности» [3, с. 89]. Основываясь на данном мнении, определим две составляющие комплекса УЗ: фундаментальную, отражающую концентры понятийного аппарата информатики (преимущественно, информационные процессы и информационные модели) и профессионально ориентированную, представленную в виде информации в области дошкольного образования и отражающую работу в рамках проектов педагогического кластера.

Рис. 1. Модель комплекса учебных заданий
Fig. 1. Model of a complex of educational tasks

Комплекс УЗ лежит в основе учебно-познавательной (или учебной) деятельности, направленной на усвоение содержания обучения, где студент является субъектом обучения.

В качестве примера приведём учебное задание одной из лабораторно-практических работ первого раздела МДК.

Задание: используя различные инструменты и возможности текстового редактора MS Word, разработайте по предложенным темам на выбор один из продуктов: брошюру, буклет, плакат, объявление, открытку. Для выполнения задания воспользуйтесь командами оформления продукта, представленного в теоретической части.

Темы для текстовых продуктов:
1) «Праздник Осени»;
2) «Набор в танцевальную студию»;
3) «Здравствуй, Зима!»;
4) «Празднование Нового года»;
5) «Техника безопасности при работе на персональном компьютере»;
6) «Наш любимый детский сад!»;
7) «Виды спорта»;
8) «День бабушки и дедушки»;
9) «День рождения»;
10) «Вредные привычки»;
11) «Наш любимый воспитатель»;
12) «Набор в художественную студию»;
13) «Праздники в нашем детском саду»;
14) «Любимые герои сказок»;
15) «Компьютер и его устройства».
Команды для оформления печатного продукта.
1. На панели инструментов «Вставка» выберите кнопку "WordArt", где представлены шаблоны начертания текста. Настройка текста осуществляется с помощью панели «Средства рисования».
2. На панели инструментов «Вставка» выберите «Фигуры», которые можно располагать на листе, настраивая расположение и внешний вид фигуры с помощью панели «Средства рисования».
3. На панели инструментов «Вставка» выберите кнопку «Рисунок», вставьте рисунок и настройте его с помощью панели «Работа с рисунками».
4. На панели инструментов «Вставка» выберите кнопку «Картинка», вставьте картинку и настройте её с помощью панели «Работа с рисунками».
6. Инструменты для работы с текстом располагаются на панели «Главная».

На основании данных команд возможно создавать большое количество открыток, пропсептов, плакатов и т. д.

Комплекс учебно-методических заданий. Учебно-методическая деятельность является одним из основных видов деятельности студентов как будущих педагогов. Е. А. Таможняя определяет учебно-методическую задачу как «основное средство, при помощи которого студенты овладевают обобщёнными методическими умениями в процессе учебно-методической деятельности» [8, c. 95]. Исследователь отмечает, что «решая УМЗ, обучающийся устанавливает междисциплинарные связи, актуализирует, интегрирует знания, черпает из целого ряда наук – общественных, специальных, психолого-педагогических» [8, c. 96].

Для формирования общепедагогической ИКТ-компетентности нами разработан комплекс учебно-методических заданий, который лежит в основе учебно-методической деятельности. Следует отметить, что общепедагогическая ИКТ-компетентность может быть сформирована в полной мере в совокупности применения учебно-профессиональных заданий и учебно-методических заданий при обучении студентов. Комплекс учебно-методических заданий представляет собой «специальное дидактическое средство, направленное на формирование ИКТ-компетентности и обеспечивающее целенаправленную подготовку будущих педагогов дошкольных образовательных организаций к профессиональной деятельности через формирование у него методических умений. Характеристикой учебно-методического задания, входящего в комплекс УМЗ, является уровень его сложности: базовый (Б), повышенный (П), углублённый (У)» [6, с. 53]. Особенности организации комплекса УМЗ представлены на рис. 2.

О снову фундаментальной составляющей комплекса УМЗ составляют концентрического-аппаратураинформатики(примечателенно, применение информатики в различных областях), профессионально ориентированная составляющая представляет собой информацию, в области дошкольного образования и работой в проектах педагогического кластера. Комплекс УМЗ лежит в основе учебно-методической деятельности студентов как будущих педагогов дошкольных образовательных организаций, целью которой является овладение обобщёнными методическими умениями, где будущий педагог выступает субъектом обучения.
В качестве примера использования УМЗ на лабораторно-практическом занятии раскроем содержание практической работы «Обучающие и развивающие игры для дошкольников по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие», в основу которой положены УМЗ и деятельность студентов при её выполнении. Интегрированной целью практической работы является изучение и анализ предложенных современных обучающих и развивающих компьютерных игр для дошкольников по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».

На теоретическом этапе выполнения лабораторно-практической работы для вхождения в тему занятия и постановки проблемы в области использования ИКТ предлагается разгадать кроссворд, представленный на интерактивной доске, выполненный с помощью сервиса learningapps.org. Обучающиеся разгадывают кроссворд, состоящий из терминов, позволяющих определить тему занятия, определяют проблему занятия в области использования ИКТ. Далее студентам предлагается актуализировать знания в области информатики и ИКТ (правила работы в компьютерных сетях, работа с носителями информации, компьютерные игры) и профессионально ориентированные знания (социально-коммуникативное развитие детей). На данном этапе студенты получают два задания базового уровня сложности: 1) дайте характеристику понятию «социально-коммуникативное развитие», используя рекомендованную литературу; 2) используя сайт обучающих и развивающих компьютерных игр для дошкольников и младших школьников «Логозавр» (http://www.logozavr.ru), проведите отбор компьютерных игр, направленных на социально-коммуникативное развитие дошкольников, охарактеризуйте их и представьте результат в виде таблицы (не менее 10 игр).

Для контроля результатов реализации этапа может быть предложен устный опрос обучающихся, отражающий выполнение заданий базового уровня сложности.

Практический этап выполнения данной лабораторно-практической работы предпо-
Предлагается выполнение заданий повышенного и углублённого уровня сложности. УМЗ (П): используя сайты и диски с компьютерными играми, проведите анализ одной компьютерной игры на выбор, направленной на социально-коммуникативное развитие дошкольников. Обучающимся может быть предложена схема анализа:

1. Указание названия игры и возраста играющего.
2. Указание образовательной области с пояснением тематики игры.
3. Характеристика направлений игры, отражающих конкретную образовательную область.
4. Описание персонажей (если есть) и предметов игры.
5. Выявление соответствия некоторым требованиям, предъявляемым к компьютерным играм для дошкольников: техническим, эргономическим, эстетическим.

УМЗ (У): предложите свой сценарий обучающей или развивающей игры для дошкольников образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».

Для контроля деятельности студентов на данном этапе им могут быть предложены следующие контрольные вопросы и задания: 1. Дайте определение образовательной области «социально-коммуникативное развитие». 2. Каким требованиям должна отвечать развивающая компьютерная игра для дошкольников? 3. Можно ли разработать такую компьютерную игру для дошкольников, которая в полной мере будет направлена на социально-коммуникативное развитие ребёнка?

На результативно-оценочном этапе данного занятия обучающимся предлагается представить результат выполнения заданий в электронном виде. Обучающимся может быть произведена взаимопроверка выполненных работ. Для осуществления рефлексии, анализа и самоанализа результатов деятельности на данном лабораторно-практическом занятии может быть проведена беседа с обучающимися.

Комплекс учебно-профессиональных заданий. А. А. Вербицкий отмечает, что «при организации профессиональной подготовки студентов приоритетом выступает моделирование в учебном процессе предметно-технологического и социального содержания будущей профессиональной деятельности. В учебной деятельности должны воспроизводиться технологические и социальные формы будущей профессиональной деятельности (квазипрофессиональная и учебно-профессиональная деятельность), представленные в виде учебно-профессиональных задач и ситуаций» [3, с. 45].

С. И. Десненко в своём исследовании отмечает, что учебно-профессиональная деятельность может рассматриваться как специфический вид деятельности, направленный на самого обучаемого (как её субъекта) с целью развития его личности как профессионала» [5, с. 284]. С. А. Дмитриенко пишет, что в ходе учебно-профессиональной деятельности обучающийся овладевает «профессиональными компетенциями с целью достижения необходимого профессионального уровня, у него развиваются профессионально значимые качества, приходят в соответствие профессиональные намерения личности и требования со стороны профессии, т. е. происходит адаптация к профессиональной деятельности» [7, с. 39].

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что целью учебно-профессиональной деятельности является становление личности как профессионала, в аспекте нашего исследования будем рассматривать становление личности будущего педагога дошкольной образовательной организации как профессионала будущей педагогической деятельности. Для достижения данной цели могут быть использованы учебно-профессиональные задания (задачи).

И. В. Гладкая называет учебно-профессиональную задачу содержательным «ядром» контекстно-компетентностного подхода, «формирование умения решать которую характеризует процесс становления профессиональной компетентности студента» [4, с. 8]. Здесь важен контекст как «отражённая в сознании человека система внутренних и внешних факторов и условий его поведения и деятельности в конкретной ситуации действия, определяющая смысл и значение для человека всей ситуации и её компонентов. Внешний контекст – это социокультурные, предметные, пространственно-временные (технологические) и иные характеристики ситуации» [3, с. 28].

Для формирования профессионально-педагогической ИКТ-компетентности нами разработан комплекс учебно-профессио-
Формирование профессиональной компетентности является целостным при одновременном использовании учебно-процессуальных и учебно-методических заданий. Особенности организации комплекса УПЗ отражены в модели (рис. 3).

Рис. 3. Модель комплекса учебно-профессиональных заданий

Fig. 3. Model of a complex of educational and professional tasks

В качестве фундаментальной составляющей комплекса УПЗ нами выделены концентры понятийного аппарата информатики (преимущественно применение информатики в различных областях). Профессионально ориентированная составляющая представлена информацией в области дошкольного образования; работой в проектах педагогического кластера; участием в чемпионатах WSR. Важную роль при построении комплекса УПЗ играет контекст будущей профессиональной деятельности.

Комплекс УПЗ лежит в основе учебно-профессиональной деятельности студентов, цель которой состоит в становлении личности как профессионала, где будущий педагог выступает субъектом обучения.

Рассмотрим вариант организации деловой игры «Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста по стандартам Чемпионата WorldSkills Russia “Молодые профессионалы”» с использованием УПЗ. Целью данного конкурсного задания является демонстрация умения проектировать и проводить совместную деятельность на занятии с детьми дошкольного возраста по робототехнике.

В процессе организации деловой игры студентам следует предложить по желанию организовать три группы: участники «Чемпионата» (деятельность по организации и проведению фрагмента образовательной деятельности (занятия) по робототехнике для детей дошкольного возраста).
объективные эксперты (деятельность по выставлению объективной оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания),
субъективные эксперты (деятельность по выставлению субъективной оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания),
волонтёры (деятельность по выполнению роли детей дошкольного возраста).

Целесообразно предусмотреть задания, выполняемые группами студентов до занятия:
1. Подготовить необходимое информационно-коммуникационное оборудование (конструкторы LeGo Education WeDo, ноутбуки, интерактивная доска или интерактивная панель и др.) и тулбоксы (канцелярские принадлежности, бумага, картон, пластилин и др.).
2. Разработать конспекты образовательной деятельности для детей старшей группы по робототехнике в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста.
3. Подготовить бланки с критериями оценки конкурсного задания для объективных и субъективных экспертов.

В процессе деловой игры следует организовать деятельность студентов, максимально приближенную к проведению Чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». После демонстрации “участниками” совместной деятельности на занятии с детьми дошкольного возраста («волонтёрами») по робототехнике необходимо организовать оценивание задания, выставление баллов и обсуждение «экспертами» деятельности “участников” о выполненной работе, далее подвести итоги занятия.

Комплекс УЗ, УМЗ, УПЗ мотивационно-ценностного содержания. Для формирования мотивационно-ценностного компонента ИКТ-компетентности нами разработан комплекс учебных, учебно-методических и учебно-профессиональных заданий как специальное дидактическое средство, направленное на формирование осознанного и положительного отношения к использованию ИКТ в будущей профессиональной деятельности, освоению новых технологий, самообразованию. Особенности организации комплекса УПЗ отражены в модели (рис. 4).

Рис. 4. Модель комплекса УЗ, УМЗ, УПЗ, направленных на формирование мотивационно-ценностного компонента ИКТ-компетентности

Fig. 4. Model of the complex of ET, EMT, EPT, aimed at the formation of the motivational and value component of ICT competence
В качестве фундаментальной составляющей комплекса УЗ, УМЗ, УПЗ нами выделены концентры понятийного аппарата информатики, описанные в статье выше. Профессионально ориентированная составляющая представлена информацией в области дошкольного образования; работой в проектах педагогического кластера; участием в чемпионатах WSR. Важную роль при построении комплекса УПЗ играет контекст будущей профессиональной деятельности.

Комплекс учебных, учебно-методических и учебно-профессиональных заданий лежит в основе трёх видов деятельности студентов: учебно-познавательной, учебно-методической и учебно-профессиональной. Основой указанных видов деятельности будущих педагогов в контексте формирования мотивационно-ценностного компонента ИКТ-компетентности является устойчивая мотивация к использованию ИКТ в профессиональной деятельности. Будущий педагог выступает в качестве субъекта обучения.

Приведём пример использования заданий мотивационно-ценностного характера. На вводном семинарском занятии «Профессиональная деятельность педагога ДОО в аспекте применения ИКТ» (первый раздел междисциплинарного курса) необходимо предусмотреть активное включение студентов в обсуждение вопросов, касающихся содержания и видов деятельности воспитателей педагогов дошкольного возраста с использованием ИКТ; ИКТ-компетентности как части профессиональной компетентности педагога ДОО. Следует предложить студентам рассмотреть виды деятельности педагога ДОО с использованием ИКТ (ведение документации, методическая работа, повышение квалификации, воспитательно-образовательный процесс), выявить преимущества применения ИКТ в дошкольном образовании, обсудить значимость информационно-коммуникационных технологий для реализации профессиональной деятельности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций.

Заключение. Как показал анализ результатов формирующего эксперимента, одним из эффективных способов формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций являются комплексы заданий как специальных дидактических средств. Далее сформированность ИКТ-компетентности у обучающихся может быть проверена: 1) в период производственной практики, в ходе которой студенты выполняют задания, связанные с разработкой и проведением образовательной деятельности с дошкольниками с использованием ИКТ и собственных электронных образовательных ресурсов; 2) в рамках работы педагогического кластера при реализации проекта по взаимодействию с детскими садами города по развитию ИКТ-компетентности у всех участников кластера; 3) при участии в отборочных и региональных чемпионатах Worldskills Russia, где предлагаются конкурсные задания, для выполнения которых необходим высокий уровень развития ИКТ-компетентности участников.

Список литературы
2. Бухтеева Е. Е. Учебная задача как средство формирования профессиональной компетенции // Армия и Общество. 2013. № 2. С. 20–27.
5. Десенко С. И. Методическая подготовка студентов педвузов к решению задачи развития личности учащихся при обучении физике в школе: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. М., 2007. 554 с.
6. Десенко С. И., Пахомова Т. Е. Формирование ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций в контексте требований современных стандартов // Информатика и образование. 2018. № 5. С. 49–54.
Целью настоящей статьи является формирование в будущих педагогах дошкольных образовательных организаций ИКТ-компетентности через использование специальных дидактических средств. Основная часть статьи посвящена описанию предложенной авторами четырехкомпонентной структуры ИКТ-компетентности, включающей мотивационно-ценностный, общепользовательский, общепедагогический и предметно-педагогический компоненты. Предложенная авторами междисциплинарная курс «Теория и методы использования информационно-коммуникационных технологий в дошкольных образовательных организациях» (дополнительная часть ФГОС СПО специальности «дошкольное образование») реализуется в образовательном процессе Читинского педагогического колледжа. Предложенные авторами комплексы заданий как специальные дидактические средства для формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций можно использовать в лабораторной и практической работе междисциплинарного курса. Компонентная форма формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов в этом курсе подтверждена. Приведены примеры авторских образовательных, образовательно-методических и образовательно-профессиональных заданий.

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, специальные дидактические средства, комплексы заданий, образовательные задания, образовательно-методические задания, образовательно-профессиональные задания

1 С. И. Десненко основной автор, координатор исследования, формулирует концепцию, формулирует выводы исследования, пишет текст статьи.
2 Т. Е. Пахомова организует исследование, определяет логику его проведения и анализа, проводит тестирование и формулирует выводы исследования, пишет текст статьи.
References


4. Gladkaya, I. V. Educational and professional tasks of the discipline “Pedagogy” as a means of forming the professional competence of bachelor. Bulletin of the Nizhny- Novgorod state University named after Yaroslav Mudry, no. 70, pp. 7–20, 2012. (In Rus.)

5. Desnenko, S. I. Methodical preparation of students of pedagogical institutes for solving the problem of developing the personality of students in teaching physics in school. Dis. dr. ped. scien. Moscow, 2007. (In Rus.)


Received: January 20, 2019; accepted for publication February 25, 2019

Reference to the article

Сетевое комьютини как средство межкультурного общения на иностранном языке

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся сути и назначения, построения, функционирования и использования комьюнити при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе с помощью телекоммуникационных технологий. Для определения специфики комьюнити, функционирующей в рамках учебной деятельности при овладении иноязычным общением, мы обратились к имеющимся научным разработкам и их интерпретации. В результате их анализа нами уточнена стратегия построения комьюнити, роль и место его в формировании межкультурного иноязычного диалога в изучении иноязычного общения. Авторы доказывают, что отсутствие развитых на достаточном уровне способностей, обеспечивающих эффективность межкультурного взаимодействия студентов в сфере иноязычной коммуникации, требует применения современных средств обучения и новейших социальных, поведенческих реалий для использования их в методике. В статье описаны специфика термина «комьюнити» и цель его построения. Затрагиваются вопросы создания, развития, управления и общения. В ходе рассмотрения данной статьи установлен ряд важных характеристик, которые необходимо иметь коммуникатору с целью построения адекватного общения на иностранных языках. Авторы доказали, что сейчас специалисты в самых разных сферах (журналистика, архитектура, товары массового потребления, продукция машиностроения, инженерия и др.) используют комьюнити в качестве главной стратегии. Успех этой стратегии обусловлен тем, что люди имеют потребность быть причастными к социальным группам. В обучении иностранным языкам крайне значимым видится тот факт, что иноязычное общение студентов в сетевом комьюнити является необходимым условием формирования межкультурной компетенции.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, комьюнити, сетевое общение, иностранный язык, обучение в интернете

Введение. Общество как целая социокультурная структура является множеством подсистем, объединённых между собой. Одним из основных видов социальных структур представляются социальные общности. В них собираются люди с похожими интересами, социальными ролями и статусами, функциями и задачами. Современные социологии выделяют следующие признаки объединения людей в сообщества:

- аналогичность и подобность условий жизнедеятельности индивидов;
- схожесть потребностей людей, субъективное осознание ими обобщённых увлечений;
- существование коммуникации, общей деятельности, взаимосвязанного обмена результатами деятельности;
- создание своей субкультуры: структуры внутренних правил взаимоотношений, взглядов о целях сообщества, морали и т. д.;

1 Н. В. Елашкина анализировала отечественную и зарубежную литературу по проблеме исследования, изучала и обобщала накопленный опыт, систематизировала материал исследования, оформляла статью.
2 Ю. С. Заграйская анализировала отечественную и зарубежную литературу по проблеме исследования, социальной коммуникативистике, журналистики; систематизировала материал исследования; оформляла статью.
– усиление организации комьонити, формирование системы координации и самоуправления;
– социальная идентификация участников сообщества, их причисления себя к этому комьонити.

«Социальная общность – это совокупность индивидов, объединённых одинаковыми условиями жизнедеятельности, ценностями, интересами, нормами, социальной связью и осознанием социальной идентичности, выступающая в качестве субъекта социальной жизни» [1, с. 92]. Различают несколько концепций создания социальных сообществ. Одну из них сформировал американский социолог Джордж Хоманс. Он считал, что индивиды во взаимодействии друг с другом стараются достичь блага: чем важнее благо, тем больше индивид предпочитает усилий для интеграции с другими индивидами [3]. Рассматривая социальное поведение с точки зрения предварительных установок (преддиспозиций), социолог Гордон Олпорт утверждал, что «новый социальный субъект формируется посредством конвергенции предрасположенностей, т. е. единства оценок, ценностей, придаваемых значениям, стереотипов, которыми обладают члены формирующейся общности. Он теоретически доказал, что в основе зарождения новой общности лежат и сходства эмоций, и рациональные предпочтения людей» [6, с. 182].

Американский социолог Нейл Смелзер в работе «Массовое поведение» (1964–1967) систематизировал теорию конвергенции Олпорта. Н. Смелзер посчитал причины возникновения новых сообществ не эмоциональными, а рациональными, утверждая, что «люди вынуждены вступать в них для эффективного достижения своих целей» [9, с. 327].

Методология и методы исследования. Основным методом исследования стал анализ методической, педагогической, социологической литературы по проблеме исследования. Изучены труды ведущих учёных в области теории коммуникации. В работе рассматривается актуальный термин из маркетинговых коммуникаций, определяющий объединение людей по признаку признания продукта, марки, позиции и др. Таким образом, авторы описали построение комьонити как эффективного инструмента в формировании межкультурной компетенции на иностранном языке в обучении. В качестве методологической основы выступили работы, посвящённые исследованию учебной деятельности при помощи новейших коммуникативных и телекоммуникативных технологий.

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие комьонити связано с развитием технического прогресса человечества. Социально-философские школы до какого-то момента считались наиболее организованными социальными группами, состоявшим из определённых групп общностей (комьонити) (сообщества, формирующиеся на тесных, замкнутых и крепких связях). Классическая школа социологии (Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Ф. Тённис, М. Вебер) предполагала, что быстро индустриализирующийся мир будет ослаблять связи комьонити. Приверженцы этой школы считали, что жители деревень живут более сплочённо из-за тесных связей, в то время как жители городов отдаляются друг от друга. Однако в 1960-х годах этот взгляд на сущность сообществ стал последовательно разрабатываться (Ш. Мерт, М. Стейн, М. Шерон, Р. Бретон, С. Д. Кларк). Если прежняя гипотеза предполагала деградацию традиционных сообществ, то новая точка зрения, основываясь на эмпирических исследованиях и делая акцент на изучении условий коммуницирования, а не изоляции, формировала основы современного подхода к анализу новых типов построения сообществ и социальных групп [12].

Разногласия о сущности комьонити развивались параллельно с развитием общества и заключались в определении структурного состава сообщества и местах их дислокаций. В 1970-е годы Ф. Хан, Г. Филман, Т. Гитлин пришли к выводу, что простые (директивные) коллективные коммуникации остаются ещё довольно популярными, но разнообразное применение сетей дешёвой и эффективной передачи информации уже позволяет поддерживать коммуникацию с более высоким уровнем раскрепощённости и на более длительных дистанциях. Эта точка зрения привела к выделению нового вида сообществ, не зависимых от территориального воздействия, и предоставила возможность значительно отойти от прежних подходов и социологических толкований понятия «комьонити». В 1990-х годах сообщества уже изучались такими исследовате-
лями как П. Левин, Д. Макуэйл, Б. Веллмэн, У. Галстон. Они подходили к определению комьюнити как сети социальных взаимоотношений, а не как к своеобразным локальным связям [2; 14].

Б. Латур и К. Кнорр-Цетин в своей акторно-сетевой теории позволили в значительной мере разнообразить толкование подхода. Они писали об «онтологическом повороте» во взглядах на то, «из чего сделано» общество. По их мнению, «в современной коммуникационной среде уже следует отказаться от идей строить сообщество на основе мысли о “коллективном производстве”, куда важнее принцип “объект-центричность”» [4; с. 385]. В настоящий момент коммуникативные связи, которые формируют комьюнити, переместились в зону жилых помещений и офисов. Люди практически полностью заменили коммуникацию в общественных местах на взаимодействие в компьютерных сетях. Сейчас индивиды могут без особых проблем вступать в большое количество разнообразных комьюнити, используя социальные сети [13].

Стоит отметить, что ещё в 1887 году в работе «Общность и общество» Ф. Тённис говорил, что комьюнити сохранят свою целостность независимо от технического прогресса [10]. Другой исследователь – Б. Веллмэн считал, что традиционные комьюнити никогда не исчезли, а тенденция их исчезновения не имеет место быть. Сообщества, на его взгляд, всегда будут существовать, поскольку они в природе человека, они просто видоизменяются, приобретая новые формы.

Люди чувствуют в себе силы в тот момент, когда они вовлечены в комьюнити; страдают, когда лишены его, и где бы они ни существовали и ни коммуницировали, они везде строят сообщества. Люди идентифицирует себя в соответствии с их комьюнити: племя, семья, работа, клубы, церковь. Они рождены в сообществе, и им повезет, если их дни закончатся в его окружение. Очевидно, что одна из целей у человека – это приобщение к числу-то. Если нет самопричисления к определённой социальной группе, то это не сообщество. По этой причине в бизнесе стали учитывать феномен социальной общности людей и выявлять перспективы идей построения комьюнити.

Комьюнити (иногда называют «клиентское сообщество») как термин из маркетинговых коммуникаций определяет объединение людей по признаку привязанности к тому или иному продукту или марке. Среди концепций, разработанных для объяснения поведения потребителей, концепция сообщества сосредоточена на связях между потребителями. Понятие «клиентское сообщество» можно сформулировать как прочную для членов группы общность ценностей, норм, ритуалов и традиций, связанных с потреблением товаров. Одним из видов клиентского сообщества является интернет-сообщество.


Комьюнити существует для того, чтобы служить не бизнесу, а людям, вовлечённым в этот бизнес. Многие часто забывают, что потребители на самом деле – обычные люди, со своими особенностями, нуждами, интересами и ответственностью. Бренды, у которых построены комьюнити, повышают лояльность не с помощью торговых операций, а с помощью того, что удовлетворяют нужды людей. Однако в противовес обычным суждениям маркетологов – эти нужды возникают не просто ради повышения своего статуса или попытки как-то себя идентифицировать с помощью покупки товара. Люди участвуют в комьюнити по множеству причин – один человек хочет найти эмоциональную поддержку и поощрение, другой – избегать новые способы пожертвовать собой ради благородного и доброго занятия или способствовать развитию своих собственных интересов и навыков. Как правило, человек присоединяется к сообществу с целью построить новые отношения. Социальная сеть Facebook идеально демонстрирует это. Но и ночные клубы, и церкви имеют схожую тенденцию. Бренды "Third place" (что значит «третьи места» – подобнее это понятие мы ещё объясним) занимаются ко-
мьюнити-брендингом, предоставляя необходимые условия на своей территории для активного взаимодействия между людьми. Тем самым мы отмечаем, что лояльность рождается от чувства благодарности людей к компании, ведь компания помогает удовлетворять их потребность в общении. Крепкие комьюнити строятся не на репутации, а на представлении и осознании компанией жизни потребителей.

Построение комьюнити – функция комьюнити-коммуникатора. Он отвечает за создание, развитие, управление и общение с компаниями, явлениями, предметами. Комьюнити-коммуникатор помогает формировать (или выявлять) позитивных людей, общаться с ними, вовлекать их в общение [16].

В роли коммуникатора может выступать преподаватель иностранного языка.

Специалисты выделяют следующие навыки и характеристики, которые необходимо иметь комьюнити-коммуникатору.

1. Открытая и энергичная индивидуальность. Комьюнити-коммуникатор помогает студентам работать или взаимодействовать вместе так, чтобы они реализовывали планы, которые для них важны. Функция комьюнити-лидера – предоставить людям возможность быть лучшими в сообществе, частью которой они хотят являться. Работа комьюнити-коммуникатора состоит в том, чтобы создать условия для открытой коммуникации между членами сообщества, помочь реализовать их собственные цели и цели всего комьюнити.

2. Доверие. Единственный способ раскрепостить человека – через доверительное отношение. Комьюнити – это, в своём роде, социальная экономика: участники накапливают социальный капитал через их вклады и пожертвования. Довольно естественно, что в обществе, где приоритетом является социальный капитал, доверие необходимо. Если люди в сообществе не доверяют комьюнити-коммуникатору, то к специалисту будут относиться с осторожностью, и ему будет тяжело накопить социальный капитал.

Разумеется, доверие – это не то, чему можно научиться. Специалист либо доверяют, либо нет. Однако, если комьюнити-коммуникатор всегда будет честен, сможет держаться уверенно и быть открытым в действиях, то вскоре доверие появится. Также комьюнити-коммуникатору необходимо быть эмоционально близким ко всем членам сообщества.

3. Умение выслушать. Одним из методов эффективного достижения доверия сообщества и уверенности в себе для комьюнити-коммуникатора является наличие твёрдого понимания целей. Специалисту необходимо осознавать, что некоторые члены сообщества могут его разочаровать. Некоторые будут слишком торопливы в действиях или высказываниях своего мнения на любой предмет, а некоторые слишком застенчивы, чтобы за что-то взяться. Некоторые участники, наоборот, вдохновляют комьюнити-коммуникатора своим чувством ответственности, умением адекватно реагировать на ситуацию, желанием помочь сообществу.

Когда специалист по построению сообщества демонстрирует доверие и способность выслушать, в комьюнити будет укрепляться доверие к нему. Когда у сообщества есть позитивные взаимоотношения с лидером комьюнити, то члены сообщества чувствуют себя инклюзивными, более важными и сопричастными.

4. Навыки совладания с собственным эго. Правильное вдохновение может вызвать долговременный позитивный эффект, неправильные решения и подходы могут вызвать долговременное уныние. Психологи считают, что чрезмерное эго возникает у многих людей, принимающих на себя лидерство. Люди знают, кто такой лидер сообщества, они читают его слова, прислушиваются к его мнению. Развитие интернета и онлайн-сообществ упростило возможность усиливать эго индивида. Гугл- поиск, социальные сети, новостная лента, уведомления, отслеживание статистики могут легко показать, какое количество людей любят человека.

5. Оставаться самим собой. Индивидуальность лидера – это самое ценное его имущество. Индивидуальность формирует доверие аудитории, а доверие – основной компонент в становлении эффективного лидера комьюнити. Если он попытается стать тем, кем он не является, то пожертвует этой самой важной чертой. Комьюнити-коммуникатору следует определить свои собственные черты, получить пользу от положительных и попытаться исправить негативные,
Отечественная педагогика: тенденции, технологии и инновации

при этом всегда оставаясь самим собой. Когда специалист принимает за основу этот подход в работе и управлении своим комьюнити, ему никогда не приходится волноваться о доверии, честности или уважении: участники сообщества знают, что слова, выходящие из его уст, — его собственные;

Социолог Н. А. Платохина выделяет следующие «компоненты в коммуникационной схеме:
1) отправитель;
2) сообщение;
3) коммуникационный канал;
4) коммуникационные средства;
5) получатель» [7, с. 15].

М. В. Плотников и другие исследователи к этим компонентам добавляют также код, контекст и шум [8]. Коммуникационные каналы — средства, с помощью которых может передаваться информация. Каналы делятся на информационные (статья, информационная доска); аналитические (социисследование, интервью); коммуникативные (мастер-класс, дискуссия) и организационные (брифинг, конференция) [5].

Люди участвуют в комьюнити по множеству причин — один человек хочет найти эмоциональную поддержку и поощрение, другой — извездать новые способы пожертвовать себя более благородному и доброму занятию или способствовать развитию своих собственных интересов и навыков. Как правило, человек присоединяется к сообществу с целью построить новые отношения.

Большая часть информации об окружающем мире приходит к человеку через лингвистический канал; поэтому мы живём в основном в мире концептов, созданных для интеллектуальных, духовных и социальных потребностей, нежели в мире вещей и предметов. Огромная доля информации поступает к нам через слово, и успех человека в обществе зависит от того, насколько хорошо он владеет словом, причём не столько даже в плане культуры речи, сколько умения проинкнуть в тайны языка. Межкультурное общение имеет собственные закономерности, которые радикальным образом влияют на взаимодействие субъектов такого общения.

Таким образом, отметим, что проблема соизучения языка и культуры привлекала внимание исследователей под разным углом зрения (включение элементов культуры не только в цель, но и в содержание обучения) на протяжении всех этапов развития методической науки. В данной статье впервые представлена идея об изучении иностранного языка и нового мидийого пространства «комьюнити».

Говоря о принципах обучения, можно заключить, что обучение иностранным языкам, использование стратегии комьюнити полностью соответствуют заявленным в методике принципам обучения и могут эффективно формировать межкультурную компетенцию:
1. Речевая направленность процесса — в качестве конечной цели выделяется обучение общению;
2. Ориентация не только на содержательную сторону общения, но и на формальную — форма высказывания;
3. Функциональность в отборе и организации материала;
4. Ситуативность в отборе содержания: материал должен отбираться в зависимости от ситуации обучения и отрабатываться в ситуациях, типичных для использования тех или иных языковых форм.
5. Использование аутентичных материалов;
6. Использование подлинно коммуникативных заданий, способствующих формированию умений общения.

Средством межкультурного общения выступают иностранные языки, владение которыми ведёт к взаимопониманию в любом поликультурном и мультилингвальном пространстве. Коммуникация — это процесс кругового взаимодействия, который включает в себя отправителя информации, её получателя и само сообщение. В межкультурные коммуникации могут вступать отдельные личности, малые или большие группы лиц и целые культуры. Осознание себя как участника межкультурной коммуникации является положительной предпосылкой, настраивая коммуникаторов на эффективное общение. Комьюнити позволяет студентам осуществлять обильную коммуникацию. Собеседники, вступающие в контакт с представителями чужой культуры, должны учитывать обстоятельства выбора коммуникативных средств, так как это облегчает их взаимодействие. Социальный мотив при вступлении в межкультурные контакты оказывает существенное влияние на характер межкультурной коммуникации. Речь идёт об обилии в комьюнити.
Проблема интеграции компонентов культуры в обучение иностранному языку привлекает внимание учёных уже давно. Мы перейдём к осмыслению специфики интеграции культуры в процесс обучения иностранному языку.

Широкое распространение получила идея, согласно которой обучающиеся должны обладать способностью участвовать в межкультурной коммуникации. В межкультурные коммуникации могут вступать отдельные личности, малые или большие группы лиц и целые культуры. Осознание себя как участника межкультурной коммуникации является положительной предпосылкой, настраивающей коммуникантов на эффективное общение. Стуленты, изучающие иную культуру, вступая в контакт с представителями чужой культуры, должны учитывать это обстоятельство при выборе коммуникативных средств, так как это облегчает их взаимодействие. Ситуация усложняется, если оба собеседника не информированы о принадлежности друг друга к разным культурам. Трудности в коммуникации может снять коммьюнити-коммуникатор. Социальный мотив при вступлении в межкультурные контакты оказывает существенное влияние на характер межкультурной коммуникации. Функции посредника может выполнять человек, а чаще – телекоммуникации.

Главной чертой такого обучения является применение телекоммуникаций в качестве динамично развивающегося средства обучения, использование которого кардинально меняет систему форм и методов преподавания. Соответственно, использование сетевого коммуникатора в обучении иностранному языку является эффективным средством в обучении студентов.

Письмо в таком контексте является весьма специфичным в силу отсутствия при таком общении необходимости в оформлении высказывания. Таким образом, при овладении иноязычным общением при помощи телекоммуникаций важным является наличие у студентов умения письма. Информация в ходе использования телекоммуникаций и общения в интернет поступает через зрительный канал. Иноязычное общение подлежит восприятию и должной переработке посредством применения умений чтения.

Если под коммуникацией понимается обильный обмен информацией на иностранном языке, то наиболее адекватной формой передачи информации является передача и чтение текстовых сообщений. Иными словами, осуществляется телекоммуникационная письменная коммуникация. Анализируя детальную специфику её двустороннего характера, можно заключить, что она сторона маркирует собой процесс восприятия и переработки информации. Например, при осуществлении устно-речевого общения в Интернет по мере необходимости коммуникант может оперативно и быстро узнать социокультурную информацию.

Таким образом, сформированность у коммуникантов умения чтения и письма на иностранном языке является обязательной составляющей незатруднённого, реального обучения студентов. Обучающийся всегда имеет возможность вступать в интерактивное взаимодействие с другими партнёрами по общению в коммьюнити. Обилие межкультурной коммуникации теснейшим образом связано с возможностью разнообразия партнёров по коммуникации на иностранном языке. Средства интернета тоже дают возможность постоянного и достаточно динамичного телекоммуникационного общения студентов между собой и с носителями языка. Данное лингвопедагогическое свойство телекоммуникаций позволяет обучающимся осуществлять межкультурный коммуникативный контакт, изучать иностраннный язык, находясь в реальной ситуации.

Данную идею раскрывает И. И. Халеева. По её мнению, межкультурная коммуникация представляет собой «совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам» [11, с. 11].
Иначе говоря, участники межкультурного общения, используя свой культурно-языковой опыт, свои национально-культурные традиции, обычаи, пытаются учесть иные традиции, обычаи, осознавая при этом факт их «чужеродности».

Заключение. Таким образом, участие студентов в социальных сетях и мессенджерах, создание своего комьюнити на иностранном языке, постоянное их ведение и активное участие в онлайн-сообществах помогает повысить уровень языковой компетенции, сформировать знания и умения для осуществления профессиональной коммуникации, учитывая национально-культурные особенности носителей разных культур. В статье впервые предложена новая технология формирования межкультурной компетенции с использованием комьюнити. Таким образом, использование стратегии маркетинга может быть внедрено в учебно-познавательную деятельность, что будет способствовать достижению цели обучения иностранным языкам в вузе.

Список литературы

4. Латур Б. Наука в действии: следуя за учёными и инженерами внутри сообщества. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. 414 с.
Network Community as Means of Intercultural Communication in a Foreign Language

The article is devoted to the issues of the essence, purpose, construction, and use of the community when teaching foreign languages at a university. The use of telecommunication technologies is supposed to be a key point of the process. To determine particular characteristics of a community we turned to the scientific developments. As a result of their analysis, the strategy of building a community has been clarified. The role and place in teaching foreign language communication has been explored. The authors insist that the lack of communicative skills, ensuring the effectiveness of students’ foreign language communication requires the use of modern teaching aids and the latest social realities for their use in the methodology. The issues of development, management and communication are described. In this article, a number of important characteristics have been established. It is said that the communicator needs to have important linguistic and psychological characteristics in order to build communication in foreign languages. Experts in various fields (journalism, architecture, consumer goods, engineering products, engineering, etc.) often use the community as their main strategy. The success of this strategy is due to the fact that people have the need to be involved in social groups.

Keywords: intercultural competence, community, foreign language, communication in network, training in the Internet

References

3. Latur, B. Science in action: following scientists and engineers within the community. SPb: Edit. of European university in St.-Petersburg, 2013. (In Rus.)

1 N. V. Yelashkina: analysis of domestic and foreign literature on the problem of research; analysis of domestic and foreign literature on social communitivism, journalism; analysis, systematization of research material; design of the article in accordance with the requirements.
2 Yu. S. Zagrayskaya: analysis of domestic and foreign literature on the problem of research; analysis of domestic and foreign literature on social communitivism, journalism; analysis, systematization of research material; design of the article in accordance with the requirements.

Received: January 20, 2019; accepted for publication February 26, 2019

Reference to the article
Формирование у младших школьников универсального учебного действия моделирования на уроках изобразительного искусства

Актуальность проблемы обусловлена требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к начальному образованию, одним из результатов реализации которого является формирование у младших школьников действия моделирования. Цель статьи – обоснование условий, необходимых и достаточных для того, чтобы сформировать действие моделирования как одно из универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться. Достижение цели реализуется решением следующих задач: проанализировать содержание обучения изобразительному искусству и способы его построения; выделить способы обучения, позволяющие формировать универсальные учебные действия, в частности, действие моделирования. В статье рассматриваются условия формирования у младших школьников действия моделирования на уроках изобразительного искусства. На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования мы выделили условия, необходимые для формирования указанного действия. Одним из условий является построение содержания обучения таким образом, чтобы абстрактные знания предшествовали конкретным знаниям. При этом в учебном содержании необходимо выделить генетически исходное отношение – частные особенности объекта, которые могут быть воспроизведены в учебных моделях, позволяющих изучать свойства объекта. В содержании предмета «Изобразительное искусство» генетически исходным понятием является понятие «композиция». Формирование действия моделирования происходит при решении детьми учебных задач по созданию композиций. Учебная задача – одна конкретная задача, при решении которой обучающиеся решают все задания данного класса. При этом они открывают общий способы создания композиций. Анализ литературы позволил нам выделить условия, которые формируют у младших школьников универсальное учебное действие моделирования: структурирование учебного содержания от общих понятий к частным, выделение генетически исходного отношения, организация учебного сотрудничества при решении учебных задач, моделирование композиционных схем, направленных на поиск общих способов изобразительной деятельности.

**Ключевые слова:** модель, учебная модель, универсальное учебное действие моделирования, композиция, композиционная схема, учебная задача, учебное сотрудничество
Введение. Изменения в начальном образовании связаны с постановкой новой цели образования — развитие у обучающихся умения учиться. Для достижения поставленной цели необходимо универсальное содержание образования, которое включает наиболее существенные идеи науки и культуры, а также универсальные учебные действия, позволяющие обучающимся учиться самостоятельно на протяжении всей жизни.

Формирование универсальных учебных действий, которые обеспечивают развитие умения учиться, является важнейшей задачей современного образования. В составе универсальных учебных действий выделяют личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическая ориентация), регулятивные (цепелеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка), познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблем) и коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов)1. При этом формирование знаний и развитие умений происходит в процессе активной деятельности обучающихся, а их качество определяется многообразием видов универсальных учебных действий.

Как особую группу общечувственных универсальных действий выделяют знаково-символические действия: моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

Действие моделирования В. В. Давыдов рассматривал как «необходимое условие, позволяющее заменить принцип наглядности принципом предметности» [3]. Анализ объекта, выделение его характеристик, определение содержания понятия, изображение этого содержания в виде знаковых моделей в материальной, графической и буквенно-словесной форме — вот некоторые из «специфических» (В. В. Давыдов) действий, которые сегодня мы называем универсальными учебными действиями.


Методологической основой исследования являются работы российских учёных, внёсших значительный вклад в разработку содержания образования и технологий обучения:

− системно-деятельностный подход в образовании (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Э. В. Ильенков, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.);
− концепция развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.);
− исследования по проблеме учебного сотрудничества (Т. А. Матис, К. Н. Поливанова, Ю. А. Полуянов, Г. А. Цукерман и др.);
− полисубъектный подход к организации процесса обучения (М. М. Бахтин, В. С. Библер, С. Ю. Курганов и др.).

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ современных исследований по проблеме универсального учебного действия моделирования показал, что большинство авторов рассматривают условия и особенности его формирования у младших школьников на примере построения графических моделей при решении текстовых задач по математике. В частности, Т. В. Матяж раскрывает основной недостаток действия моделирования — несформированность умения переносить освоенное действие при решении разных по содержанию математических задач [6]. Н. В. Авдеева и Г. И. Вергелес считают, что для формирования действия моделирования необходимо научить обучающихся создавать реальность с помощью знаков и символов. Умение использовать знаково-символические средства для построения модели, соответствующей задаче, формируется при изучении отдельно взятого учебного предмета, а затем переносится на другие учебные дисциплины [1]. Л. А. Низовцева отмечает, что действие моделирования не формируется, если при решении текстовых задач обучающиеся не строят модели самостоятельно [7].

Прежде чем выделить условия формирования у младших школьников универсального учебного действия моделирования на уроках изобразительного искусства, мы определили сущность понятий «моделирование» и «учебная модель».

Моделировать, согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, значит «изготовлять модель. Модель — образец из-
Модель – изображение существенных элементов исследуемого предмета или процесса. Модель наглядна, если сочетание элементов и пространственно-временные отношения учитываются таким образом, что возникает определенная похожесть, позволяющая по модели узнать оригинал.

Моделирование – отображение свойств и отношений реального объекта на специально созданном для этого объекте, названном моделью. Реальный объект служит прототипом, а отображающий – моделью. Между ними должно быть подобие, аналогия или сходство. Модель ставит своей целью перенести знания, полученное при исследовании образца, на его прототип, используя для этого методы подобия и аналогии.

Моделирование в обучении рассматривается в двух аспектах: как понятие, которое должно быть усвоено учащимися, и как одно из основных учебных действий, которое является составным элементом учебной деятельности. «Первый аспект означает необходимость включения в содержание образования понятий "модель" и "моделирование" с целью формирования у обучающихся научно-теоретического типа мышления. Второй аспект связан с использованием модели как высшей формы наглядности для выявления и фиксации существенных особенностей и отношений изучаемых явлений, а также для формирования у обучающихся умения использовать модели для построения общих схем действий и операций, которые они должны выполнить в процессе изучения сложных абстрактных понятий».

Учебная модель, по определению В. В. Давыдова, – это изображение, которое показывает частные признаки целостного объекта и даёт возможность его анализировать. В учебной модели проявляются характеристики, которые невозможно наблюдать в объекте непосредственно. Учебное действие моделирования – преобразование модели с целью изучения особенностей объекта в чистом виде. Создание учебной модели необходимо для усвоения теоретических знаний и общих способов деятельности.

Рассматривая понятие «деятельность» и значение «общего способа деятельности» для организации процесса обучения, Э. В. Ильенков отмечал, что педагог должен создавать такие условия выполнения действия, которые будут диктовать обучающемуся определенный способ его выполнения. Когда ребёнок совершит действие, тогда необходимо определить его правило (схему), которому это действие будет подчиняться. Затем этому правилу необходимо дать вербальное оформление (построить модель) и только потом довести его до словесно-формального сознания. Автор считает, что если формировать умение действовать в соответствии с определёнными условиями, то правило выполнения данной деятельности усваивается как субъективная форма действий с предметом. Если же формировать у ребёнка правило как схему деятельности, как последовательность выполнения операций, то оно будет усвоено как лишний предмет, с которым нужно производить действия соотнесения с другим предметом. Таким образом, педагог должен задавать «правило» через организацию предметной деятельности с четко заданными условиями выполнения действия. Знание при этом выступает как знание вещи (предмета), а не как особая структура, которая находится вне изучаемого предмета, и её к нему надо применять, совершая для этого какие-то особые действия [3, с. 161].

По мнению Э. В. Ильенкова, субъективный способ действия формируется только в реальной деятельности с вещами и не может быть задан только как схема действий. Если ребёнок выполняет реальное действие с предметом, наблюдая за способом его выполнения, то правило усваивается как требования, предъявляемые к действию со стороны предмета. Знание при этом выступает как знание вещи (предмета), а не как особая структура, которая находится вне изучаемо- го предмета, и её к нему надо применять, совершая для этого какие-то особые действия [Там же, с. 84].

Педагогика школы

Идеи Э. В. Ильенкова созвучны теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, согласно которой, «процесс формирования у обучающихся понятий и действий с ними происходит через организацию учебной деятельности с чётко заданными условиями: знакомство с ориентировочной основой действия, выполнение действия в материальной (или материализованной) форме, выполнение действия в громкой речи без опоры на предметы и, на конец, выполнение действия во внутренней речи».

Организация процесса обучения как процесса формирования понятий и соответствующих действий описана в концепции развивающего обучения В. В. Давыдова, которая раскрывает условия формирования учебных действий, в частности, действия моделирования.

Для формирования у младших школьников действия моделирования, по мнению В. В. Давыдова, в содержании учебного предмета общие знания должны предшествовать частным. При этом процесс усвоения знаний необходимо организовать как анализ условий их возникновения. В структуре учебного содержания должно быть всеобщее отношение, которое должно фиксироваться в учебных моделях для изучения объекта и его свойств. Знания об объекте должны позволять мысленно перейти от частного к общему и обратно, а выполнение учебных действий во внешней форме должно переходить к их выполнению в уме и обратно. Только способ структурирования учебных знаний от абстрактного к конкретному является универсальным способом, который рассматривают как всеобщий способ развития понятий.

В соответствии с указанными условиями, в содержании обучения изобразительному искусству знанием общего и абстрактного характера является знание о композиции. Выделение композиционного центра через его размер, расположение на листе и цвет.

Формирование действия моделирования происходит при создании учебных моделей, так как «работа с моделью является изучением свойств всеобщего отношения, то есть частных особенностей целостного объекта».

Формирование знаний о композиции может идти в разных направлениях: декоративная и тематическая, натюрморты и пейзажи. Знания о композиции неразрывно связаны с её видами: открытая и закрытая, динамичная и статичная, однофигурная и многофигурная. Разные виды композиций создают в результате использования различных средств художественной выразительности: симметрия или асимметрия, ритм или метр, один или несколько композиционных центров, компонентов.

При обучении изобразительному искусству в начальной школе Ю. А. Полуянов выделяет следующие этапы развития изобразительных умений: развитие композиционных и колористических умений (1-й класс); развитие умения создавать динамические и статические композиции (2-й класс); развитие умения передавать пространственно-временные и эмоционально-смысловые отношения (3-й класс).

Усвоение понятия «композиция» происходит в результате анализа условий его возникновения. Поскольку композиция — это составление, соединение частей и элементов того, что должно стать целостным, то, овладевая композицией как общим способом построения художественного образа, обучающиеся устанавливают отношения между различными элементами для создания целостного образа. Дети последовательно осваивают общие способы создания различных композиций, а затем освоение каждого последующего способа основывается на предыдущем. Например, анализ произведений известных мастеров помогает найти общий способ создания композиции: выделение композиционного центра через его размер, расположение на листе и цвет.

Формирование действия моделирования происходит при создании учебных моделей, так как «работа с моделью является изучением свойств всеобщего отношения, то есть частных особенностей целостного объекта».

рые позволяют изучать свойства композиции в чистом виде. Например, при формировании умения выполнять декоративную композицию в полосе на основе создания ритмического ряда из повторяющихся или чередующихся декоративных элементов, обучающиеся строят модели в виде композиционных схем, анализ которых позволяет выделять частные особенности различных декоративных композиций и осуществлять мысленные переходы от частного к общему и от общего к частному. Работа с моделями – выполнение действий в материальной форме – позволяет осуществлять переход от выполнения действий во внешней (материальной) форме с моделью к выполнению действия в уме и обратно.


Как отмечает Г. А. Цукерман, постановка учебной задачи – создание педагогом ситуации, в которой ребёнок обнаруживает своё собственное представление об изучаемом явлении, наличие других точек зрения и недостаточность своих знаний для решения поставленной учителем задачи. «Постановка учебной задачи должна со- вершаться в форме предметных и игровых действий, которые обеспечивают чувственную, образно-образную основу понятий» [11, с. 71].

Учебная задача ставится учителем как задача практическая. Д. Б. Эльконин считает, что при решении практической задачи в ученчих происходят изменения. Однако если школьник не изменяет предметную действительность, то в нём самом никаких изменений не происходит. Автор подчёркивает, что «учебная деятельность – это обязательная деятельность предметная, которая вносит изменения в предметы» [13, с. 215].

Принятие учебной задачи происходит, когда обучающиеся понимают, что не могут решить задачу известными способами. Они обращаются к педагогу с вопросом о помощи, формулируя знание о своём незнании, ставят свою собственную учебную задачу, «при решении которой они открывают для себя общий способ решения всех задач данного типа» [12, с. 105].

При решении учебной задачи необходимо анализ и обобщение изучаемого объекта. Для того чтобы решить учебную задачу, обучающимися необходимо выполнить следующие учебные действия: принять её от учителя или поставить самостоятельно; преобразовать её условия и выделить общие свойства объекта; создать учебную модель объекта; преобразовать модель объекта для изучения его свойств; построить систему частных задач, которые решаются общим способом [3, с. 159].

Рассмотрим особенности указанных учебных действий на примере формирования общего способа создания декоративной композиции в полосе.

Принятие учебной задачи происходит в результате преобразования поставленной учителем практической задачи, особенность которой заключается в том, что для её решения у обучающихся отсутствуют необходимые знания и способы действия. Так, при формировании умения выполнять композицию в полосе, учителем ставится следующая практическая задача: «Расположите декоративные элементы так, чтобы получилось красиво». При этом педагог не указывает, сколько элементов должно быть в композиции, как они должны быть расположены, а предлагает детям работать самостоятельно и задавать вопросы, если они возникают. В результате выполнения практической задачи обучающиеся создают предметную модель композиции в полосе, выполненную из вырезанных из картона декоративных элементов.

Преобразование условий учебной задачи и выделение общих свойств объекта происходит, когда педагог меняет условия её выполнения. Например, учителем предлагается детям «озвучить» выполненную модель, обозначив каждый декоративный элемент хлопком или гласным звуком. При этом педагог ставит ещё одну практическую задачу: «Озвучьте композицию так, чтобы...
все поняли, сколько декоративных элементов в композиции и как они располагаются». Практическая задача ставится и перед всем классом: «Послушайте внимательно и определите, сколько элементов в композиции, как они расположены». В процессе преобразования условий задачи происходит мыслительный анализ, в результате которого формируется генетически исходное понятие «ритм». При этом анализ осуществляется в предметно-чувственной форме, так как знание возникает не как абстрактная модель (рисунок), а моделируется в форме предметно-практических и мыслительных действий [3, с. 161].

В ходе совместного выполнения предметно-практических действий происходит поиск путей решения практической задачи; координация совместных действий и обмен их способами; контроль и оценка индивидуальных действий; моделирование образцов совместной деятельности, их изменение и поиск новых способов взаимодействия. Таким образом, в результате преобразования условий учебной задачи обучающиеся, работая в паре, создают звуковую модель на основе ритмического ряда хлопков и звуков, учатся определять количество декоративных элементов в композиции.

ного действия моделирования необходимо построить содержание обучения изобразительному искусству от общего к частному, выделив генетически исходное понятие «композиция», процесс усвоения которого происходит в результате анализа условий его происхождения. Для усвоения понятия «композиция» учитель организует решение детьми учебных задач. Решить учебную задачу возможно только в ситуации учебного сотрудничества, которая возникает, когда учитель ставит перед группой детей практиче- ческую задачу, но не даёт готового образца её выполнения. При решении учебно-прак- тической задачи обучающиеся открывают общий способ решения всех подобных за- дач. В ходе учебного сотрудничества при решении практической задачи дети создают учебные модели, которые раскрывают частные особенности изучаемого объекта. В процессе преобразования модели и изу- чения ее особенностей у обучающихся фор- мируется универсальное учебное действие моделирования.

Список литературы
7. Низовцева Л. А. Обучение младших школьников моделированию как учебному действию в процессе решения текстовых задач // Герценовские чтения. Начальное образование. 2014. Т. 5, № 3. С. 100–106.

Статья поступила в редакцию 27.11.2018; принята к публикации 25.12.2018

Библиографическое описание статьи

Vera V. Shirokova,
Candidate of Pedagogy,
Irkutsk State University
(1 Karl Marx st., Irkutsk, 664003, Russia),
e-mail: veravictory@mail.ru
orcid: 0000-0001-6358-825X

Formation of Universal Educational Action of Modeling of Younger Schoolchildren at Lessons of the Fine Arts

The relevance of a problem is caused by the requirements of state educational standard of primary education to form modeling. The purpose of the article – justification of the conditions necessary and sufficient to create modeling action as one of the universal educational actions,
providing to school students an ability to study, ability to self-development and self-improvement. Achievement of the goal of our research is possible at the solution of the following tasks: to analyze the content of training in the fine arts and ways of its construction; to allocate the training methods allowing to form universal educational actions, in particular, modeling action. Some conditions of developing pupils' modeling as one of universal educational activities are presented in the article. On the basis of the analysis of psychology and pedagogical literature on a research problem the author has allocated the conditions necessary for formation of the specified action. One of conditions is training for designing the content so that abstract knowledge develops exact knowledge. At the same time in educational syllabus, it is necessary to find genetically initial relation – private features of an object which can be reproduced in the training models allowing to study properties of an object. In the content "Fine arts" genetically initial concept is the concept "composition". Formation modeling activity is performed through the educational task of compositions creation. An educational task – one specific task at which students solve all problems of this task class. At the same time they open general ways of compositions during modeling of composite schemes. An action of modeling is carried out by group of students whose interaction is organized as cooperation in training. The analysis of literature allowed us to allocate conditions which form universal educational action of modeling at younger schoolchildren: structuring educational contents from the general concepts to private, allocation of genetically initial relation, organization of educational cooperation at the solution of educational tasks, modeling of the composite schemes, aimed at finding general ways of graphic activity.

Keywords: model, training model, universal educational action of modeling, composition, composition scheme, educational task, educational cooperation

References


Received: November 27, 2018; accepted for publication December 25, 2018

Reference to the article
Формирование способности к самоорганизации у старшего дошкольника

Представлены результаты исследования самоорганизации детей старшего дошкольного возраста в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Самоорганизация старшего дошкольника рассматривается как качество личности, которое включает совокупность функционального и личностного компонентов и заключается не только в способности ребёнка организовать собственную деятельность, управлять ею, определять цель, и в способности осознанно контролировать, анализировать и корректировать собственные действия. Отражены ключевые положения, доказывающие необходимость и возможность формирования способности к самоорганизации именно в старшем дошкольном возрасте. Раскрыты основные результаты экспериментальной работы по формированию изучаемого качества в целом, а также по структурным компонентам на контрольном и констатирующем этапах исследования. Дано представление о модели формирования способности к самоорганизации в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Модель включает в себя представление о физкультурно-оздоровительной деятельности как ресурсе формирования самоорганизации детей старшего дошкольного возраста; организацию различных форм личностно значимой деятельности детей старшего дошкольного возраста, стимулирующих формирование и развитие структурных компонентов самоорганизации от принятия позиции взрослого к со-деятельности со взрослым и далее к самостоятельному действию; принципы, определяющие организацию деятельности детей старшего дошкольного возраста по формированию и развитию структурных компонентов (принцип опоры на целостное развитие личности, принцип активности, принцип создания «зоны ближайшего развития»); структурные компоненты самоорганизации детей старшего дошкольного возраста (целеполагание, анализ ситуации, коррекция, планирование и самоконтроль); организационно-педагогические условия, критерии и уровневые характеристики развития самоорганизации детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: самоорганизация, самоорганизация личности, самоорганизация старшего дошкольника; дети старшего дошкольного возраста, физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование способности к самоорганизации

Введение. В поисках путей совершенствования жизни, повышения эффективности общественного производства и личного успеха представители бизнес-сообщества обращают своё внимание к самоорганизации, определяя её как одно из наиболее востребованных в ближайшем будущем качеств личности. Не случаен и интерес психолого-педагогической науки к данному феномену. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования обращает внимание на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

1 А. С. Шемереко – основной автор, систематизировала и анализировала материалы, оформляла текст статьи.
2 В. Э. Черник определяла методологию исследования, систематизировала и анализировала материалы, оформляла текст статьи.
Педагогика школы

действий дошкольников. Вследствие этого представляется уместным говорить, что в дошкольном возрасте складываются предпосылки, способствующие формированию у ребёнка умения воспринимать задачу, планировать свою деятельность, самоконтроля, самооценки — свойств, которые в совокупности составляют новое образование — самоорганизацию личности.

Проведённый анализ степени изученности проблемы позволяет сделать вывод о том, что различные аспекты самоорганизации личности достаточно подробно были изучены многими исследователями. Вместе с тем специально не исследовались возмож-ности и особенности формирования самоорганизации детей старшего дошкольного возраста. Сложность исследования самоорганизации детей старшего дошкольного возраста обусловлена неоднозначностью понимания самого понятия «самоорганизация личности», условий его возникновения, его структуры и т. д.

Исследование закономерностей и механизмов самоорганизации в психолого-педагогической науке в качестве самостоятельного направления выделилось относительно недавно. В изученных работах понятие самоорганизации представлено в нескольких направлениях: как деятельность и способность личности, связанная с умением организовывать себя (Л. В. Фадеева, Ю. А. Цагарелли и др.) [10; 11]; организация индивидом собственных трудовых действий, своего времени в процессе труда и отдыха (А. К. Громцева, А. А. Кирсанов, П. Е. Рыженков и др.); резерв повышения эффективности обучающихся (В. Б. Аруткин и др.) [3].

Вместе с тем применительно к периоду дошкольного возраста феномен самоорганизации целостно не исследовался. Нако существуют значительное количество работ, посвящённых изучению отдельных компонентов самоорганизации детей старшего дошкольного возраста, к которым нами были отнесены следующие: целеполагание, анализ ситуации, коррекция, планирование и самоконтроль.

Наличие интереса исследователей к структурным компонентам самоорганизации у детей дошкольного возраста свидетельствует об объективном значении данного свойства, которое, как считали выдающиеся отечественные учёные П. К. Анохин и Н. А. Бернштейн, присуще любой живой системе и является условием организации и развития человека и социального мира. И это актуализирует необходимость целостного изучения самоорганизации в период дошкольного детства.

Несколько лет на базе муниципального автономного учреждения «Городской спортивный центр "Авангард"» города Мурманска проводилось исследование, цель которого заключалась в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной проверке модели формирования способности к самоорганизации у детей старшего дошкольного возраста в условиях физкультурно-оздоровительной деятельности. К исследованию были привлечены дети дошкольного возраста, занимающиеся в детских группах по плаванию (всего 97 детей в возрасте 5–7 лет, а также 30 родителей).

Методология и методы исследования. В исследовании были применены генетический метод, сравнительный и структурный анализ федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций, материалов и сборников научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, материалов, представленных в сети Интернет.

Использование генетического метода позволило проследить становление и развитие проблемы самоорганизации вообще и применительно к дошкольному возрасту в частности, раскрыть этапы и особенности развития самоорганизации детей старшего дошкольного возраста. Структурный анализ позволил выявить и охарактеризовать компоненты самоорганизации детей старшего дошкольного возраста.

Для детального изучения способности к самоорганизации детей старшего дошкольного возраста с целью выявления уровня


Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты констатирующего этапа эксперимента представлены в табл. 1.

Таблица 1
Уровень сформированности самоорганизации КГ и ЭГ на констатирующем этапе исследования

<table>
<thead>
<tr>
<th>Методика</th>
<th>КГ</th>
<th>ЭГ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>недост.</td>
<td>средний</td>
</tr>
<tr>
<td>Целеполагание</td>
<td>56,7</td>
<td>18,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Анализ ситуации</td>
<td>51,7</td>
<td>33,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Коррекция</td>
<td>61,7</td>
<td>31,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Самоконтроль</td>
<td>73,3</td>
<td>16,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Планирование</td>
<td>60</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Самоорганизация</td>
<td>61</td>
<td>26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

По итогам констатирующего этапа эксперимента были сформированы контрольная и экспериментальная группа. Анализ результатов констатирующего этапа исследования свидетельствовал о необходимости проведения целенаправленной работы по формированию способности к самоорганизации у старших дошкольников.

Эта работа проводилась по направлениям: 1) непосредственная работа на учебно-тренировочных занятиях, в свою очередь, имеющая два направления (выполнение заданий, направленных на обучение и совершенствование основ техники плавания различными способами (croll на груди, crawl на спине, брасс, бат) и выполнение игровых заданий во время свободного плавания); 2) участие в спортивных праздниках, проводимых на базе учреждения; 3) выполнение контрольных заданий испытуемыми экспериментальной группы; 4) выполнение домашних заданий детьми совместно с родителями.

Тренировочные занятия экспериментальной группы проходили в соответствии с утверждённой программой Муниципального автономного учреждения «Городской спортивный центр “Авангард”». В структуре занятия включали три части: подготовительную, основную и заключительную. Подготовительная часть занятия проводилась на сушу или на воде, включала в себя организационные мероприятия (перекличка, объяснение задач занятия, выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и ознакомление с теми элементами техники движений, которые предполагают выполнение на воде в ходе основной части занятия). Эти мероприятия подготавливали детей к выполнению задач основной части занятия, а также организм к предстоящей нагрузке. В основной части занятия обучающимся предлагались учебные задания в зависимости от его вида (занятия, направленные на обучение новому материалу, закрепление пройденного материала, контрольные занятия) и частных задач (овладение элементами техники новых двигательных действий, выполнение учебных и игровых заданий). В заключительной части снижался физический и эмоциональный напряжение. Заключительная часть включала в себя чередование свободного плавания, подвиж-
ных игр на воде, выполнения дыхательных упражнений, домашнего задания, подведе-
ния итогов занятия. В целом заключитель-
ная часть занятия призвана к приведению
организма занимающихся в относительно
спокойное состояние после выполнения
тренировочной нагрузки в ходе основной
части.

Особое значение отводилось организа-
ции свободного плавания детей, во время
которого детям предлагались специально
подобранные подвижные игры на воде и
игровые задания, направленные на форми-
рование самоорганизации детей старшего
doшкольного возраста. Существенное вни-
мание отводилось выполнению домашних
заданий (практические задания, отработка
двигательных действий рук, ног при плава-
нии определённым способом, дыхание в
оде, игровые задания, направленные на
формирование структурных компонентов
самоорганизации).

Контрольные занятия проводились в
том числе и в соревновательной форме.
Соревновательный компонент является
наиболее эффективным при демонстрации
участвующим плаванием достигнутых
умений и навыков, мотивирует к достиже-
нию дальнейших максимально высоких ре-
зультатов, а также способствует формиров
анию волевого поведения. Главной
особенностью здесь является применение
индивидуального подхода при организации
и проведении соревнований, так как дети
этого возраста мотивированы к занятиям
желанием «быть первым», «справиться луч
ше всех» и т. д., поэтому педагогу необходи-
мо предотвратить негативные последствия
соревновательного компонента. Здесь, на
пример, можно предлагать выполнение за
даний в форме эстафет, командных игр, а
также сочетать более сложные задания с
игровыми (например, мальчики выполняют
проплывание дистанции без остановок, а
девочки останавливаются несколько раз, со
бирают игрушки).

Следующим направлением деятельно-
сти предполагалось активное участие детей
и родителей в спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях,
организованных на базе Муниципального
автономного учреждения «Городской спор
тивный центр “Авангард”» («Родной двор –
родной город», «Весёлые старты», «Игры
на воде», а также праздничные мероприя-
тия, посвящённые празднованию 8 Марта,
праздника «Здравствуй, Солнце!», Праздни-
ка Севера, Дня полярника, Дня защиты де
тей, Дня города, Нового Года и т. д.).

Занятия в экспериментальной группе
проходили два раза в неделю (понедельник,
четверг) в соответствии с разработанной мо
делью формирования способности к само
организации у детей старшего дошкольного возраста, в контрольной группе – по втор
никам и пятницам. Учебно-тренировочные
занятия в обеих группах проводились одним
представителем в течение двух лет с сентября
по май.

Работа с родителями детей, входящих
в экспериментальную группу, заключалась
в диагностике, организации и проведении
родительских собраний, бесед, участии ро
дителей и детей экспериментальной группы
в спортивно-массовых и физкультурно-оздо
рительных мероприятиях, контроле или
совместном выполнении домашних зада
ний. Диагностическая работа с родителями
проводилась с целью не только выявления
уровня сформированности самоорганиза
ции у детей, но и для понимания данной
проблемы родителями.

Основным преимуществом в привле
чении родителей к совместному участию в
спортивно-массовых мероприятиях явля
ется процесс обучения родителей навыкам
совместных занятий с детьми старшего до
школьного возраста, что, в свою очередь,
способствует укреплению взаимопонима
ния, доверительных отношений, включению
в совместную деятельность. Эта форма
работы обеспечивает высокую активность
как педагога, так родителя и ребёнка, что,
в свою очередь, будет благоприятно влиять
на формирование самоорганизации лично
сти старшего дошкольника. Примерами ре
ализуемого вида деятельности выступают
следующие мероприятия: «Родной двор –
родной город», «Весёлые старты», «Игры
на воде», а также праздничные мероприятия.
Непосредственная работа на учебно-тре
нировочных занятиях в экспериментальной
группе строилась на основе реализуемой
программы по обучению плаванию.

По окончании формирующего экспери
мента были проведены контрольные срезы
по каждому из структурных компонентов
самоорганизации. Результаты контрольного
этапа исследования представлены в табл. 2,
а также отражены на рисунке.
Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы:

1. Диагностика уровня сформированности целеполагания в контрольной и экспериментальной группах осуществлялась по адаптированной методике Г. В. Репкиной. По данным тестирования у 33,3 % испытуемых контрольной группы (10 чел.) выявлен низкий уровень целеполагания, в то время как показатели экспериментальной группы составили 7 % (2 чел.); эти дети, выполняя предложенное задание, частично осознают требования взрослого, отликаются частичным принятием задания со стороны взрослого.

2. У 16,7 % детей (5 чел.) контрольной и 13,3 % (4 чел.) экспериментальной группы был выявлен уровень ниже среднего (дети отличаются способностью принимать только практические задачи, осознают их, способны намечать промежуточные цели, но не могут удерживать их на протяжении выполнения предложенного задания).

26,7 % (8 чел.) испытуемых контрольной группы и 33,3 % (10 чел.) экспериментальной наделены средним уровнем целеполагания. Данной группе детей свойственны принятие и выполнение практических задач, но при возникновении трудностей, осознании необходимости выявления нового способа
действия они быстро утрачивают познавательное содержание цели и сосредоточиваются на её практической части, удерживают промежуточные цели.

Испытуемые с высоким уровнем составили 23,3 % (7 чел.) в контрольной группе, в то время как в экспериментальной – 46,7 % (14 чел.). Здесь наличие высокого уровня характеризуется тем, что ребёнок осознаёт требование собственно познавательной задачи, определяет в соответствии с ним цель предстоящих действий и сохраняет её в течение всего процесса выполнения, способен самостоятельно сформулировать цель.

По результатам экспериментальной методики «Три предмета» Л. Г. Лысюк мы выявили, что у 60 % (18 чел.) контрольной группы испытуемых низкий уровень целеполагания, который характеризуется следующими признаками при самостоятельной деятельности: спонтанность возникновения действия, его относительная независимость от внешних обстоятельств, внутренняя обусловленность. 40 % детей (12 чел.) показали высокий уровень целеполагания, им свойственно наличие чётко обозначенного конца действия, его остановка после достижения цели.

В экспериментальной группе показаны следующие результаты: к высокому уровню были отнесены результаты 26 детей, что составило 86,7 %, а низкий результат показали 4 ребёнка старшего дошкольного возраста (13,3 %).

2. Исследуя структурный компонент самоорганизации анализ ситуации по методике Н. И. Росляковой «Возьми три палочки», мы выявили следующее: 1) в контрольной группе 33,6 % испытуемых (10 чел.) показали высокий уровень, что соответствует развитию коммуникативной рефлексии ребёнка по линии его взаимодействий со взрослым (у ребёнка сформирована рефлексивная позиция во взаимодействии со взрослым); 66,7 % (20 чел.) показали низкий уровень, при котором во взаимодействии со взрослым ребёнок не рефлексивен; 2) в экспериментальной группе показали высокий уровень, что соответствует развитию коммуникативной рефлексии ребёнка на линии его взаимодействий с взрослым; 66,7 % испытуемых (20 чел.) показали низкий уровень, при котором не демонстрируется рефлексивность; 3) в контрольной группе по линии взаимодействия со взрослым (у ребёнка сформирована рефлексивная позиция во взаимодействии со взрослым); 33,3 % (10 чел.) показали низкий уровень, при котором во взаимодействии со взрослым ребёнок не рефлексивен.

С помощью методики «Составь рассказ» у 36,7 % старших дошкольников (11 чел.) контрольной группы и у 66,7 % (20 чел.) экспериментальной была выявлена высокий уровень, характеризующийся наличием сформированной коммуникативной рефлексии у ребёнка. Отсутствие коммуникативной рефлексии, неправильное выполнение предложенного задания показали 63,3 % (19 чел.) и 33,3 % (10 чел.) контрольной и экспериментальной групп соответственно.

3. Диагностика структурного компонента коррекция (методика «Изучение саморегуляции») выявила высокий уровень 13,4 % (4 чел.) в контрольной группе; 36,7 % (11 чел.) – в экспериментальной: испытуемые принимают учебную цель, осознают условия поставленной задачи. При выполнении задания преобладает внутренняя мотивация, по просьбе взрослого ребёнок способен составить подробный осознанный план предстоящей деятельности, в ходе выполнения задания стремится чётко следовать плану работы, самостоятельно исправляет и замечает ошибки и неточности. Для решения сложных моментов, возникающих в деятельности, пытается вовлечь взрослого в ситуацию сотрудничества.

К среднему уровню нами было отнесено 3,3 % старших дошкольников (1 чел.) контрольной группы и 20 % (6 чел.) – экспериментальной. Для них характерно принятие цели, заинтересованность в выполнении задания, при затруднениях принятия задачи ребёнок пытается получить поддержку взрослого. Выполняя задание, он стремится следовать составленной программе действий, самостоятельно замечает и исправляет большинство неточностей и ошибок.

Уровень ниже среднего был выявлен у 40 % детей (12 чел.) контрольной и у 33,3 % (5 чел.) экспериментальной группы. Для данного ряда испытуемых характерны: принятие цели деятельности не в полном объёме; при трудностях присутствует обращение к взрослому с просьбой о помощи; отвлекается на незначительное время; по ходу работы ребёнок допускает ошибки, но чаще всего это не замечается и не исправляется. 10 % детей (3 чел.) как в контрольной, так и в экспериментальной группах показали результаты, соответствующие пониженному уровню сформированности структурного компонента «коррекция», о чём свидетельствует наличие понимания только простых условных
заданий, нейтральное эмоциональное отношение, безынициативность, отвлечённость от выполнения задания. Дошкольники не замечают ошибки, не стремятся к их устранению. 33,3 % (10 чел.) контрольной и 16,7 % (5 чел.) экспериментальной группы показали низкий уровень, которому соответствуют непринятие цели деятельности, нейтральное отношение к заданию, не сосредоточенное выполнение, через определённое время испытуемый забывает о ситуации эксперимента и начинает играть с предлагаемым материалом.

4. Показатели уровня развития самоkontrola у детей старшего дошкольного возраста были выявлены на основе методики «Цепочка действий». У 10% (3 чел.) контрольной и 56,7 % (17 чел.) экспериментальной группы высокий уровень самоконтроля. При выполнении последовательных действий данная группа детей не допустила ошибок. Допущенные ошибки были самостоятельно исправлены ребёнком; 13,3 % (4 чел.) контрольной и 23,3 % (7 чел.) экспериментальной группы характеризуются средним уровнем, во время проведения исследования допустили по одной ошибке при выполнении предложенных действий (семь детей). Уровень ниже среднего присущ 26,7 % (8 чел.) детей контрольной группы, а в экспериментальной – 13,3 %, т. е. 4 детям старшего дошкольного возраста, которые допустили две ошибки и более при исследовании уровня самоконтроля. Предложенное задание не было выполнено 50 % (15 чел.) испытуемых из контрольной группы и 7 % экспериментальной группы (2 чел.), что свидетельствует о наличии у них низкого уровня самоконтроля.

5. Исследуя структурный компонент планирование с помощью диагностического задания «Лото» О. В. Дыбиной, мы выявили наличие высокого уровня у 16,7 % детей (5 чел.) и 56,7 % (17 чел.) экспериментальной группы высокого уровня сформированности данного компонента, что характеризуется способностью испытуемого планировать собственную деятельность, прогнозировать результаты этой деятельности.

Уровень среднего уровня умения планировать распределилось по 33 % (10 чел.) в каждой группе, характерно планирование своих действий при помощи взрослого (педагога, родителей и т. д.).

У 50 % старших дошкольников (15 чел.), входящих в контрольную группу, и 16,7 % (5 чел.) дошкольников экспериментальной группы обнаружен низкий уровень, при котором ребёнок имеет трудности в планировании действий как самостоятельно, так и при помощи взрослого. Результаты диагностики данного структурного компонента самоорганизации показали наличие наибольшего количества испытуемых с низким и средним уровнями в контрольной группе.

Достоверность различий результатов уровня сформированности самоорганизации детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной группы на контрольном этапе исследования определялась с помощью критерия х² (хи-квадрат), который применяется для сравнения распределений испытуемых двух групп по состоянию исследуемого свойства на основе измерений по шкале наименований. Для расчёта достоверности результатов нами применялись четырёхпольные и многопольные «таблицы» в зависимости от наличия категорий результатов.

При получении эмпирических значений х² эмп контрольной и экспериментальной групп выявлено, что на контрольном этапе исследования больше критических значений х² 0,05, следовательно, характеристики
Педагогика школы

контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе исследования значимы, что подтверждает соблюдение условия педагогического эксперимента.

Заключение. Проведённое исследование доказало возможность формирования способности к самоорганизации детей старшего дошкольного возраста в условиях физкультурно-оздоровительной деятельности. Эта работа будет осуществляться более эффективно, если в физкультурно-оздоровительную деятельность дошкольников внедрить модель, включающую:

− представление о физкультурно-оздоровительной деятельности как ресурсе формирования самоорганизации детей старшего дошкольного возраста;
− организацию различных форм личностно значимой деятельности детей старшего дошкольного возраста, стимулирующих формирование и развитие структурных компонентов самоорганизации от принятия позиции взрослого к со-деятельности со взрослым и далее к самостоятельному действию;
− принципы, определяющие организацию деятельности детей старшего дошкольного возраста по формированию и развитию структурных компонентов самоорганизации (принцип опоры на целостное развитие личности, принцип активности, принцип создания «зоны ближайшего развития»);
− структурные компоненты самоорганизации детей старшего дошкольного возраста (целеполагание, анализ ситуации, коррекция, планирование и самоконтроль);
− организационно-педагогические условия, критерии и уровневые характеристики развития самоорганизации детей старшего дошкольного возраста.

В самоорганизации детей старшего дошкольного возраста можно выделить три уровня развития:

− недостаточный уровень (данная группа детей отличается неспособностью к выделению промежуточных целей и планированию собственных действий; чаще всего дети способны выполнять только несложные одноактные действия с элементарным операционным составом; при возникновении проблемных ситуаций ребёнок стремится к получению помощи со стороны взрослого, следует предложенной программе при выполнении заданий, редко замечает и исправляет ошибки, показывает нейтральное отношение к выполнению действий, не проявляет инициативу и сосредоточенность, отличается неадекватной самооценкой и неумением контролировать собственную деятельность);
− средний уровень (данной группе свойственны охотное принятие и выполнение практических задач; при возникновении трудностей осознаёт необходимость выявления нового способа действий; при выполнении ребёнок быстро утрачивает познавательное содержание цели и сосредоточивается на её практической части, удерживает промежуточные цели, проявляя заинтересованность при выполнении заданий, при этом стремится получить поддержку и помощь взрослого; отмечается строгое следование программе выполняемого задания; редко при допущении ошибок ребёнок стремится к их устранению; преобладает наличие понимания простых условных заданий; чаще всего проявляется нейтральное эмоциональное отношение, безынитивность, также ребёнок имеет трудности в планировании действий как самостоятельно, так и при помощи взрослого);
− достаточный уровень (данная группа детей осознаёт предъявляемые требования, определяет в соответствии с ними цель предстоящих действий и сохраняет её в течение всего процесса выполнения деятельности; дети зачастую способны самостоятельно сформулировать конечную и промежуточные цели, отличаются наличием сформированной коммуникативной рефлексии, в ходе выполнения задания стремятся чётко следовать плану работы, самостоятельно исправляют и замечают допущенные ошибки и неточности, обладают положительной способностью к самооценке и самоконтролю, не наблюдают трудности в планировании действий).

Полученные результаты экспериментального исследования свидетельствуют об эффективности применения модели формирования способности к самоорганизации детей старшего дошкольного возраста в условиях физкультурно-оздоровительной деятельности. Достоверность различий результатов уровня сформированности самоорганизации детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и контрольном этапах исследования определялась с помощью критерия х² (хи-квадрат), который
применяется для сравнения распределений испытуемых двух групп по состоянию исследуемого свойства на основе измерений по шкале наименований. Полученные эмпирические значения х² эмп контрольной и экспериментальной групп указывают на соблюдение условия педагогического эксперимента, что подтверждает выдвинутую гипотезу исследования и свидетельствует о решении поставленных в нём задач.

Список литературы

1. Алтынбаева Е. А. Развитие способностей к целеполаганию у детей подготовительной группы // Психология обучения. 2012. № 5. С. 50–56.

Статья поступила в редакцию 12.01.2019; принята к публикации 15.02.2019

Библиографическое описание статьи

Anna S. Shemereko1, Assistant, Murmansk State Arctic University (15 Kapitan Egorov st., Murmansk, 183038, Russia), e-mail: anya47@list.ru orcid: 0000-0002-0536-7085
Valery E. Chernik2, Candidate of Pedagogical, Associate Professor, Murmansk State Arctic University (15 Kapitan Egorov st., Murmansk, 183038, Russia), e-mail: chernikval@mail.ru orcid: 0000-0002-8330-8080

Formation of the Ability to Self-Organization of Children of the Senior Preschool Age

The article presents the results of the study of self-organization of children in preschool age in the conditions of sports and recreational activities. Self-organization of the senior preschool child is considered as a quality of the personality which includes the set of functional and personal

1 A. S. Shemereko main author, collection of material, analysis, systematization of research material, writing the article.
2 V. E. Chernik - establishment of the research methodology, analysis, and systematization of research material, preparation of the manuscript.
components and consists in ability of a child not only to organize own activity, but to operate it, to define the purpose also ability to control, analyze and correct own actions. The article reflects the key provisions proving the necessity and possibility of formation of the ability to self-organization in the senior preschool age. An idea of the model of the formation of the ability to self-organization in the process of sports and recreational activities is given. The model includes the idea of physical culture and recreation activities as a resource for the formation of self-organization of children of senior preschool age; organization of various forms of personally significant activities of children of senior preschool age, stimulating the formation and development of the structural components of self-organization from adopting an adult position to co-activity with an adult and further to independent action; principles determining the organization of activities of children of senior preschool age in the formation and development of structural components (principle of reliance on the holistic development of personality, principle of activity, principle of creating a “zone of proximal development”); structural components of self-organization of children of senior preschool age (goal setting, situation analysis, correction, planning and self-control); organizational and pedagogical conditions, criteria and level characteristics of the development of self-organization of children of senior preschool age.

Keywords: self-organization; self-organization of person; self-organization of senior preschool child; children of senior preschool age, sports and improving activity, formation of ability to self-organization

References


Received: January 12, 2019; accepted for publication February 15, 2019

Reference to the article
Юлия Владимировна Ерещенко, кандидат психологических наук, доцент, Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского (241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14), e-mail: erho11@mail.ru orcid: 0000-0002-5808-0854

Психологические особенности профессиональной адаптации студентов, проходящих практику в школе

Профессиональная адаптация является процессом приспособления индивида к сфере профессиональной деятельности. Проблемы профессиональной адаптации освещаются в психолого-педагогической литературе, так как деятельность в сфере труда затрагивает различные стороны психической активности человека. Изменения внешней среды, включаясь в сферу самосознания и мироощущения личности, воспринимаются и оцениваются как сознательно, так и бессознательно. В статье рассмотрен начальный этап вхождения в профессиональную деятельность студентов, проходящих практику в школе. В исследовании была поставлена цель изучить психологические особенности профессиональной адаптации студентов. На репрезентативной выборке (n = 186) были выделены уровни и соответствующие им характеристики профессиональной социально-психологической адаптации. Показаны особенности восприятия ученика, как высшей ценностности субъект-субъектных отношений в профессиональной деятельности учителя, работы учителя, как творческого процесса создания отношений в качестве ведущих параметров процесса адаптации обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Выявлены взаимосвязи между уровнями адаптации и механизмами психологической защиты студентов. Механизмы психологической защиты демонстрируют психологические особенности профессиональной адаптации студентов, находящихся вне осознания. Результаты исследования могут быть использованы при разработке методических материалов в процессе подготовки учителей в высшей школе.

**Ключевые слова:** профессиональная адаптация, психологические особенности, профессиональная педагогическая деятельность, субъект-субъектные отношения

Введение. Представления о психологической профессиональной адаптации в отечественной психологии основываются на представлении о человеке как субъекте труда. Так, в концепции Е. А. Климова определяются группы психических регуляторов труда, составляющих структуру субъекта трудовой деятельности.

Свойства внешнего и внутреннего характера, нарушающие целостность индивида и противостоящие адаптации, относятся к неблагоприятным факторам. Если речь идёт о свойствах внешней среды, то это – физические нагрузки, токсические факторы, такие как гипоксия, шум, вибрация, замкнутое пространство, неблагоприятный режим и условия труда и т. д. Рассматриваются условия труда в их взаимодействии с оценками успешности выполняемой работы. Отмечаются такие факторы успешности, как положительная функциональность работника и повышение его квалификации; предвидение угроз трудовому процессу; эффективность устранения угроз и способность сохранять физическое и психическое здоровье, надёжность, разносторонность, гибкость и темп работы и др. [4; 5].

Определяется ментальный признак адаптации – «удовлетворённость» работой и отношениями в коллективе, представляющий собой двусторонний процесс и результат развития отношений между работником, работодателем и трудовым коллективом [5; 8]. Привносящая эффективность соотносится с ожиданиями влияния. Так, переживание «удовлетворённости» от сложившихся отношений снижает нервно-психическое напряжение и степень утомляемости. Соответственно повышается активность поведения [9; 10].

Отсутствие признаков дезадаптации, таких как нарушение деятельности, снижение производительности труда и его качества, нарушение дисциплины труда, сохраняют равновесие индивида как целостности и могут быть отнесены к показателям результативности адаптации наравне с вышеперечисленными признаками [5; 9].

В целом факторы адаптации, рассматриваемые в отечественной и зарубежной психологии, можно разделить на две группы [4; 5; 7–10]. Первая группа относится к факторам среды и включает условия труда, режим и характер профессиональной деятельности, особенности социального окружения. Вторая группа относится к свойствам субъекта труда, куда входят такие его характеристики, как половозрастные, физиологические и психологические особенности. В современной образовательной среде особо выделяется проблема адаптации и сопровождения процесса подготовки специалиста с ограниченными возможностями здоровья [2]. В исследованиях изучаются субъективные психологические факторы процесса адаптации, такие как психологические ресурсы сопротивления стрессу. В аспекте психологии стресса широко рассматриваются вопросы, связанные с психологией профессионального здоровья. В рамках решения этой проблемы изучаются разнообразные факторы, снижающие производственные стрессы [1; 3; 6]. Подчёркивается роль механизмов психологической защиты в способах организации частичного временного душевного равновесия. Полученная таким образом отсрочка даёт возможность индивиду собраться с силами и оценить наличие ресурсов.

Таким образом, процесс адаптации начинающего свой трудовой путь будущего профессионала предполагает собой сложное явление и изучается в различных его аспектах. Вышеуперечисленные особенности профессиональной адаптации тождественны как в отечественной, так и в зарубежной психологии, что свидетельствует о сближении проблематики профессиональной деятельности различных стран.

Методология и методы исследования. Методологией исследования выступили «системный подход в психологии труда и инженерной психологии» 1. Цель исследования состоит в изучении психологических особенностей профессиональной адаптации студентов, проходящих практику в школе. Эмпирическими задачами исследования являлись: изучение особенностей социально-психологической адаптации студентов, проходящих практику в школе; рассмотрение уровней психологической и физиологической профессиональной дезадаптации; выявление взаимосвязи психологических особенностей адаптации с механизмами психологической защиты.

В исследовании были использованы следующие методики: «Методика для оценки уровня социально-психологической адаптации учителя» 2, «Методика для оценки проявления дезадаптации» 3, «Диагностика

---

3 Там же. – С.148–151.
типологий психологической защиты»1. Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета SPSS. Выборку составили студенты, проходящие практику в школе в возрасте от 19 до 21 года в количестве 186 чел. юношей и девушек.

Мы предположили, что психологические особенности профессиональной адаптации различаются в зависимости от уровней адаптированности студентов, проходящих практику в школе.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведённого исследования по методике оценки уровня социально-психологической адаптации учителя среди студентов, проходящих практику, не установлено признаков дезадаптации.

Большинство студентов, проходящих практику, адаптировано к условиям трудовой деятельности (64 %). Значительная часть обучающихся проявляет высокий уровень адаптации (22 %), на основании чего можно сделать вывод об удовлетворенности содержанием и условиями трудовой деятельности. Определённое количество студентов, проходящих практику (14 %), имеют низкий уровень адаптации.

В табл. 1 представлены средние значения показателей социально-психологической адаптации, показаны полученные взаимосвязи.

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ п/п</th>
<th>Наименование отношений</th>
<th>Высокий уровень</th>
<th>Выраженный уровень</th>
<th>Низкий уровень</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Отношение к учебному заведению</td>
<td>8,0</td>
<td>7,9</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Отношение между педагогами*</td>
<td>8,8</td>
<td>7,3</td>
<td>4,1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Удовлетворенность условиями труда</td>
<td>7,8</td>
<td>7,5</td>
<td>6,2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Удовлетворённость своим положением в коллективе*</td>
<td>8,9</td>
<td>8,8</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Отношение к работе*</td>
<td>8,9</td>
<td>3,4</td>
<td>8,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примечание: *обозначены статистически значимые различия, выявленные в наименованиях отношений

Студенты, проходящие практику, ещё только начинают трудовую деятельность, имея наставников в лице методистов вуза и учителей школы. Нам представляется, что наиболее важные адаптационные показатели относятся к сфере ценностного отношения непосредственно к субъектам профессиональной деятельности – ученикам и своей работе как к показателям сформированвшегося профессионального мировоззрения.

Наиболее важными, на наш взгляд, адаптационными параметрами являются «Отношение к ученикам» и «Отношение к работе». Эти показатели отражают переживание студентами основных ценностей будущей профессии. Внезависимости от уровня адаптации студенты положительно оценили своё отношение к ученикам, это демонстрируют высокие средние оценки по данной школе.

Несколько неожиданные результаты были получены по шкале «Отношение к работе». Высокий средний балл показывает позитивное отношение к работе студентов с высоким и низким уровнями адаптации. Студенты с выраженным уровнем адаптации продемонстрировали относительно позитивную оценку своего отношения к работе [3; 4]. Однако их оценка статистически значимо ниже оценок тех же показателей студентов с высоким и низким уровнями адаптации и является самым низким адаптационным параметром для своего уровня. Возможно, подобный результат определяется особенностью освоения личностью профессиональной деятельности и относится к нормативным спадам, связанным с снижением мотивации на определённом этапе освоения профессиональной деятельности, требующей дополнительных усилий в совершенствовании навыков. Для студентов, имеющих средний уровень адаптации, названный показатель может выступать в качестве слабого звена адаптационного процесса.

Студенты с низким уровнем адаптации статистически значимо ниже по сравнению со студентами с высоким и выраженным уровнями адаптации, не удовлетворенные своим социальным положением и выражают более негативное отношение к коллективу по сравнению со студентами с высоким уровнем адаптации. Дополнительным признаком имеющихся проблем социальной адаптации служит параметр «Отношение между педагогами». Статистически значимы более низкие оценки студентов низкого уровня адаптации по сравнению со студентами высокого уровня.

Однако высокие средние оценки по шкале «Отношение к ученикам» демонстрируют единодушные студентов в их хорошем отношении к субъектам учебной деятельности. Показатели по шкалам «Удовлетворённость условиями труда», «Отношение к учебному заведению» и «Отношение к руководителю» несколько ниже, но также свидетельствуют о позитивном настроении студентов, проходящих практику, к сфере оцениваемой деятельности. Статистически значимые различия между студентами с различным уровнем адаптации лежат в сфере социальных отношений. Возможно, студенты с низким уровнем адаптации ощущают недостаточную поддержку со стороны обучающих и коллег-сверстников. Студенты высоко оценивают свои старания — статистически выше по сравнению со студентами со средним уровнем адаптации. Однако, не чувствуя желаемой поддержки, могут испытывать фрустрацию, проявляющуюся в исследовании.

Ниже приведены результаты тестирования студентов, проходящих практику в школе, по методике для оценки проявлений дезадаптации. Результаты приведены в табл. 2.

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ п/п</th>
<th>Проведения деадаптации</th>
<th>Высокий уровень</th>
<th>Выраженный уровень</th>
<th>Низкий уровень</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ухудшение самочувствия</td>
<td>1,2</td>
<td>1,4</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Соматовегетативные нарушения</td>
<td>0,9</td>
<td>1,1</td>
<td>1,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Таблица 2

Как видно из табл. 2, высокий уровень дезадаптации не выражен у студентов, проходящих практику в школе. Значимые различие между студентами трёх рассматриваемых уровней адаптации получены по шкале методики «Нарушение цикла "сон – бодрствование"»; между студентами высокого, выраженного и низкого уровней по шкале «Особенности социального взаимодействия». Студенты с низким уровнем адаптации отмечают у себя выраженные симптомы напряжения, вызывающие нарушение нормального ритма функционирования организма, связанного с нарушением сна. Кроме того, они ощущают напряжение в отношениях с людьми.

Результаты исследования не показали снижения мотивации, что можно было бы предположить по результатам анализа методики социально-психологической адаптации. На наш взгляд, причинами выступают личностные факторы. Прежде всего, это общая позитивная мировоззренческая профессиональная позиция, сформированная в процессе обучения; кроме того, действие механизмов психологической защиты, препятствующих глубокому дезадаптивному процессу. Тем не менее, результаты демонстрируют необходимость проведения педагогических мероприятий, связанных с поддержкой и соответствующим снижением уровня фрустрации у студентов с низким уровнем адаптации.

Ниже приведены результаты тестирования студентов, проходящих практику в школе, по методике «Диагностика типологий психологической защиты» соответственно уровням адаптации. Результаты приведены в табл. 3.

Результаты исследования показали, что наиболее выраженным механизмом психологической защиты, вне зависимости от уровня адаптации, является «Отрицание» (средние оценки соответственно уровню адаптации 9,8–9,6–9,5). Студенты, будущие
педагоги, имеют склонность к поддержанию высокого уровня самооценки посредством игнорирования неприятных психотравмированиях ситуаций. Наименее выраженным, вне зависимости от уровня адаптации, является механизм «Замещение» (средние оценки соответственно уровню адаптации 1,8–1,9–1,7). Студенты, проходящие практику в школе, обладают сформированной рефлексией, ориентируются на мнение социального окружения в построении собственного поведения, что относится к профессионально важным качествам самосознания. Кроме того, обучающиеся в небольшой степени продемонстрировали склонность «отыгрывать» отрицательные эмоции на объектах, воспринимаемых не значительными либо слабыми, что свидетельствует о регуляции эмоций в коммуникативных отношениях.

Таблица 3

<table>
<thead>
<tr>
<th>Механизмы психологической защиты</th>
<th>Высокий уровень</th>
<th>Выраженный уровень</th>
<th>Низкий уровень</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Отрицание</td>
<td>9,8</td>
<td>9,6</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Вытеснение*</td>
<td>3,1</td>
<td>6,6</td>
<td>8,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Регрессия*</td>
<td>2,9</td>
<td>3,1*</td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Компенсация*</td>
<td>3,1</td>
<td>3,2</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Проекция</td>
<td>5,8</td>
<td>6,1</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Замещение</td>
<td>1,8</td>
<td>1,9</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Интеллектуализация*</td>
<td>9,5</td>
<td>3,0</td>
<td>3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Реактивное образование*</td>
<td>2,1</td>
<td>7,8</td>
<td>7,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примечание: *обозначены статистически значимые различия в механизмах психологической защиты

У студентов с низким уровнем адаптации статистически значимо выше, по сравнению со сравнимыми группами, представлен механизм «Регрессия». Защитный механизм «Вытеснение» значимо выражен, по сравнению со студентами высокого уровня адаптации. Обучающиеся с низким уровнем адаптации продемонстрировали более выраженный механизм «Компенсация». Результаты свидетельствуют о недостаточно сформированной зрелой позиции человека, часто «забывающего» о необходимости, тяготеющего лишь к удовлетворению. Позитивное представление о себе и комфортное мироощущение, чувство стабильности поддерживается сферами, приносящими удовольствие, например мечтой, фантазией, либо иными видами развлечений.

Среди студентов с высоким и выраженным уровнями адаптации значимые различия среди механизмов психологической защиты выявлены по механизмам «Вытеснение» и «Интеллектуализация». Средние значения выраженности близки к группе студентов с низким уровнем адаптации. Механизм «Вытеснение» представлен значимо выше, в то время как механизм «Интеллектуализация» выражен низко. Результаты свидетельствуют о сближении психологических особенностей студентов с выраженным и низким уровнями адаптации в отношении слабо развитого когнитивного процесса, побуждающего к рассуждению и логике в оценке происходящего.

Заключение. Анализ результатов исследования показал достаточный уровень сформированности основных психологических показателей профессиональной адаптации, необходимых для лиц, в качестве профессии избравших педагогическую деятельность. Тем не менее, выявленные в исследовании психологические особенности профессиональной адаптации студентов, относящиеся к особенностям поддержания позитивного мироощущения и отражающие проблемы личности на пути профессионального становления, продемонстрировали необходимость совершенствования системы индивидуального подхода в процессе подготовки студентов к прохождению практики в школе.

Список литературы

2. Заборина Л. Г. Практика оказания психологической помощи в рамках социально-психологического тренинга студентам с ограниченными возможностями здоровья // Учёные записки ЗабГУ. 2017. Т. 12. № 2. С. 41–45.
Psychological Features of Professional Adaptation of Students Doing Internship at School

Professional adaptation is the process of an individual adaptation to the sphere of professional activity. Problems of professional adaptation are covered in the psychological and educational literature, as work in the workplace affects various aspects of human mental activity. Changes in the external environment, including in the sphere of self-consciousness and attitude of the individual, are perceived and evaluated, both consciously and unconsciously. The article describes the initial stage of entry into the professional activities of students practicing at the school. The study was aimed at studying the psychological characteristics of students’ professional adaptation. On a representative sample (n = 186), the levels and the corresponding characteristics of professional social and psychological adaptation were identified. The features of the student’s perception as the highest value of the subject—subject relations in the teacher’s professional activities, the teacher’s work, as the creative process of creating relationships as the leading parameters of the adaptation process of students in the direction of “Teacher education” are shown. The relationship between levels of adaptation and the mechanisms of psychological protection of students is revealed. The mechanisms of psychological protection demonstrate the psychological characteristics of students’ professional adaptation, which are beyond awareness. The results of the study can be used in the development of teaching materials in the process of preparing teachers in higher education.

Keywords: professional adaptation, psychological characteristics, professional pedagogical activity, a subject is subject relations

References
2. Zaborina, L. G. The practice of providing psychological assistance in the framework of socio-psychological training for students with limited health opportunities. Scientific Notes of ZabSU, vol. 12, no. 2, pp. 41–45, 2017. (In Rus.)


Received: January 22, 2019; accepted for publication February 25, 2019

Reference to the article
Введение. Общее образование призвано обеспечивать развитие личности и способностей учащихся с учётом их возможностей. Оно осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства. Итоговые экзамены — ЕГЭ завершают общеобразовательное образование, верный выбор набора экзаменов в существенной мере влияет на поступление в вуз и последующую профессионализацию.

Родители, учителя часто определяют способности в школьном возрасте, вида уровень академической успеваемости по тем или иным школьным предметам. Впоследствии на этом основании строится профессиональный выбор: учителя соответствующих предметов рекомендуют выбор ЕГЭ и последующий выбор профессии, а родители строят предположения о профессиональном выборе на основе оценок, по-

1 В. Р. Малахова систематизировала и анализировала материалы исследования, оформляла текст статьи.
2 В. С. Чернявская — основной автор, занималась постановкой проблемы, проведением нарративных интервью, оформляла текст статьи.
3 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (РГНФ) научного проекта РФФИ № 17-06-00281-ОГН «Психолого-педагогические предикторы результативности образования и механизмы самораскрытия способностей старшеклассников».
Учёные записки ЗабГУ, 2019. Том 14, № 1

...нителей «престижности профессии» и материальных затрат [5; 10]. Отметим, что не все способности находят отражение в школьной программе. Спорность тезиса о тождестве школьной успеваемости и способностей подтверждается результатами исследований, которые показали, что обучаемость и кreatивность не коррелируют, а высокий интеллект не единственный фактор высокой школьной успеваемости [3].

Каким образом школьник, подросток определяет свои способности, если основной показатель школьного образования — школьная успеваемость — не всегда способствует выявлению способностей учащихся и дальнейшему их профессиональному самоопределению? Постановка проблемы определения механизма самораскрытия способностей подростка в школе потребовала разработки специального инструментария.

**Методология и методы исследования.** Представление о способностях базируется на положениях теории способностей Б. М. Теплова, в частности: 1) способность «не может возникнуть» вне соответствующей деятельности; 2) способность проявляется в успешности в той или иной деятельности [11]. Самораскрытие способностей личности мы понимаем как процесс и результат признания, осознания своих способностей для себя самого. Школьник в диалоге с собой как бы сам себе говорит: «Оказывается, у меня есть эта способность». «Внутренний диалог» — диалог личности с собой в качестве источника развития исследовал М. М. Бахтин [2]. В. А. Петровский разработал теорию самопричинности личности [9]. По мнению В. А. Петровского, существование личности в своих отражениях, отношения сложившиеся с самим собой определяют перспективы развития личности. А. Лэнгле обосновывает взаимодействие с самим собой так: в случае, если у человека есть внутреннее согласие со своей жизнью и каждой ситуацией, которая вызывает внутреннее «да», то человек будет ощущать свою жизнь как соответствующую ему, как хорошую [6; 7].

Подросток находит смысл в той деятельности, в которой он видит свой успех, ощущает ценность того, что открыли в себе. Процесс осознания своих способностей учащегося происходит в результате возникновения нескольких условий: успешное выполнение какой-либо деятельности, отношение к результату деятельности кого-то Другого, кто принимает успехи и поддерживает его [13]. В качестве Другого может выступать ровесник, кто-то из родителей, но в школе, где проходят основные пробы деятельности — это педагог [1]. Детский и подростковый периоды являются сензитивными к самораскрытию способностей. Это обусловлено подвижной развивающейся психикой, восприимчивостью к обучению. В подростковом возрасте — всплеском развития рефлексивных процессов, осознания себя личностью, возможностью пробовать себя в различных видах деятельности и областях, что позволяет самоопределиться, осуществлять самораскрытие способностей [10].

Механизм самораскрытия способностей учащегося в сочетании с внешней оценкой и самооценкой был выявлен в процессе проведения исследования. В качестве метода исследования было избрано нарративное интервью. Самораскрытие способностей мы представляем, как аспект autobiографической памяти (В. Нуркова). Нарратив (повествование) как метод восстановления в памяти источников самораскрытия способностей даёт возможность раскрыть ключевые эпизоды прошлого [2]. Происходит ретроспективная констатация фактов автобиографии в контексте способностей того, что этой способностью сам индивид обладает. Понятие «автобиографическая память» даёт ключ к пониманию причин выбора ситуаций для описания самораскрытия способностей [3]. Одним из элементов самораскрытия того или иного обстоятельства является эмоциональная окраска воспоминания. Более точно и детально запоминаются эмоционально яркие воспоминания, события, глубоко затронувшие личность и ставшие для личности значимыми.

Ещё одна интересная особенность autobiографической памяти и воспоминаний, которые были отмечены В. В. Нурковой и проявились в процессе представления нарративов. Важные события расцениваются личностью в качестве таковых в тех случаях, когда наступили последствия события, оценка происшедшего происходит как бы ретроспективно [8]; в ситуации актуальности события не оцениваются как яркие и значительные.

**Результаты исследования и их обсуждение.** Исследование проводилось в группе студентов с использованием метода нарративного интервью.
Выборка составила 30 студентов (8 юношей и 22 девушки). Также были опрошены студенты психологи – 12 чел. Интервью проходило в свободной форме после тренинга. Студентам был задан открытый вопрос: «Расскажите об опыте самораскрытия своих способностей, в каком возрасте это произошло, как это произошло?» Время ответа составляло 2–3 мин. В таблице систематизированы ответы респондентов. Регистрировались: возраст проявления способности, название способности, условия проявления способности, а также критерий, который фиксировал механизм самораскрытия, – ответ на вопрос: «Как вы поняли, что обладаете способностью?».

Анализ результатов исследования выборки позволил выделить механизм, обусловливающий самораскрытие способностей [12; 14]. Студенты-психологи были выбраны в силу своей рефлексивности по отношению к личностным качествам и жизненным событиям, наряду с этим они обладали профессиональным понятным аппаратом.

### Таблица

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ п/п</th>
<th>Возраст проявления способностей</th>
<th>Способность</th>
<th>Как понял (а), что обладаю способностью?</th>
<th>Присутствие внешней оценки</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Дошкольный возраст</td>
<td>Способность к танцам</td>
<td>«Учитель дала ведущую роль в танце»</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Дошкольный возраст</td>
<td>Креативность, нестандартные решения</td>
<td>«Понял (а), что решил (а) сложную задачу», оценка учителя</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Школьный возраст</td>
<td>Решение математических пространственных задач</td>
<td>Оценки в школе, «решил (а) задачу сложного уровня»</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Школьный возраст</td>
<td>Способность к поэзии</td>
<td>Оценка учителя</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Школьный возраст</td>
<td>Способность к пению</td>
<td>Оценка конкурсной комиссии</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Пубертатный возраст</td>
<td>Способность к рисованию</td>
<td>Окружающие просили что-либо нарисовать</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Дошкольный возраст</td>
<td>Респондент анализирует самораскрытие способностей в целом</td>
<td>Оценка родителей</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Школьный возраст</td>
<td>Респондент анализирует самораскрытие способностей в целом</td>
<td>В сравнении себя с другими</td>
<td>Нет</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Школьный возраст</td>
<td>Спорт, лёгкая атлетика</td>
<td>Результаты на соревнованиях</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Пубертатный возраст</td>
<td>Кулинария</td>
<td>Оценка со стороны окружающих</td>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Дошкольный возраст</td>
<td>Публичные выступления</td>
<td>«Понял, сам (а) почувствовал (а)»</td>
<td>Нет</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Школьный возраст</td>
<td>Способность к концентрации в спорте</td>
<td>«Почувствовал (а), что умею, смог (ла) экономить силы»</td>
<td>Нет</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Оказалось, что взрослые, профессионально состоявшиеся люди, вспоминая о процессе осознания своих способностей, описывали события школьного периода. У большинства респондентов в качестве важного фактора признания своей способности стала оценка со стороны, и чаще всего оценку давал уитель.

Такой механизм самораскрытия способностей в контексте образовательного процесса обусловлен сензитивным периодом выявления способностей – школьным периодом, а также тем, что личность ребёнка (подростка) ещё не обладает достаточно развитыми рефлексивными процессами и самосознанием и не чувствует силы для укрепления своей позиции, для того, чтобы провести самоанализ и выявить свои сильные стороны, для этого ему необходима помощь со стороны.

Обретая каждый раз новый опыт, личность может переоценивать и переосмысливать.
вать события, наделяя их иной значимостью и статусом в своих воспоминаниях со своей субъективной точки зрения.

Результаты, полученные с помощью нарративного подхода, показали, что механизм самораскрытия способностей учащегося состоит из события, в котором его способности проявляются, оценки учителя, самооценки способности учащимся и результатов самораскрытия способности. Важно отметить, что под оценкой учителя мы понимаем словесную оценку, признание способности учащегося, что является результатом проявленного внимания и наблюдения учителя со стороны. В данном случае учитель играет роль внешнего рефлексивного механизма, которого так не хватает школьнику в силу его возрастных особенностей. Самораскрытию способностей предшествует ряд событий, которые запускают механизм самораскрытия способностей, что отражено на рисунке.

После события (испытания способности) происходила самооценка происходящего и внешняя оценка способности, то есть признание способности кем-либо. Большинство респондентов сообщили о том, что поняли, что у них есть способность именно в момент, когда их деятельность была оценена внешним окружением (Другим), после этого школьник стал понимать, что эти способности у него действительно есть.

Заключение. Механизм самораскрытия способностей запускается чаще всего в школьном возрасте. В процессе актуализации автобиографических нарративов человек выбирает наиболее ценные, значимые для себя события, которые оказались «родом из школьного периода жизни» респондентов. Отношение учителя к школьнику становится катализатором этого механизма за счёт признания способностей педагогом, а также уважительного признания личности ученника, у него появляется внутреннее согласие со своей жизнью, внутреннее «да» своим способностям, в результате его жизнь обогащается самораскрытием своей способности [1; 4; 6; 7].

Требования ФГОС к современному учителю ставят способности и компетенции ученника в центр деятельности учителя, что является справедливым, однако наблюдается не часто в деятельности учителей. Вместе с тем необходимы детализированные критерии педагогических компетенций, которые изменили бы вектор педагогической деятельности в сторону создания механизмов самораскрытия способностей ученника и прогнозирования его результативности.

Список литературы

Статья поступила в редакцию 12.01.2019; принята к публикации 25.02.2019

Библиографическое описание статьи

Varvara R. Malakhova1,
Junior Research Fellow,
Vladivostok State University of Economics and Service
(41 Gogol st., Vladivostok, 690049, Russia),
e-mail: vareffka@mail.ru
orcid: 0000-0002-1663-6340

Valentina S. Chernyavskaya2,
Doctor Pedagogy, Professor,
Vladivostok State University of Economics and Service
(41 Gogol st., Vladivostok, 690049, Russia),
e-mail: valstan13@mail.ru
orcid: 0000-0001-6674-6305

Psychological Mechanism of Personality Self-Disclosure in General Education3

The development of modern children proceeds in fundamentally new conditions that differ from the previous ones, both in new society, technological resources, and new standards of teaching and teachers’ activities. New abilities are in demand, but the mechanisms of self-discovery of schoolchildren’s abilities have not yet become the subject of research in educational psychology, which defines this problem as new and relevant. The work was performed within the framework of the psychology of abilities (B. M. Teplov, N. A. Aminov); A. Länge’s ideas about existential motivation, self-acceptance; psychology autobiographical memory V. V. Nurkova. Research methods: autobiographical narrative interviews, systematization, modeling. The results of the study have showed that the launch of the mechanism of self-disclosure of abilities, which is important in...
the early stages of personal development, is associated with an understanding of the sources and factors of the origin of abilities, acceptance, as "yes" of life, of their awareness. It was revealed that self-discovery of abilities is preceded by a series of events that trigger the mechanism under study. The role of the teacher in self-discovery of the student's abilities and self-knowledge is shown. The mechanism of self-discovery of abilities is presented as a result through an individual way of updating the autobiographical memory in a specific context. Answers of respondents are presented in a systematic form. The mechanism of self-discovery abilities of a student has been simulated. The connection of self-discovery abilities with professional competencies of the teacher, in particular, the creation of a certain kind of respectful attitude, as well as the prediction of student performance are shown.

**Keywords:** mechanism, self-discovery of abilities, schoolchild, teacher, reflection, narrative interview

**References**

4. Dudko, V. V. Methodological potential of Internet technologies in the development of the pedagogical intentionality of the teacher in the process of advanced training. Concept: scientific and methodical electronic journal, no. 12, pp. 42–45, 2018. (In Rus.)

**Received: January 12, 2019; accepted for publication February 25, 2019**

**Reference to the article**

Социальный компонент как доминанта поддерживающей иностранного студентов среды

В статье актуализируется идея оказания помощи иностранным студентам путём создания в вузе поддерживающей образовательной среды. Выделены три основных вида помощи: содействие студентам-иностранцам в процессе обучения (дидактическая помощь); оптимизация их психофизиологического состояния (медико-психологическая помощь); помощь в адаптации к неродной среде (социокультурная помощь). Представлена структура образовательной среды и возможности оказания разноплановой помощи студентам-иностранцам посредством пространственно-предметного, дидактического и социального компонентов. В качестве основного компонента поддерживающей среды выделен социальный компонент, объединяющий всех субъектов образовательного процесса, их позиции и отношения между ними. Показаны возможности всех участников образовательного процесса: управленческого аппарата, преподавателей, кураторов, сотрудников воспитательного отдела, управленческого аппарата, международного отдела, психологической службы, медпункта, студентов-иностранцев и самих иностранных студентов в оказании помощи студентам из-за рубежа. Показаны возможности всех участников образовательного процесса: управленческого аппарата, международного отдела, психологической службы, медпункта, студентов-иностранцев и самих иностранных студентов в оказании помощи студентам из-за рубежа. При веденные результаты опроса преподавателей МОУ ВО «Белорусско-Российский университет», на основании которых сделан вывод, что большинство преподавателей понимают проблемы иностранных студентов и оказывают им помощь. Наиболее популярными стратегиями дидактической помощи являются разработка более простых и индивидуальных заданий для студентов-иностранцев, чтение лекций с использованием презентаций, поощрение участия в индивидуальных консультациях.

Ключевые слова: иностранные студенты, поддерживающая образовательная среда, социальный компонент, дидактический компонент, пространственно-предметный компонент

Введение. Изменения в мировом сообществе в виде глобализации и интернационализации неминуемо отразились на системе образования большинства стран. Не стала исключением Россия, где ежегодно расширяется перечень образовательных услуг и растёт количество иностранных студентов. В настоящее время порядка 5 % студентов в системе российского высшего образования являются иностранными, что даёт вузам не только непосредственно экономическую выгоду, но и повышение международных рейтингов, расширение возможностей межкультурного воспитания обучающихся студентов и потенциального сотрудничества с иностранными выпускниками после их возвращения на родину [6]. С другой стороны, рост числа иностранных студентов и испытываемые ими адаптационные сложности неминуемо приводят вузы к необходимости разработки и реализации мероприятий по оказанию им помощи. Наиболее популярными стратегиями дидактической помощи являются разработка более простых и индивидуальных заданий для иностранных студентов-иностранцев, чтение лекций с использованием презентаций, поощрение участия в индивидуальных консультациях.

Идея помощи и поддержки иностранных студентов активно популяризируется в мировом научном сообществе [7; 15], при-
чём сами понятия «помощь» и «поддержка» считаются близкими, взаимозаменяемыми [4]. Как правило, выделяются три основных группы проблем иностранных студентов, соответственно, три направления оказываемой им помощи:

1) предупреждение и решение сложностей, связанных непосредственно с процессом обучения (дидактическая помощь);
2) оптимизация психологических и эмоциональных затруднений и решение проблем со здоровьем (медико-психологическая помощь);
3) содействие в адаптации к новой социальной и культурной среде (социокультурная помощь) [1; 2].

Оказание помощи и поддержки студентам из-за рубежа осуществляется рядом механизмов:

1) комплексное сопровождение (tracing) всех новых студентов сотрудниками и студентами принимающего вуза [15];
2) преподавание всем студентам первого года обучения специального курса (adjustment course), в процессе которого представляется учебное заведение, образовательные услуги вуза и организуются различные семинары и тренинги [17];
3) участие психологической службы университета в помощи и поддержке всех новых студентов [14];
4) организация досуга иностранцев и активная работа куратора (mentoring) [7];
5) создание в вузе подразделений, специально занимающихся оказанием иностранным студентам помощи в области обучения [9] и т. д.

Кроме стратегий целенаправленной и адресной помощи, в качестве механизма оказания помощи студентам рассматриваются образовательная среда вуза (learning environment) [8; 11]. Такая среда, представляющая собой совокупность условий определённого учреждения образования, сочетает в себе ресурсы, поддерживающие инициативы.

Необходимо отметить значительное количество публикаций о помощи студентам-иностранным, недостаточно разработанной является проблема оказания помощи иностранным студентам средствами образовательной среды. Ещё менее изученным является вопрос, каковы стратегии использования преподавателями в поддержке студентов из-за рубежа. В связи с этим данная работа направлена на решение следующих задач:

1) осуществить анализ научной литературы, изучающей проблему оказания помощи иностранным студентам;
2) представить возможности оказания помощи студентам из-за рубежа различными компонентами образовательной среды вуза;
3) выяснить, понимают ли преподаватели значимость оказания помощи иностранным студентам, и какие стратегии дидактической помощи они отдают приоритет.

**Методология и методы исследования.** Исследование выполнено на основе методологии средового подхода (А. И. Артюхина, Ю. С. Мануйлов, Н. А. Масюкова, В. А. Ясвин, R. V. Ewing), который позволил рассмотреть возможности образовательной среды вуза в оказании помощи иностранным студентам и разработать теоретические основы моделирования поддерживающей образовательной среды. Представлен потенциал адаптивных составляющих в оказании дидактической, социокультурной и медико-психологической помощи.

Основным эмпирическим методом исследования выступили качественный опрос, который был проведён в Белорусско-Российском университете, являющимся уникальным, Межгосударственным образовательным учреждением высшего образования, осуществляющим подготовку специалистов по образовательным программам как Республике Беларусь, так и Российской Федерации. Опрос позволил собрать данные и сделать выводы о вовлечённости преподавателей в оказание помощи иностранным студентам.

**Результаты исследования и их обсуждение.** Средовой подход (environmental approach), активно развиваемый мировым научным сообществом в последние десятилетия, убедительно доказывает, что качество образовательной среды обучения напрямую влияет не только на образовательный процесс и его результаты, но и на благополучие иностранных студентов [8; 12]. Среди различных типов сред выделяется поддерживающая (supportive) которая в целом имеет следующие особенности:

а) ориентирована на студента и его нужды;
б) придаёт особую значимость созданию равных сотрудничающих отношений между преподавателем и студентом и среди студентов;
Педагогическая психология

в) даёт возможность каждому студенту почувствовать себя уникальным, значимым и включённым;

г) главной задачей признаёт учёт индивидуальных различий и личностный рост каждого студента [13].

Существуют определённые расхождения в представлении структуры образовательной среды, но большинство исследователей сходятся во мнении, что она объединяет минимум три компонента: пространственно-предметный, дидактический и социальный [8; 13], которые мы представим в ориентации на помощь иностранным студентам.

1. Социальный компонент образовательной среды включает всех субъектов, участвующих в образовательном процессе; их позиции и отношения между ними. При этом считается, что несмотря на то что образовательная среда конкретного учреждения формируется из его предметной и материальной составляющей, организационной культуры, стиля управления, образовательных практик, культурного контекста и других компонентов, но основой для создания среды является именно социальный компонент [3; 13].

Существует ряд особенностей позиций субъектов образовательного процесса в поддерживающей среде. Прежде всего, их характеризует понятие "rapport" – близкие, понимающие, участливо отношения [13]. Соответственно, первый принцип, на котором строится позиция субъектов, взаимодействующих с иностранными студентами, – это понимание и участие. Вторым принципом поддерживающей позиции является принцип активности, который предполагает заинтересованную включённость в процесс поддержки и помощи, инициативное участие и ответственное выполнение своих функций. Кроме того, основным принципом отношений в поддерживающей среде является принцип взаимодействия, который обосновывает необходимость координации действий по оказанию поддержки всех субъектов и определяет двусторонний характер отношений поддерживающий (педагог) – поддерживающий (иностранный студент).

Согласнаясь с идеей наибольшей значимости в структуре среды социального компонента, представим поддерживающие возможности отдельных его составляющих:

1.1. Управленческий аппарат вуза (ректор, проректоры, обучающие деканаты). Исследователи, организовавшие изучение образовательной среды учебных заведений в 23 европейских странах [11], приходят к выводу, что наибольшую значимость в создании позитивной среды играют лидеры учебного заведения, качество и активность выполняемых ими ролей и функций. Соответственно, управленческий аппарат вуза должен руководить созданием поддерживающей иностранных студентов образовательной среды, принимая глобальные решения в следующих областях:

– чёткое распределение функций между подразделениями вуза по обеспечению решения проблем иностранных студентов;
– проведение обучающих семинаров для сотрудников вуза по ознакомлению с технологией педагогической поддержки;
– оптимизация учебного плана и программ с учётом потребностей иностранных студентов;
– модернизация помещений и оборудования, используемых иностранными студентами, и т. д.

1.2. Сотрудники подразделения, занимающегося приёмом, организацией проживания и обучения новых студентов (междинародный отдел, деканат по работе с иностранными студентами и т. д.), часто являются первыми, с кем контактирует конкретный иностранный студент, занимающийся вопросами приглашения и оформления виз. Соответственно, данные сотрудники организуют мероприятия по оказанию помощи, среди них:

– комплексное сопровождение всех новых студентов, координация деятельности отдельных подразделений вуза, отечественных и иностранных студентов;
– закрепление за каждым новым иностранным студентом соотечественника-старшекурсника или отечественного студента, владеющего иностранным языком, согласного оказывать помощь в прохождении административных процедур, знакомстве с вузом и общежитием, решении бытовых вопросов;
– иницирование и проведение мероприятий, направленных на оказание помощи иностранным студентам: адаптационные программы, встречи с сотрудниками миграционной службы и профессиональными психологами, семинары для преподавателей и т. д.;
– обеспечение оперативного разрешения возникающих у студентов проблем и т. п.
1.3. Преподаватели являются ключевыми фигурами в формировании именно учебной среды, создавая условия для позитивного обучения и высоких результатов [11]. Выделяются пять основных направлений в работе преподавателя: создание безопасной материальной и психологической среды; организация взаимодействия между преподавателем и студентами и среди студентов; формирование отношений взаимного уважения, принятия и открытости; обучение культуре усвоения новых знаний; расширение связей студентов за пределы класса [13].

Очевидно, что основным видом помощи со стороны преподавателей является дидактическая. Исследователь из США, который является мировым лидером по приёму иностранных студентов, С. Биррен даёт следующие рекомендации преподавателям относительно дидактической помощи иностранным студентам [10]:
1) чётко формулировать требования образовательного процесса;
2) делать лекции более доступными: представлять план лекции; определять термины и незнакомые слова; не использовать жаргон и идиомы и т.д.;
3) создавать возможности для участия студентов в семинарах: разрешать иностранным студентам подготовить ответы дома; вызывать для ответа на более простые вопросы; чётко объяснять задания; использовать возможности онлайн-форума для тех студентов, которые не хотят выступать в классе, и т. д.

В похожем ключе предлагает стратегии дидактической помощи студентам-иностранным исследователь из Австралии С. Аркоудис [9]:
1) делать доступными лекции: сопровождать лекции презентациями, раздавать электронный конспект лекций, избегать слишком сложного языка и сленга, разрешать записывать на диктофон;
2) создавать условия для участия студентов в групповых видах деятельности;
3) развивать критическое мышление;
4) доступно объяснять критерии оценки заданий.

Кроме непосредственно дидактической, преподаватель также должен участвовать в оказании психологической и эмоциональной поддержки [1]. Выделяются следующие стратегии оказания такой помощи и поддержки: 1) создание безопасной среды, в которой иностранцы чувствуют себя защищёнными и значимыми; 2) запоминание имени и основных сведений о студентах-иностранных; 3) терпимое отношение к произошедшему и речевым ошибкам и т.д. [9; 10].

Следующим направлением помощи иностранным студентам, в котором могут и должны участвовать преподаватели, является социокультурная [7]. Среди стратегий социокультурной помощи, которые могут быть реализованы преподавателями, является оптимизация взаимодействия отечественных и иностранных студентов, целенаправленное создание смешанных пар студентов или малых групп, рассказы об особенноностях страны обучения и т. д. [9].

1.4. Куратор учебной группы должен сопровождать все академические группы, где есть иностранные студенты. Позитивным является опыт организации еженедельных тематических встреч куратора с группой студентов, который одновременно может наблюдать за их эмоциональным состоянием, обсуждать возникающие проблемы, организовывать тренинги и консультации [17]. Отдельной задачей куратора является организация разноплановой внеучебной работы, которая в зависимости от наполнения ориентирована на дидактическую, медико-психологическую или социокультурную помощь.

1.5. Сотрудники студенческих общежитий в рамках поддерживающей образовательной среды оказывают психологическую и социокультурную помощь студентам-иностранным своим корректным, внимательным отношением; детальным объяснением правил проживания в общежитии и решением бытовых вопросов; организации досуговых мероприятий.

1.6. Сотрудники психологической службы и медпункта участвуют в оказании превентивной и оперативной медико-психологической помощи иностранным студентам путём индивидуальных и групповых консультаций, бесед на темы межкультурной адаптации, здорового образа жизни и т. д.

1.7. Сотрудники управления воспитательной работы. Можно выделить два вектора их участия в помощи иностранным студентам. Социокультурная помощь включает организацию мероприятий по знакомству со страной, городом и вузом обучения, проведение массовых мероприятий, ориен-
тированных на студентов-иностранцев (например, фестиваль творчества иностранных студентов), и мероприятий для межкультурного взаимодействия. Медико-психологическая помощь предполагает привлечение студентов-иностранцев к участию в спортивных секциях и студенческих клубах, индивидуальную работу с одарёнными студентами, организацию мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни, и т. д.

1.8. Иностранные и отечественные студенты-волонтеры. В рамках поддерживающей среды важным является как минимум толерантное отношение всех студентов к представителям иных культур и этносов, а как максимум — популяризация содействия студентам, обучающимся в неродной среде. Позитивными являются специальные программы сопровождения (peer-program), когда каждый новый студент-иностранный зарабатывается за студентом-волонтером, который берёт на себя обязанности по оказанию разносторонней помощи [16].

1.9. Сами иностранные студенты. Понятие поддержки определяет важность позиции самого поддерживаемого, его активность и независимость. Педагоги-гуманисты единодушны в мнении о том, что люди со сформированной субъектной позицией гораздо менее зависимы от окружения, более самостоятельны и самодостаточны, сами определяют направления своего движения и менее зависимы от внешней поддержки [4]. В связи с чем важным для всех участников образовательной среды является ориентация студентов-иностранных на активное отношение к жизни и ситуации; формирование системы жизненных мотивов и ценностей; развитие способности к рефлексии и потребности в саморазвитии.

2. Пространственно-предметный компонент образовательной среды объединяет архитектурно-ландшафтную (архитектура зданий, пространственная структура и дизайн помещений) и материально-техническую сферу (мебель и предметы интерьера, техника и оборудование, учебно-методические средства, рекламная и информационная продукция) [8].

Оказание помощи иностранным студентам посредством пространственно-предметного компонента в наибольшей степени отражает опосредованность влияний образовательной среды. Между тем, возможно оказание студентам медико-психологической помощи при использовании лучших помещений для занятий и проживания, позитивном оформлении интерьера, модернизации мебели и используемой техники и пр. Социокультурная помощь предполагает использование возможностей пространственно-предметного компонента в распространении информации о правилах поведения в общественных местах; культурных обычаях и традициях страны; мероприятиях, проводимых в вузе и городе.

3. Дидактический компонент образовательной среды объединяет организацию образовательного процесса; содержание обучения; используемые технологии, формы, методы и средства и определяет возможности оказания помощи иностранным студентам элементами образовательного процесса [2].

Одной из проблем обучения иностранных студентов является достаточно низкий уровень их успеваемости [5]. Для решения этой проблемы вузы могут оптимизировать организацию учебного процесса проведением обязательного для всех иностранных студентов первого курса занятий по основным предметам. Кроме того, полезным является опыт организации для студентов-иностранных специальных тренингов и мастер-классов по обучению умению учиться: готовить сообщения, писать рефераты, оформлять список литературы, работать в библиотеке и т. д. [17].

Ещё одной проблемой является недостаточная языковая компетентность иностранных студентов [5]. В настоящее время в российских вузах 79,2 % обучающихся иностранных студентов являются гражданами постсоветских государств [6], которые не проходят этап предвузовской подготовки. Вместе с тем в исследовании О. М. Прудниковой отмечено, что 100 % (!) иностранных студентов первого курса считают основной причиной своей низкой успеваемости проблемы, связанные с низкой языковой компетентностью [5]. На основании этого можно рекомендовать вузам документально закрепить для иностранных студентов дополнительные занятия по русскому языку. Фокус таких занятий может быть смещён на усвоение научной терминологии, тренинговые и практические упражнения с участием носителей языка, освоение письменной речи и т. д.

Согласившись с идеей о том, что наибольшую значимость в оказании помощи...
иностранным студентам оказывает социальный компонент образовательной среды, мы поставили задачу выяснить, понимают ли преподаватели важность дополнительной помощи и поддержки, и каким стратегиям дидактической помощи они отдают приоритет. Прежде всего, не обнаружив разработанного инструментария, мы составили анкету для оценки оказываемой иностранным студентам помощи, в которую вошли доступные для преподавателей стратегии, предложенные исследователями международного образования [9; 10]. Основным методом сбора данных стал групповой анкетный опрос, в процессе которого было опрошено 92 преподавателя МОУВО «Белорусско-Российский университет» (24,2 % от всех преподавателей данного вуза). Целенаправленно были опрошены преподаватели шести профилирующих кафедр, на которых обучается наибольшее количество иностранных студентов (табл. 1).

Таблица 1
Статистические данные участников опроса

<table>
<thead>
<tr>
<th>Пол</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Мужской</td>
<td>43,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Женский</td>
<td>56,5 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Научная квалификация</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Имеют учёную степень и/или звание</td>
<td>42,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Не имеют учёной степени</td>
<td>57,6 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Педагогический стаж</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>До 10 лет</td>
<td>7,6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10–30 лет</td>
<td>67,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Больше 30 лет</td>
<td>25 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

При опросе преподаватели сложность обучения за рубежом и организуют ли дополнительную помощь, поэтому первым вариантом ответа был следующий: «Ничего специально не делаю, так как считаю, что не должно быть разницы между отечественными и иностранными студентами». Кроме того, респондентам были предложены возможность выбрать те, которые они используют чаще всего, но не более четырёх (табл. 2).

Однозначно оптимистичным результатом является то, что только 14,1 % преподавателей считают, что нет необходимости менять что-либо в методике преподавания при работе с иностранными студентами. Соответственно, 84 преподавателя из 100 опрошенных понимают, что нужны дополнительные усилия, чтобы помочь таким студентам учиться.

Таблица 2
Стратегии оказания дидактической помощи иностранным студентам

<table>
<thead>
<tr>
<th>Вариант ответа</th>
<th>Респонденты, выбрившие данный вариант ответа</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Использую презентации лекций</td>
<td>42,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Даю печатный конспект лекций</td>
<td>39,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Упрощаю текст лекций</td>
<td>39,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Предлагаю более простые или индивидуальные варианты заданий</td>
<td>58,7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Подробно объясняю формы самостоятельной работы</td>
<td>34,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Объединяю студентов в смешанные группы для подготовки и обсуждения вопросов</td>
<td>9,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Специально для иностранных студентов подготовил(а) методическое пособие по своему предмету</td>
<td>7,6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Поощряю обращаться за индивидуальными консультациями</td>
<td>41,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Ничего специально не делаю, так как считаю, что не должно быть разницы между отечественными и иностранными студентами</td>
<td>14,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Свой вариант ответа</td>
<td>1,1 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Из предложенных вариантов помощи наиболее популярным был «предлагаю более простые или индивидуальные варианты заданий» (выбрали 58,7 % участников анкетирования), что очевидно связано с более низким уровнем общеобразовательной подготовки большинства иностранных студентов. Вторым по популярности вариантом дидактической помощи был «использую презентацию лекций» (выбрали 42,4 %), что свидетельствует как о технической оснащённости вузов, так и о понимании преподавателями того, что визуальное восприятие
Педагогическая психология

помогает студентам-иностранцам усваивать информацию на неродном языке. Замыкает тройку наиболее распространённых ответов вариант «поощряю обращаться за индивидуальными консультациями» (выбрали 41,4 %), что также даёт возможность помочь иностранным студентам в процессе обучения.

Важно, что преподаватели осознают, что не все иностранные студенты в достаточной степени владеют русским языком, и оказывают им помощь в освоении теоретического курса: 39,1 % респондентов предоставляют им печатный конспект лекций, поскольку для не носителей языка визуальное восприятие информации значительно проще, чем восприятие на слух. Также четыре преподавателя из десяти стараются использовать более простой и доступный язык при чтении лекций. Близким по популярности к последнему был вариант «подробно объясняю формы самостоятельной работы», каждый третий преподаватель (34,8 %) понимает важность доступного донесения информации.

Менее популярной стратегией помощи было объединение студентов в смешанные группы для подготовки и обсуждения вопросов (выбрало 9,8 %), которое потенциально оказывает не только на дидактическую, но и социокультурную помощь. Наименее популярным вариантом ответа стала подготовка методического обеспечения, адаптированного для иностранных студентов. Адаптированные методические пособия используют более простой язык, иллюстрации и схемы, перевод терминов на английский либо родной язык иностранных студентов, но только 8 преподавателей из 100 (7,6 %) опрошенных издали подобное пособие.

Заключение. В связи со значительными адаптационными проблемами иностранных студентов в мировом научном сообществе активно популяризируется идея оказания им помощи и поддержки. Выделяется три основных вида: содействие в процессе обучения (дидактическая помощь); оптимизация психофизиологического состояния (медико-психологическая помощь); помощь в адаптации к неродной среде (социокультурная помощь). Существует ряд механизмов оказания помощи иностранным студентам, которые объединяют общеузвовские программы и мероприятия: комплексное сопровождение всех новых студентов; преподавание специально разработанного адаптационного курса; курирование групп специально обученным педагогом; активная организация досуга и т.д.

Образовательная среда представляет собой совокупность условий определённого учреждения образования и сочетает ряд возможностей опосредованного влияния. В структуре среды вуза выделяют три основных компонента: пространственно-предметный, дидактический и социальный, каждый из которых содержит возможности оказания разноплановой помощи иностранным студентам. Социальный компонент является основой для создания поддерживающей среды, включая всех субъектов, участвующих в образовательном процессе иностранных студентов, их позиции и отношения между ними. Каждый из участников образовательного процесса: управленческий аппарат вуза; подразделение, занимающееся приёом новых студентов; преподаватели; куратор; сотрудники студенческих общежитий, психологической службы, медпункта, управления воспитательной работы; студенты-волонтеры и сами иностранные студенты, – имеют потенциальные и реальные возможности по оказанию помощи студентам из-за рубежа.

Результаты опроса преподавателей МОУ «Белорусско-Российский университет» свидетельствуют о том, что большинство преподавателей понимают проблемы иностранных студентов и оказывают им помощь. Наиболее популярными стратегиями помощи иностранным студентам в процессе обучения были: использование более простых и индивидуальных вариантов заданий, чтение лекций с презентациями, поощрениями участия в индивидуальных консультациях.

Для руководства и сотрудников вузов полученные результаты являются основанием для организации помощи студентам из-за рубежа. При этом рекомендации авторов исследования носят общий характер, механизмы оказания помощи требуют дальнейшего теоретического и практического изучения.
Список литературы

1. Иванова М. А. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов к высшей школе России: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05. СПб., 2001. 353 с.
5. Прудникова О. М. Обучение математике иностранных студентов первого курса технического вуза // Высшее образование в России. 2018. № 7. С. 74–78.
7. Язвинская Т. Н. Социокультурная поддержка иностранных студентов в процессе адаптации к российскому образованию: дис. ... канд. пед. наук:13.00.08. Чита, 2009. 234 с.

Статья поступила в редакцию 24.01.2019; принята к публикации 25.02.2019

Библиографическое описание статьи

The Social Component as the Dominant of Supportive Environment for International Students

The article actualizes the idea of international students' assistance by fostering a supporting educational environment at the university. Three main types of assistance are grounded: didactic assistance focused on the learning process; medical and psychological assistance as the prevention and solution of emotional and health problems; sociocultural assistance dealing with adaptation to a new environment. The structure of the educational environment and providing diverse assistance to foreigners by means of spatial-objective, didactic and social components are presented. The social component that unites all subjects of the educational process, their positions and relations between them, is highlighted as the main one. All participants in the educational process: university management, international office, teachers, curators, educational department, student dormitories, psychological service, volunteering students and international students themselves are shown as the subjects in students' assistance. The group survey of teachers of the Interstate Educational Institution of Higher Education "Belarusian-Russian University" resulted in the following conclusions. Most teachers are aware of international students' problems and assist them. The most popular strategies of didactic assistance are explaining details of self-directed work to students, using lecture presentations and encouraging participation in individual consultations.

**Keywords:** international students, supporting educational environment, social component, didactic component, spatial-objective component

**References**

1. Ivanova, M. A. Social and psychological adaptation of foreign students to the higher school of Russia. Dis. dr. psychol. sci. SPb., 2001. (In Rus.)
2. Marinenko, O. P. Pedagogical support of foreign students at the stage of pre-university training. Mogilev: Bel.-Rus. un-t., 2015. (In Rus.)
3. Masyukova, N. A. The social component of the developing educational environment of the urban school. Metropolitan education, no. 9, pp.15-31, 2009. (In Rus.)

---

1 O. P. Marinenko main author, organization and guiding of the study, processing results, writing the article.
2 E. I. Snopkova: development of the study methodology, assistance in writing the article.


17. Yan, Z., & Sendall, P. First year experience: How we can better assist first-year international students in higher education? Journal of International Students, no. 6, vol.1, pp. 35-51, 2016. (In Engl.)

Received: January 24, 2019; accepted for publication February 25, 2019

Reference to the article
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Редакция принимает не опубликованные ранее материалы объёмом до 1 п. л. (40 000 знаков с пробелами), выполненные в следующих жанрах:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Жанр</th>
<th>Минимальный объём</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Статья (теоретического и эмпирического характера, содержащая основные научные результаты, полученные автором)</td>
<td>0, 5 п. л. (20 000 знаков)</td>
</tr>
<tr>
<td>Научные сообщения, доклады</td>
<td>0, 3 п. л. (12 000 знаков)</td>
</tr>
<tr>
<td>Научные обзоры, рецензии</td>
<td>0, 2 п. л. (8 000 знаков)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и название статьи.
2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора.
3. Отзыв научного руководителя с указанием новизны и достоверности исследования, если автор статьи – аспирант.
4. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА

Отрасль науки. Название рубрики журнала.
Код: УДК
Имя, отчество, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество соавторов в статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/основной автор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследование каждого автора (по 1 предложению).
Город, страна – на русском и английском языках.
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на русском и английском языках.
Почтовый адрес – на русском и английском языках.
Источники финансирования статьи (при их наличии) – на русском и английском языках.
Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными).
Аннотация: 150–200 слов на русском и английском языках. Текст аннотации должен включать основные результаты статьи: актуальность, методы, выводы исследования. Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок.
Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий) отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском языках.
Основной текст статьи, содержащий следующие блоки: вводная часть, методология и методика исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение – выводы.
Название блоков выделяется полужирным шрифтом.
Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].
Список литературы указывается в алфавитном порядке и должен включать не менее 15 источников. Желательно, чтобы в нём были представлены зарубежные источники. Литература на иностранных языках должна следовать за литературой на русском языке.
Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных ссылок (нумерация — постраничная).
Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно указываются издательство, общее количество страниц.
Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, оформить References согласно следующим требованиям:
• Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN);
• Название работы/источника (перевод на английский язык);
• Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
• Указание на язык источника (In Rus.)
Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в списке литературы.
Объём цитирования в статье должен составлять не более 30 % от общего объёма статьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ

Рабочие языки: русский и английский.
Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – Arial, кегль – 14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, выравнивание – по ширине.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и Ф.И.О. автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. Необходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте ссылки нужно писать сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в таблицах следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.
Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подписи рисунков прилагаются отдельным списком в конце статьи.
Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.
Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не принимаются.
Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение фактов, представленных в статье.
Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р.

Пакет документов, необходимый для опубликования материа-лов, отсылается по электронной почте: zab-nauka@mail.ru.

Адрес редакции:
672007, Россия, г. Чита, ул. Бабушкина, 129. Забайкальский государственный университет. Редакция научных журналов (каб. 126).

Ответственный секретарь:
Седина Елена Витальевна,
Блажевская Ирина Николаевна.
Тел. 8 (3022) 35-24-79, e-mail: zab-nauka@mail.ru