«Національне виховання особистості на основі інтеграції народознавчих та краєзнавчих підходів у мовно**-**літературній освіті» – тема досвіду, над яким працюю протягом кількох років.

Живильним підґрунтям інтеграції стали уроки української мови з краєзнавчим матеріалом, уроки української літератури з уроками курсу „Харківщинознавство”, які спрямовані на ефективне вивчення історії та культури рідного краю. Курс „Харківщинознавство” увібрав у себе багатий краєзнавчий матеріал, який, у поєднанні з мовною темою, сприяє інформаційному збагаченню учнів з історії Слобожанщини, розкриває маловідомі сторінки про видатних людей, чиє життя пов’язане з Харківщиною, а також сприяє духовному зростанню шкільництва на національному ґрунті. Інтегровані уроки української мови та краєзнавства, української літератури та курсу “Харківщинознавство” стимулюють в учнів цікавість до минулого України, рідного краю.

Основна мета досвіду націлена на формування системи знань про український народ, особливості його побуту, ознайомлення з історією рідного краю через призму художніх творів письменників-земляків, прищеплення любові й поваги до минулого України, Слобожанщини, Харківщини, усвідомлення необхідності популяризації творів сучасних літераторів-земляків.

Актуальність застосування методу інтеграції на уроках української мови та літератури полягає в можливості досягти інтенсивності емоційного впливу на учня, викликати інтерес до навчального матеріалу, забезпечити новизну сприйняття виучуваного, ефективно використовувати час на уроці, виховувати громадянина-патріота.

Інтеграція – це один із найефективніших шляхів використання навчального часу і формування в учнів цілісної картини світу. На уроках такого типу вивчають багатоаспектні об’єкти, що є предметом розгляду різних навчальних дисциплін. Ця технологія передбачає мету забезпечити учнів, з одного боку, чіткими ґрунтовними знаннями, а з іншого – вмінням пов’язувати, утілювати і застосовувати ці знання в реальному житті, у процесах і явищах навколишнього світу. Органічне поєднання в уроці відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми сприяє, за словами О.Савченко, «інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань».

Одним з прикладів інтегрованого уроку може бути урок узагальнення вивченого матеріалу з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» у 5 класі. Соціокультурна лінія уроку – історія рідного краю. Під час уроку-гри «Слобожанський віночок» було не лише узагальнено й систематизовано знання п’ятикласників із вивчених розділів мовознавства, удосконалено орфоепічні та орфографічні навички. Урок сприяв прищепленню любові й поваги до історії, національних традицій рідного краю, зокрема степових квітів, найпоширеніших на Слобожанщині.

Урок засвоєння нових знань за темою «Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником» проведено у формі кулінарної гри «Фразеологічний борщ по-українському». Шляхом інтеграції п’ятикласникам подано не лише уявлення про фразеологізм, його лексичне значення та функціонування у мові, а й збагачено словниковий запас школярів фразеологічними знахідками саме Харківщини, органічне переплетіння краєзнавчого матеріалу сприяло вихованню любові до рідної мови, до рідного краю.

Інтегративний метод навчання застосований у 6 класі на уроці-подорожі „Числівникова каша по-харківському” під час підсумкового заняття з теми «Числівник як частина мови». Систематизувавши й узагальнивши вивчене про числівник як частину мови, удосконаливши вміння і навички колективної та самостійної роботи, учні мали можливість долучитися до вивчення історичного минулого малої батьківщини шляхом добору дидактичного матеріалу.

Інтригуюче звучить вступне слово вчителя: «Здавна українці, а зокрема і харків’яни, відзначалися своєю гостинністю. Вже до кінця ХУІІ ст. переселенці з Правобережжя перенесли до Слобожанщини свій національний український побут. У кожній хаті в кутку біля образів стояв довгий, вузький дерев’яний стіл, на якому лежали хліб та сіль. Жоден подорожній не залишився б голодним, зайшовши до оселі харків’янина. А якщо ще й господарі вдома, то обов’язково його пригостять борщем із буряка та капусти, заправленим пшоном та салом, гречаними або пшеничними варениками із сиром, галушками з салом. А найдавнішою традиційною стравою Харківщини була зварена у глиняному горщику, умліла у теплій печі, запашна, смачна пшоняна каша. І в нашій світлиці сьогодні варитиметься каша. Але наша каша буде не звичайна. Ми не розпалюватимемо печі, не перебиратимемо крупу. Ми просто розпалимо свою творчу уяву і скористаємося знаннями з теми “Числівник”.

З рецептом харківської великодньої паски учні 7 класу мали нагоду ознайомитися під час уроку засвоєння нових знань за темою «Правопис часток». Соціокультурний напрямок уроку-гри «Великодня паска з додаванням часток» тісно пов’язаний зі звичаями й традиціями харків’ян святкувати Великдень. Семикласники торкнулися таїнства випікання справжнього кулінарного шедевру слобожан.

Широко застосовую інтегровані уроки української літератури й курсу “Харківщинознавство”. Багатий історико-краєзнавчий матеріал знайомить шкільну молодь із літературними джерелами через призму національного характеру Слобожанщини, розкриває сторінки літературної діяльності письменників-харків’ян.

Цікавий і змістовний урок літератури рідного краю з елементами інтеграції проведено в 11 класі за творчістю Х.О. Алчевської, на якому учні знайомляться із життєвим шляхом і творчим доробком видатної харківської письменниці. Не останнє місце в інтеграції уроків літератури й курсу “Харківщинознавство” займають уроки літератури, на яких вивчається творчість прозаїка-земляка М.Чабанівського.

Для ознайомлення учнів 9 класу з українськими народними традиціями, побутом, обрядами доречною є повість харківського письменника Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся”. У творі особливо широко подаються етнографічні картини, що є цінним підґрунтям для інтеграції. Урок проведено у формі дослідження картин побуту українців ХІХ століття в повісті і в краєзнавчому матеріалі.

Вдале застосування методів проблемного питання, пояснення, спостереження, навчальної та рольової гри сприяють реалізації інтегрованого навчання.

Метод інтеграції застосовується за допомогою таких прийомів яквключення навчального матеріалу іншого предмету у розповідь вчителя, бесіда з відтворенням знань з іншого предмету, повідомлення учнів з використанням навчального матеріалу іншого предмету, дослідження-порівняння зображуваного у художньому творі й сучасній науковій подачі, групова робота над вирішенням міжпредметної навчальної проблеми.

Уроки органічного взаємопроникнення матеріалу різних навчальних дисциплін дають можливість застосувати цілий спектр навчальних засобів, які сприяють реалізації методу інтеграції. Можна широко застосувати обладнання шкільного кабінету та унаочнення: імпровізовану піч, горщик, елементи побуту, технічні мультимедійні засоби, як провідний засіб навчання підручники з української мови та літератури та курсу „Харківщинознавство”.

У процесі роботи над впровадженням інтеграції на уроках української мови та літератури виникають певні труднощі. Бракує наукових досліджень, передового досвіду з теми, адже інтеграція навчання у лінгводидактиці розроблена неповністю. Відірваність, відмежованість Спілки письменників від освітнього процесу не сприяє введенню в навчальний процес творчості представників сучасної літератури. Через власний пошук, особисті знайомства зі спілчанами відбувається збір біографічного матеріалу та творів для читання. Словом, відсутня система вивчення сучасної літератури рідного краю. Існує проблема з забезпеченням підручниками з «Харківщинознавства», які учні змушені придбавати за власний кошт. У шкільній бібліотеці їх лише кілька примірників.

Аналіз результатів роботи над методичною проблемою показав, що існує певна динаміка в якості навчальних досягнень учнів: на достатньому та високому рівнях у 2012/2013 навчальному році навчалося 68% учнів, у 2013/2014 навчальному році – 71%.

За результатами ЗНО-2014 100% учнів упоралися із завданнями, а саме: на середньому рівні – 21%, на достатньому – 70%, на високому – 9%.

Покращилася результативність участі учнів в інтелектуальних конкурсах з предмета. У 2013 році у конкурсі «Київський район очима юних» Даниленко Д. посів І місце, у міському конкурсі «Мій біль – Чорнобиль» у номінації «Публіцистика» І місце, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України І місце у І етапі, ІІ місце в ІІ етапі, в олімпіаді з української мови та літератури І місце в ІІ етапі, у конкурсі знавців української мови у І етапі ІІ місце.

У 2014 році в олімпіаді з української мови та літератури Даниленко Д. посів І місце в ІІ етапі, ІІІ місце в ІІІ етапі, у конкурсі знавців української мови у

І місце І етапі, І місце ІІ етапі.

Мною укладено за темою збірник словникових диктантів для 5-11 класів,

створено мовознавче дослідження-стаття «Українська ментальність у кольороепітетах письменника-земляка М. Чабанівського». Надруковано у матеріалах до Всеукраїнської конференції при Харківському торговельно-економічному університеті статтю «Інтегроване навчання як один із методів здійснення народознавчого та краєзнавчого підходів у мовній освіті».

Досвід висвітлювався на педагогічній раді Харківського технологічного ліцею, Всеукраїнській конференції при Харківському торговельно-економічному університеті, районному семінарі учителів з фаху, педагогічному майстер-класі у рамках професійного конкурсу «Учитель року-2015».

Брала участь у цьогорічних Всеукраїнській конференції при Харківському торговельно-економічному університеті та при Харківській академії неперервної освіти. Є постійним членом журі Всеукраїнської літературної премії

імені М. Чабанівського при Національній спілці письменників України.