****

*Қостанай облысы, Жангелдин ауданы*

*«Албарбөгет орта мектебі » Бастауыш сынып мұғалімі Бектурганова Галия Кайырбековна*

****

**Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда «Эйдетика » инновациялық әдісін қолдану**

Бала үшін әр күн – жаңа, әр күн жаңалықтан басталып, жаңалықпен аяқталады. Балалық шақта уақыт баяу өтеді, ал ересек адамдардың күндері жарқ етіп өте шығады. Әрине бұл дегеніміз психологиялық қабылдау, бірақ осы процесс ересек адам мен бала арасындағы айырмашылықты анықтайды. Еске түсіру образдар, сезімдер мен ассоциациялармен тығыз байланысты. Сондықтанда мектеп кезеңі балалық шақта образдық және абстарктілік ойлауды дамыту есте сақтаудың түпкі қалауы деуге болады.

Есте сақтау үрдісін дамытуда көптеген әдістердің ішінде эйдетика әдісі бастауыш сыныптарда балалық шақтың ерекшеліктерін ескеріп, қызығушылығы мол уақытты тиімді пайдалануға ең қолайлы әдістің бірі. Эйдетика жүйесі эйдетиканың танымал жүйесі адамға қажетті материалды тез есте сақтауға және болашақта оны ойнатуға көмектесетін бейнелі ассоциациялар қағидатына негізделген. "Эйдос" сөзі грек тілінен шыққан және "бейне"деп аударылады. Барлық балаларда бейнелі ойлау дамыған. Бала затты көрсеткенде, оның сыртқы түрін, өлшемдерін анық "көреді", иісі сезеді және тіпті оның дәмдік сапасын анықтайды. XX ғасырдың 30-шы жылдары Германияда мектеп оқушылары арасында ғылыми зерттеулер жүргізілді. Бұл эксперименттің қорытындысы барлық балалар эйдетикалық қабілеттерге ие екенін көрсетті. Бұл ретте оқушылардың 40% – ы айқын эйдетиктер, ал 60% - ы жасырын болды. Бірақ, ғылым мен озық ақпараттық технологиялардың дамуымен балалардың бейнелі ойлауға қабілеті нөлге тез жақындай бастады. Балада есте сақтау және қиял дамытатын ертегілер компьютерлік ойындарды алмастырды,ал мультфильмдер баланы қиялдау және шығармашылық ойлау мүмкіндігінен айырды. Сондай-ақ, мектептердегі оқу бағдарламасы оқушылардың жадын дамытуға және ақпаратты абстрактылы қабылдауға бағытталмаған. Эйдетика жүйесі баланың ойлау және есте сақтау қабілетін дамытуға көмектеседі. Бұл әдіс ересектерге де өзекті. Эйдетика жүйесінің даму тарихы Ежелгі грек философиясындағы эйдос ұғымы бейненің сыртқы құрылымын сипаттау үшін ғана қолданылды.

20-30-шы жылдары айналысқан көптеген атақты ғалымдар: п. П. Блонский, Л. С. Выготский, М. П. Кононова, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Г. С. Фейман. Олар эйдетиканың теориялық негіздерін жасап, оның әдістемесін зерттеді және осы бағытта түрлі эксперименттер жүргізді. 1989 жылдан бастап эйдетика мектебі ашылды,оның білім беру процесі балалар мен ересектерде абстрактілі-бейнелі жадыны дамытуға бағытталған. Арнайы әзірленген сабақтар оқушыларға пайдалы ақпараттың үлкен көлемін есте сақтауға, сондай-ақ қажет болған жағдайда оны қайта шығаруға немесе кейбір уақыт кезеңінде ұмытуға мүмкіндік береді. Мысалы: сабақта балалар математика әлемін қуана және тез біледі. Өйткені, екі саны әдемі аққумен байланысты, ал төрттік -тік серіппесі бар сынған табурет түрінде. Бұл әдіс балаға көптеген сандарды есте сақтауға және олармен әртүрлі күрделілік деңгейіндегі математикалық операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ сабақта балалар мен ересектер мазмұн мен мағыналық жүктеме бойынша өзара байланысты емес болуы мүмкін ұсыныстар мен мәтіндердің көп санын есте сақтауды үйренеді. Эйдетика мектебінің негізін қалаушы Игорь Матюгин – педагогика ғылымдарының докторы, көптеген ғылыми еңбектердің, жарияланымдардың және кітаптардың серияларының авторы.

Эйдетика жүйесіне баланың бейнелік ойлауын дамытуға негізделген және табиғат заңдарына қайшы келмейтін оқыту әдістері тән. Осы жүйе бойынша жадыны дамытатын балалар жұмысқа қабілетті болады, ұзақ уақыт бойы өз зейінін шоғырландыра алады, олардың мектептегі үлгерім пайызы жақсарады. Эйдетика жүйесі баланың үйлесімді дамуына ықпал етеді және оның қоршаған ортамен байланысын жақсартады. Эйдетика әдістері барлық адамдардың белсенді бейнелік есте сақтау қабілетіне ие. Бұл ретте эйдетизм көптеген психологтардың пікірінше, баланың дамуының логикалық сатысы болып табылады. Эйдетизм үшін ең жақсы кезең-11 жастан 16 жасқа дейін. Өтпелі кезең басталғаннан кейін көптеген балалардың жарқын көрнекі бейнелері біртіндеп жоғала бастағанын атап өткен жөн. Адамдардың ең аз пайызы ғана өмір бойы осы қабілетін сақтайды деп саналады. Мысалы, эйдетикалық қабілеттердің жоғары деңгейі көптеген белгілі тұлғаларда тіркелген. Мәселен, К. Федин бірдеңе жазар алдында ол анық естиді. А. Толстой үшін ол сипаттаған бейнелерді анық сезіп, айқын көрді. А. Эйнштейн үшін токтың күшін сезіну және көру қиын болған жоқ. мектептерде бірнеше рет қайталап оқу әдісі қолданылады. Бастауыш мектептің балалары бірнеше рет оқылатын мәтінді оқып үйренеді. Бұл әдіс нәтижелі емес, өйткені мәтін тек механикалық түрде ақылсыз қабылданады. Ең тиімді- эйдетика әдістері. Олардың кейбірін егжей-тегжейлі қарастырайық:

1. ***Көру суретін салу әдісі.*** Бұл әдіс алғаш рет Ю. Матюгинмен егжей-тегжейлі сипатталған. Оның мәні осы сәтте көрінетін бейнемен таңбаларды көру байланыстыруында болып табылады. Егер адам қайтадан осы затты немесе суретті көрсе, оны оңай ойнай алады. Бұл ретте, көру қосылымы беттің немесе символдың жалпы контурының ойлы суреттеу болып табылады. Бұл әдіс қарапайым символдар мен цифрларды жылдам есте сақтау үшін тамаша әдіс болып табылады. Мысалы, балаға жасырын санды табу керек сурет ұсынылады. Ол әртүрлі күйде бейнеленуі мүмкін және стандартты емес өлшемдері болуы мүмкін.
2. ***Ойша салу әдісі.*** Символдар мен сөздер тек пәндермен ғана емес, оймен олардың контурлары бейнеленеді. Бұл әдіс қиялдағы сөздерді нақты заттармен байланыстырады.
3. ***Нақты ақпаратты есте сақтау техникасы***. Бұл техника нақты ақпараттың үлкен көлемін есте сақтау үшін қолданылатын танымал мнемотехниканың алуан түрлі тәсілдері мен әдістерін қамтиды: жапон иероглифтері, шетел сөздері, кестелік деректер, түрлі формулалар мен т.б. нақты ақпаратты есте сақтау техникасын меңгеруге осы саладағы тәжірибелі педагогтың басшылығымен болады.

Эйдетика әдісі – бұл тек зейін, қиял, есте сақтау мен ойлау түрлерін ғана дамытып қоймайды, бұл әдіс сонымен қатар оқыту, үйретудің қызықты тәсілінің бірі деуге де болады. Эйдетика әдісіне сүйенсек - есте сақтау процесі нашар емес, біз онымен дұрыс қолдана алмауымызда делінеді. Ал оның себебі – ассоциативті ойлаудың жеткілікті дамымағанында.

Эйдетика әдісі мына принципке сүйенеді:

Қиял + жағымды (көңілді) эмоциялар = ақпаратты меңгеру.

Эйдетика әдісінде:

* көңілді атмосфераны қалыптастыру;
* әр баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес ақпаратты бөлу қажет;
* әр ойынды бала ойыншықтармен, сипап (тактильді), тыңдап, ауызша, карточкалармен, шаршылар т.б. тапсырманы орындайды;
* балаға тапсырма әр түрлі формалар түрінде беріледі: кесте, суреттер, жазу және ауызша түрде.

Тапсырмалар жеңілден күрделіге қарай өсу ретімен болуы керек. Ойындар немесе тапсырмалар жай орындауға бағытталмаған, олар қиялмен қатар шығармашылықты дамытады. Эйдетика әдісінде ойындарды қайталап отыру қажет. Өйткені қайталау - есте сақтау үрдісін өте жақсы дамытады.

Эйдетика жүйесі балаларға ойын барысында қажетті ақпаратты белсенді есте сақтауға мүмкіндік беретін қызықты және көңілді әдістерді ұсынады. Ата-аналар баласымен мынадай ойындарды ойнай алады:

1. ***Сөздерді тез есте сақтаңыз.*** Бала қажетті сөздерді есте сақтау үшін, олардың ішінен кішкене көңілді әңгіме жасаңыз. Бұл ретте сөздер бір-бірінен кейін дұрыс ретпен ұстануға тиіс. Мысалы, бала үшін сөздер: тұмсық, үйрек, көл, Парақ. Балаға осы сөздер кездесетін күлкілі әңгіме ойлап табуды ұсыныңыз: жағалауда үйрек тұмсығын тазалап, сары жапырағы жүзіп тұрған көлге қарап. Бұл есте сақтау әдісін үй істерін орындау барысында қолдануға болады. Мысалы, балаға кешкі серуенге киетін киім тізімін жасауды ұсыныңыз, немесе ертегі сорпасымен "дайындаңыз". Бала бірінші тағамның құрамында өнімдердің кезектілігін атасын.
2. Сөздерді және заттардың атауларын белсенді есте сақтау үшін баласымен қысқа тақпақтарды ойлап табу ұсынылады. Оларды дауыстап сөйлей отырып, ол сюжеттік суретті және заттардың дәйектілігін айқын көрсетуі тиіс.

**Тапсырма:** Өлең шумақтарын аяқта Мысалы: Тұмсығымен шымшып,

Құрт тередi…  **(Шымшық)**

Тастан тасқа секiрiп,

Жем тередi…  **(Кекiлiк)**

Қалғиған қос құлақты,


Теңбiл түрi көрiктi,


Мекен жерi бұлақты,

Бiлемiсiң…  **(Елiктi)**

1. Балалар Кез келген би қозғалысын оңай есте сақтайды. Баламен бірге қарапайым қимылдарды: секіру, оңға-солға қадам, алақанмен шапалақтау, бұрылу және т. б. қолдана отырып, ертегі кейіпкері үшін көңілді би ойлап табыңыз.
2. Қажетті ақпаратты суреттер арқылы есте сақтаймыз. Ең жақсысы бала сандарды, әріптерді немесе сөздерді ассоциацияның көмегімен және олардың ерекшеліктеріне назар аудару арқылы есте сақтайды.

**Қазақ тілі пәні «Дыбыс және әріп»**

Мысалы: Дыбысты біз  және 

Әріпті біз  және 

**Сауат ашу пәні «Үйшік» ертегісі**

 мына бір сәулетті

Тұратын қай мықты әулеті?

Мен –  /тышқан-шиқылдақ/,

Мен –  /қоян-желаяқ/,

Мен – /түлкі-керіммін/,

Мен –  /қасқыр-серімін/.

Бәріміз тұратын көңілді,

Қажетті сәулетті көр үйді!

**Математика пәні «Азайту амалының компоненттері»**

 -  **=**  **Азайғыш азайтқыш айырманың мәні**

**Не жоғалды, табайық**

Ұсақ қима суреті бар қағаздардарды жайып, балаларға есте сақтауларын тапсырамыз. Содан кейін баланы теріс қаратып 1-2 қима қағазды алып тастаймыз. Балалар жоқ қима қағазды тауып алулары керек.

**Зерттейміз**

Бір затты алып, оның нақты белгілерін айтқызамыз. Мысалы: алма. Түсі, пішіні, дәмі, иісі, көлемі, ұқсастығы.

**Шешеміз**

Көрініп тұрған заттардың ішінен сұрақтар қою арқылы табуды тапсырамыз.

**Тыңдаймыз**

Әр түрлі құралдардың дыбыстарын тыңдатамыз. Сосын ол құралдарды дыбыстата отырып,не екенін айтқызамыз.Бала теріс қарап тұрады.

**Иісін ажыратайық**

Әр түрлі қорапшаларға иісті заттарды саламыз.Бала оны иіскеп көреді. Көзін байлап, қорапшаларды ауыстырып, ненің иісі екенін ажыратуын сұраймыз.

**Қорыта келе ,** эйдетика - есте сақтау, назар аудару және адамның ойлау қабілетін жақсарту үшін бірегей әдіс. Осындай қарапайым тәсілдер арқылы эйдетикалық қабілеттерін дамыту жұмысын жүргіземіз. Оның көмегімен бұл үрдістен ләззат алу арқылы мектеп материалын тез есте сақтауға болады.





