**Міністерство освіти і науки України**

**Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»**

**ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА**

Кафедра соціальної роботи та спеціальної освіти

Корекційна педагогіка, спеціальна психологія

(назва освітньої програми)

016 «Спеціальна освіта»

(шифр і назва спеціальності)

**КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА**

на здобуття освітнього ступеня магістр

**Комплексна корекція**

**мовленнєвого розвитку молодших**

**школярів із дисграфією**

**Студента:**

Стецько Олег Богданович

**Науковий керівник:**

Клеценко Л.В., к.пед.н.,

**Рецензент:**

Брекало Юлія Василівна

Допущено до захисту

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Надія МЯКУШКУ

(підпис) (ініціали та прізвище)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Полтава 2024

Полтавський інститут економіки і права

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Кафедра соціальної роботи та спеціальної освіти

Освітній рівень магістр

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_ вересня 202\_\_ року

**ЗАВДАННЯ**

**НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Стецько Олег Богданович

1. Тема роботи «Комплексна корекція мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією»

Керівник роботи: к.пед.н., доцент Клеценко Людмила Василівна затверджені наказом вищого навчального закладу від \_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи « \_\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ р.

3. Вихідні дані до роботи: aнaліз літерaтурних джерел у рoзрізі дoсліджувaнoї теми; вихідні дaні кoнстaтувaльнoгo експерименту.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що потрібно розробити):

1. Провести комплексний системний теоретико-методологічний та емпіричний аналіз проблеми діагностики та корекції мовленнєвого розвитку учнів початкової школи з дисграфією, з’ясувати стан розробленості зазначеної проблеми в корекційно-педагогічній практиці.

2. З’ясувати сутність і структуру мовленнєвого розвитку та його основні детермінанти з позицій поліпарадигмального підходу, визначити інтегративні механізми мовленнєвого розвитку особистості дитини та розробити його структурно-функціональну модель.

3. Розробити систему комплексної діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей з дисграфією та експериментально перевірити її ефективність.

5. Перелік графічного матеріалу: таблиці, рисунки

6. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розділи | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |
| завданнявидав | завданняприйняв |
| 1–3 | к.пед.н., доцентКлеценко Л.В. | \_\_ вересня 2021 р. | \_\_грудня 2023 р. |

7. Дата видачі завдання \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва етапів дипломної роботи | Строк виконання етапів | Примітка |
| 1. | Затвердження теми  | грудень 2022 | виконано |
| 2. | Складання плану дипломного дослідження, змісту роботи | грудень 2022 | виконано |
| 3. | Обґрунтування актуальності теми, опис категоріального апарату дослідження та методів дослідження (вступ) | січень 2023 | виконано |
| 4. | Написання 1 розділу, висновків до першого розділу | січень 2022-лютий 2023 | виконано |
| 5. | Написання 2 розділу | лютий 2023 | виконано |
| 6.  | Проведення формувального експерименту, написання 3 розділу | березень-червень 2023 | виконано |
| 7.  | Написання висновків до 3 розділу | вересень-жовтень 2023 | виконано |
| 8. | Обговорення результатів дослідження (розділ 4), написання висновків | листопад 2023 | виконано |
| 9. | Магістерська практика, нормоконтроль | листопад-грудень 2023 | виконано |
| 10. | Підготовка електронної презентації, передзахист магістерської роботи | березень 2024 | виконано |
| 11.  | Захист магістерської роботи | квітень 2024 |  |

 Здобувач вищої освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Б. Стецько

Керівник роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Клеценко

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ВСТУП…………………………………………………………………………** | 5 |
| **РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ДИСГРАФІЄЮ ТА ДИСЛЕКСІЄЮ………………………..** | 8 |
| * 1. Розвиток мовлення в онтогенезі та дизонтогенезі мовленнєвої діяльності …………………………………………..
 | 8 |
| * 1. Розвиток мовлення в онтогенезі та дизонтогенезі мовленнєвої діяльності ………………………………………….
 | 12 |
| * 1. Особливості прояву дислексії у молодших школярів із затримкою психічного розвитку............................................
 | 19 |
| Висновки до першого розділу…………………………………… | 22 |
| **РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ…………….** | 25 |
| 2.1. Методи та організація дослідження………………………… | 25 |
| **РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ДИСГРАФІЄЮ …………………………………………………..** | 32 |
| 3.1. Структурно-функціональна модель мовленнєвого розвитку учня початкових класів ……………………………………… | 31 |
| 3.2. Організаційно-педагогічні засади методики формувального навчання ………………………………………….…………. | 42 |
| 3.3. Аналіз результатів формувального експерименту | 51 |
| Висновки до третього розділу…………………………………… | 57 |
| **ВИСНОВКИ……………………………………………………………………** | 59 |
| **СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………** | 61 |

ВСТУП

**Актуальність теми.** На сучасному етапі розвитку спеціальної та інклюзивної освіти значна увага приділяється проблемі навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами, зокрема, із затримкою психічного розвитку. Це зумовлено насамперед збільшенням чисельності цієї категорії дітей, неоднозначністю діагностичних критеріїв, складністю та варіативністю відхилень у розвитку, що визначають прогноз їхньої навчальної успішності, - з одного боку, і тенденцією до залучення дітей до навчального процесу. з порушеннями розвитку в загальноосвітньому середовищі – з іншого боку інше

Як свідчать дослідження Т. Власової, Ю.М. Дем’янов, В. Ковшиков, В. Лубовський, Е. Мальцева, І. Марковська, І. Мартиненко, І. Марченко, О. Мастюкова, Н. Нікашина, Л. Переслені, В. Тищенко, М. Шеремет та ін., ключ. Симптомами розумової відсталості є порушення пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери. Вчені підкреслюють, що особливості когнітивної сфери у дітей з ДЦП зумовлені несформованістю високоорганізованих, структурно складних вищих психічних функцій, таких як мислення та мова. Водночас недорозвинення мовлення молодших школярів з порушеннями навчання характеризується системністю, домінуванням смислових порушень і особливо яскраво проявляється на рівні писемного мовлення. Симптоматика порушень читання та письма у згаданої категорії молодших школярів, окрім порушень мовлення, пов’язана також із психопатологічними особливостями дітей з вадами розвитку (Н. Борякова, Р. Лалаєва, І. Марченко, О. Логінова, Є. Соботович, С. Шевченко та ін.).

Відомо, що оволодіння грамотою є однією з важливих умов формування у дітей загальнонавчальних умінь і навичок, а їх подальшого соціальна адаптація. Порушення читання негативно позначаються на всьому процесі навчання школяра, на його розумовому та мовленнєвому розвитку. Своєчасне виявлення цих порушень в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями навчання, правильна інтерпретація їх етіопатогенезу в кожному окремому випадку, диференціація дислексії від помилок читання різного характеру є надзвичайно важливими для побудови адекватної тактики навчання та ефективної системи корекційно-розвивального мовлення. Терапія допомоги з урахуванням структури розладу і психологічних особливостей дитини.

Мета дослідження – розробити та експериментально апробувати систему комплексної діагностики та корекції мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

1. Провести комплексний системний теоретико-методологічний та емпіричний аналіз проблеми діагностики та корекції мовленнєвого розвитку учнів початкової школи з дисграфією, з’ясувати стан розробленості зазначеної проблеми в корекційно-педагогічній практиці.

2. З’ясувати сутність і структуру мовленнєвого розвитку та його основні детермінанти з позицій поліпарадигмального підходу, визначити інтегративні механізми мовленнєвого розвитку особистості дитини та розробити його структурно-функціональну модель.

3. Розробити систему комплексної діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей з дисграфією та експериментально перевірити її ефективність.

Об’єктом дослідження є процес мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією.

**Предмет дослідження** – теоретико-методологічні засади системи комплексної корекції мовленнєвого розвитку учнів початкових класів із дисграфією в умовах сучасного закладу загальної освіти.

На різних етапах наукових досліджень використовувалися такі методи дослідження:

– теоретичні: аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення наукових даних у галузі медицини, логопедії, корекційної педагогіки, нейропсихології та психолінгвістики – для визначення та обґрунтування теоретико-методологічних основ дослідження, стану розробки проблеми та перспективні напрямки її вирішення, розробка системи комплексної корекційної роботи з мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією;

– емпіричні: спостереження, порівняння; аналіз анамнестичних даних, карт логопедичного та психологічного обстеження, педагогічної документації; аналіз бесід, анкет, опитувань батьків, логопедів, психологів – для визначення поточного стану особистісно-професійної готовності до роботи з дитиною з дисграфією; констатуючий педагогічний експеримент – проаналізувати рівні сформованості структурно-функціональних компонентів мовленнєвого розвитку, визначити його типологічні особливості у дітей з дисграфією; формувальний педагогічний експеримент – перевірити та довести ефективність авторської системи комплексної корекційної роботи з мовленнєвого розвитку зазначеної категорії учнів;

- методи обробки даних (статистичні): якісний аналіз та кількісна обробка експериментальних результатів методами математичної статистики, зокрема середньоарифметичного значення, критерії встановлення надійності (критерій Стьюдента, хі-квадрат Пірсона), факторні, кореляційні, кластерні. аналізи, темпи зростання показників - для опрацювання кількісних результатів констатуючих і формувальних дослідів та обґрунтування їх достовірності.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше:

– запропоновано концептуальний поліпарадигмальний підхід до діагностики та корекції мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією в умовах закладу загальної середньої освіти;

– комплексно проаналізовано проблему порушень мовленнєвого розвитку дітей з дисграфією, що сприяє вирішенню фундаментальних педагогічних питань спеціальної та інклюзивної освіти;

– обґрунтовано структурно-функціональну модель, яка містить психосенсорно-моторний, мотиваційно-потребнісний, мовленнєво-когнітивний та діяльнісно-результативний компоненти, які слугують основою для визначення критеріїв і показників сформованості мовленнєвого розвитку молодшого школяра. студенти з дисграфією;

– розроблено, теоретично обґрунтовано та апробовано комплексну діагностику мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією;

– проведено системне комплексне дослідження мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією та визначено особливості його структурних компонентів;

– охарактеризовано рівень сформованості структурних компонентів мовленнєвого розвитку дітей з дисграфією за вказаними критеріями та показниками;

– емпірично виявлено та охарактеризовано типи мовленнєвого розвитку молодших школярів з дисграфією (прогностично-інертний: перцептивно-дефіцитний, тотально-дефіцитний, мовно-фрагментарний; прогностично-продуктивний: діяльнісний, мовно-дефіцитний, мотиваційно-дефіцитний);

– розроблено систему комплексної діагностики та корекції мовленнєвого розвитку зазначеної категорії дітей; поглиблено та уточнено:

- поняття «мовленнєвий розвиток», «порушення мовленнєвого розвитку», «дисграфія»;

– положення про структуру та симптоми психомовленнєвого розвитку у дітей з дисграфією;

– відомості про психомоторний та мовленнєвий розвиток зазначеного в роботі закладів загальної середньої освіти України впроваджено систему комплексної корекційної роботи з мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією, яка включає логопедичний скринінг, комплексну діагностику структурно-функціональних компонентів мовленнєвого розвитку дітей з дисграфією; технологія формування лого-компетентності вчителя початкових класів (створити необхідну спеціальну освітню допомогу учням, які мають труднощі з письмом та/або його порушення в умовах роботи закладів масової загальної середньої освіти).

**Структура кваліфікаційної роботи:** робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел.

**РОЗДІЛ 1**

**ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ДИСГРАФІЄЮ ТА ДИСЛЕКСІЄЮ**

##  Розвиток мовлення в онтогенезі та дизонтогенезі мовленнєвої діяльності

Читання, як і письмо, по відношенню до усного мовлення є більш пізнім і складним новоутворенням у сфері мовленнєвої діяльності. Він характеризується як ієрархічно структурований психофізіологічний процес, в основі якого лежить взаємодія різних аналізаторів: зорового, мовно-рухового, мовно-слухового, моторного (рухи очей). Оволодіваючи навичкою читання, діти проходять певні етапи, що мають різне психологічне значення [10].

Читання починається із зорового сприйняття, розрізнення та впізнавання букв. На цій основі відбувається співвіднесення букв із відповідними звуками, потім відтворення акустико-артикуляційного образу слова, його читання. І лише потім відбувається співвіднесення звукової форми слова з його значенням, тобто розуміння прочитаного [15]

Таким чином, у процесі читання можна виділити два аспекти: технічний (співвідношення зорового образу написаного слова з його вимовою) і семантичний, що є основною метою процесу читання. Технічна і змістова сторони читання нерозривно пов'язані. Розуміння прочитаного визначається характером сприйняття. Відповідно, зорове сприйняття певною мірою залежить від попереднього читання читачем. Читання дитиною, яка тільки освоює цю навичку, і читанням дорослого, для якого читання є автоматизованим процесом, принципово відрізняються. В останньому випадку

операції, що забезпечують технічну сторону, відбуваються автоматично і несвідомо, розуміється лише зміст прочитаного.

У своїх дослідженнях Т.Єгоров виділяє етапи оволодіння навичкою читання в онтогенезі, зокрема:

- засвоєння звуко-буквеного позначення;

- складове читання;

- ступінь сформованості прийомів синтетичного читання;

- ступінь синтетичного читання [10]

На кожному етапі вчений виділяє якісні особливості, психологічну структуру та труднощі, які можуть виникати у дітей.

Опишемо зазначені етапи.

Етап оволодіння звуко-буквеним записом. Діти аналізують хід мовлення, речення, поділяють слова на склади та звуки. Звук відповідає певному графічному зображенню, букві. Потім під час читання діти поєднують (синтезують) букви в склади і слова, співвідносять прочитане слово зі словом в усному мовленні.

У процесі читання насамперед зорово сприймаються графічні зображення, виділяються та розпізнаються букви, які співвідносяться з їх звуковими значеннями. Запам'ятовування всіх букв алфавіту і вміння розпізнавати (ідентифікувати) кожну з них є обов'язковою умовою оволодіння навичкою читання [7]

Для успішного оволодіння читанням на цьому етапі важливе фонематичне сприйняття - виділення відмінних ознак фонем. Дитина, щоб точно встановити зв'язок між звуком і відповідною буквою, повинна вміти диференціювати акустично і артикуляційно подібні звуки в усному мовленні [12]

Етап складового читання. На цьому етапі вже відбувається досить швидке співвіднесення букв з відповідними звуковими комплексами спостерігаються труднощі при впізнаванні букв і злиття звуків у склади. Одиницею читання є склад. Оскільки стиль читання залишається аналітичним, темп читання залишається досить повільним. Дитина читає слово по складу, потім об'єднує склади в слово і тільки тоді осмислює прочитане.

На цьому етапі вперше з'являється смислова здогадка, особливо при читанні кінця слова. Спостерігається схильність до повторення прочитаного слова, особливо незнайомого і складного за структурою складу. Це пояснюється тим, що дитина намагається співвіднести штучно розділене слово з тим, що є в усному мовленні [12]

Процес розуміння тексту відбувається із затримкою по відношенню до зорового сприйняття.

Етап формування техніки цілісного читання. Цей етап є перехідним від аналітичного до синтетичного способу читання. Прості і знайомі слова дитина читає вже цілком, а незнайомі або складні за звуко-складовою будовою - ще по складах.

Характерною рисою цього етапу є кон'єктивне читання, яке зумовлене семантичною кон'єктурою. Однак нерідко в результаті вгадування виникає різка розбіжність між прочитаним і надрукованим, з'являється велика кількість помилок. Помилкове читання призводить до частих регресій, повернення до раніше прочитаного для виправлення, уточнення або контролю. Припущення має місце лише всередині речення, а не загального змісту тексту. Синтез слів у реченні більш формується на цьому етапі. Збільшується швидкість читання [7].

Етап синтетичного читання. Особливістю етапу є оволодіння прийомами цілісного читання: слова, групи слів. Відбувається переорієнтація з технічної сторони читання на змістовну. Дитина не робить тільки синтез слів у реченні, як і на попередньому етапі, а й синтез словосполучень в єдиному контексті. Смисловий домисл визначається не тільки змістом прочитаного речення, а й змістом і логікою всієї розповіді. Помилки читання трапляються рідко, оскільки здогадки контролюються досить розвиненим цілісним сприйняттям. Темп читання досить швидкий [10].

Надалі навичка читання вдосконалюється в напрямку розвитку швидкості та виразності.

Смислова сторона читання формується паралельно з технічною. На етапі оволодіння складосплавом розуміння виникає в результаті аналізу і синтезу складів у слова, тобто технічна сторона читання передує семантичній.У міру засвоєння синтетичного способу читання семантична сторона починає витісняти технічну, про що свідчить поява смислових здогадок у процесі читання. Показник, який об’єднує рівні оволодіння технічною та семантичною сторонами читання є виразність читання [27].

О. Корнєв розробив психологічну багаторівневу модель формування операції декодування, тобто відтворення звукової форми слова за його графічною моделлю. Провідну роль у моделі відіграє розвиток навичок складного синтезу [7].

Ця модель базується на теорії М. Берштейна про рівневий принцип формування навичок. Навички читання складаються з низки окремих операцій: розпізнавання літери в її зв’язку з фонемою, об’єднання кількох букв у склад, об’єднання кількох складів у слово, об’єднання кількох прочитаних слів у готову фразу чи вислів [7; 27]

Ключовим моментом у вивченні будь-якого розвивається складного психофізіологічного процесу є адекватний вибір основної одиниці аналізу цього явища. Щодо формування навичок читання оптимальною одиницею аналізу, на думку О. Корнєва, є «операційна одиниця читання», під якою вчений розуміє максимальну кількість символів, що розпізнається при зчитуванні одразу і, таким чином, є мінімальною одиницею інформації в процесі зберігання (в оперативній пам’яті) та обробки інформації [7].Такими операційними одиницями можуть бути буква (спочатку голосні, потім приголосні), склад типу ПГ і ГП, склад ПГП, склад ППГ, склад ПППП, ППГП, слово або група слів.

 Процес автоматизації навичок читання відбувається у вигляді дискретної послідовності переходів від елементарних одиниць читання до більш складних. На основі наведених даних удосконалення навичок читання можна розглядати як процес закріплення та автоматизації оперативних ланок читання. Така еволюція значно впливає на успішність розуміння прочитаного.

**1.2. Етіопатогенез та симптоматика дислексії**

Дислексія в науковій літературі визначається як часткове специфічне порушення процесу читання внаслідок несформованості вищих психічних функцій, що проявляється в помилках стійкого характеру під час читання [10]. Зміст поняття «дислексія» визначається різними вченими відповідно до інший М. Хвацев визначає дислексію як часткове порушення процесу читання, що утруднює оволодіння цим навиком і призводить до багатьох помилок під час читання (пропущення букв, складів, заміни, перестановки, пропуски прийменників, сполучників, заміна слів, пропуски). рядків тексту) [15].

Спеціальна дослідницька група дислексії Всесвітньої федерації неврології, що складається з комплексу міжнародних досліджень у галузях неврології, педіатрії, психології та педагогіки, трактує специфічну дислексію розвитку як розлад, який викликає труднощі в оволодінні читанням, незважаючи на нормальне навчання, нормальне інтелект і задовільні соціокультурні умови [ 18]

О. Корнєв під дислексією розуміє стани, основними проявами яких є стійка вибіркова нездатність оволодіти навичкою читання, незважаючи на достатній для цього рівень інтелектуального та мовленнєвого розвитку, відсутність порушень слухового та зорового аналізаторів, оптимальні умови навчання. Автор вважає правомірним віднести синдром дислексії до широкої клінічної категорії «затримка психічного розвитку» і розглядати цей стан як «специфічну, часткову затримку психічного розвитку» [7, ​​с. 42]. Дислексія в МКХ-10 представлена ​​в розділі «Порушення психологічного розвитку» категорії «Специфічні порушення шкільних навичок» під рубрикою F81.0 - «Специфічний розлад читання» і визначається як розбіжність між фактичним і очікуваним рівнем навичок і навичок. розвиток навичок читання та правопису з урахуванням віку та загального показника інтелекту [9, с. 89].

Серед причин дислексії:

- затримка формування функціональних систем, важливих для читання, внаслідок шкідливого впливу або спадкової схильності;

- порушення усного мовлення органічного походження;

- труднощі формування функціональної асиметрії півкуль (латералізації) у дитини.

- порушення сприйняття простору і часу, аналізу і відтворення просторово-часової послідовності [12; 15; 22; 30].

У дітей з порушеннями читання часто спостерігаються порушення довільної моторики, відсутність слухомоторної координації та відчуття ритму [23].

Найбільш детально причини порушення писемного мовлення у дітей проаналізувала О. Корнев. Він підкреслює, що ці порушення, як правило, виникають при поєднанні дії патогенних факторів у період раннього онтогенезу з несприятливими макро- і мікросоціальними умовами життя.

У свою чергу, в етіології порушень писемного мовлення автор виділяє три групи явищ:

Перша група — конституціональні передумови: індивідуальні особливості формування функціональної спеціалізації півкуль головного мозку, наявність у батьків порушень писемного мовлення, психічних захворювань у родичів.Друга група — це енцефалопатичні захворювання, спричинені шкідливими впливами в періоди пре-, пери- та постнатального розвитку. Вплив шкідливих факторів призводить до відхилень у розвитку систем мозку. Нерівномірність розвитку будь-яких ділянок мозку негативно впливає на формування функціональних систем психіки, що забезпечують певні функції [7].

Так, згідно з даними сучасної нейропсихології (Є. Сімерницька, Л. Цвєткова, Т. Агутіна, А. Семенович), дислексія вважається нейробіологічним розладом, зумовленим порушенням функцій або недорозвиненням окремих ділянок кори головного мозку, зокрема ліва тім’яно-скронева область (відповідає для звуко-буквеного аналізу, декодування) та ліва потилично-скронева область (швидке автоматизоване розпізнавання прочитаних слів) [1; 13; 29].

Спостереження в нейропсихологічному аспекті вивчення дислексії свідчать, що у дітей цієї категорії найбільш виражені аномалії розвитку головного мозку виникають переважно в лівій півкулі. За даними нейропсихологічної літератури, розлади, які найбільш послідовно проявляються при дислексії (слабкість вербалізації просторових уявлень, порушення послідовної функції, слабкість словесно-логічного мислення), частіше спостерігаються у дітей з ураженням лівої півкулі головного мозку.

Третя група причин — фактори несприятливого соціально-екологічного середовища. Їх вплив на патогенез порушень писемного мовлення може бути значним. Автор посилається на такі фактори, як:

- час початку навчання грамоти не співвідноситься з фактичною зрілістю дитини;

- обсяг і рівень вимог до навчання читання не співвідносяться з можливостями дитини;

- методи і темпи навчання, що не відповідають індивідуальним особливостям дитини.

У психолінгвістичному аспекті дислексія розглядається як порушення операцій процесу читання: зорового сприйняття і розрізнення букв, виділення фонем, злиття звуків у склади, синтезу складів у слова, синтезу слів у речення, співвіднесення зі змістом. [7; 29].

Відповідно до цього виділяють психолінгвістичні механізми дислексії, зокрема:

- несформованість сенсомоторних операцій (зорово-просторового аналізу букв та їх сполучень у слові);

- незрілість мовних операцій – операцій зі звуками, складами, словами і реченнями в тексті на фонематичному, морфологічному та синтаксичному рівнях);

- порушення семантичних операцій (співвідношення зі змістом) [10; 11;

15].

Правильне розуміння патології читання вимагає, перш за все, знань його психологічна структура. Сучасні дослідження психології читання, його становлення і розвитку значно полегшують вивчення механізмів порушення читання і виділення тих форм, які дислексія набуває в залежності від теми ураження мозку.

У психологічному аспекті дислексія зумовлена ​​несформованістю психічних функцій, що забезпечують нормальний процес читання (зорових аналіз і синтез, просторові уявлення, фонематичне сприйняття, фонематичний розбір і синтез, недорозвинення лексико-граматичної будови мовлення).

Відзначаючи частоту мовних розладів при дислексії, ряд авторів вважають, що порушення мовлення і читання є наслідком впливу одного етіопатогенетичного фактора (Б. Халгрен, С. Борель-Мезоні, Р. Левіна, Л. Спірова).

У легких випадках ці порушення виникають лише при оволодінні письмовим мовленням. У важких випадках спостерігаються перш за все грубі порушення усного мовлення, а розлади читання і письма з'являються пізніше, в процесі навчання грамоти.

Порушення читання можуть бути пов'язані з недорозвиненням лексико-граматичної сторони мовлення. Заміна слів під час читання може відбуватися не тільки через їх звукову схожість, неправильну вимову або нерозрізнення окремих звуків, а й через труднощі встановлення дітьми синтаксичних зв'язків у реченні. У цьому випадку дітям буде недоступний морфологічний розбір слів [21].

Синдром дислексії включає, крім розладів читання, явища емоційно-вольової незрілості, симптомокомплекс послідовної недостатності, церебрастенічні розлади, специфічні розлади уваги та пам'яті та ін., що дозволяє віднести цей синдром до широкої клінічної категорії. «затримки психічного розвитку» і розглядають цей стан як специфічну, часткову затримку психічного розвитку [7; 22]. Р. Лалаєва, характеризуючи помилки при дислексії згідно сучасної логопедичної теорії, визначає такі особливості. Помилки при дислексії стійкі і специфічні, що дозволяє відрізнити їх від помилок, характерних для більшості дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі оволодіння читанням. Помилки дислексії численні,

повторюється і підтримується протягом тривалого часу, місяців і навіть років. Таким чином, дислексія виявляється не кількома, часто випадковими, помилками читання, а їх сукупністю та стійким характером [10].

Дослідники по-різному характеризують типи дислексичних помилок, але в цілому виділяють такі групи помилок при дислексії:

1. Заміни та змішування звуків під час читання, фонетично близьких звуків (дзвінких і глухих, африкат і звуків, що входять до їх складу тощо), а також заміни графічно подібних букв (Х - Ж, П - Н, З - В). та інші).

2. Побуквене читання – порушення злиття звуків у склади і слова, букви відтворюються в слові по черзі (п-т-а-х-у).

3. Спотворення звуко-складової будови слова, що виявляється в пропусках приголосних при їх збігу, приголосних і голосних при відсутності збігу, додаваннях, перестановках звуків, пропусках, перестановках складів і т. д. Характерно одержання «застрягти» на букві, складі чи слові, багаторазово повторювати їх під час читання, проглядати побіжно тощо., недостатнє впізнавання слова при його вторинному читанні, що призводить до читання вгадування, до заміни одного слова іншим, наприклад, замість слова «слон» читають «стіл», замість «машиніст» - «машина», тощо

4.Порушення розуміння прочитаного, яке може спостерігатися на рівні окремого слова, речення і тексту, коли в процесі читання відсутні порушення технічної сторони.

5. Повільний темп читання.

6. Аграматизми під час читання. Вони проявляються на аналітико-синтетичному та синтетичному етапі оволодіння навичкою читання. Відзначаються порушення відмінкових закінчень, узгодження іменника й прикметника, закінчень дієслів тощо. [10; 15].

Помилки під час читання корелюють з тією чи іншою формою дислексії. З сучасним уявленням про системну побудову вищої кори

Класифікація функцій дислексії повинна враховувати характер розладів вищих психічних функцій, розладів не тільки сенсомоторного рівня, а й вищого, символічного, мовного рівня. Таким чином, найбільш обґрунтованим є виділення таких типів дислексії у дітей зі збереженим інтелектом: оптичної (О. Токарєва, М. Хватцев), фонематичної (Р. Левіна, Л. Спірова), аграматичної (Р. Лалаєва).

Оптична дислексія проявляється у важкому засвоєнні замін і змішування графічно схожих букв. Букви, що відрізняються додатковими елементами (Л - Д, З - В) або складаються з однакових елементів, але по-різному розташовані в просторі (Т - Г, б - Р, Н - П - Й), змішуються і замінюються. Причиною виникнення даної форми дислексії є недостатня сегментація зорового сприйняття форм, відсутність диференціації уявлень про подібні форми, недорозвиненість оптико-просторового сприйняття і оптико-просторових уявлень, а також порушення візуального гнозису, візуального аналізу та синтезу.

Фонематична дислексія пов'язана з недорозвиненням функцій фонематичної системи. Через труднощі у формуванні фонематичних уявлень у дітей повільно формуються уявлення про графему (Б. Ананьєв, Р. Левіна, Л. Спірова), їм важко співвідносити букву (як графічний знак) і звук мова.Крім того, вони не сприймають на слух, як звуки мови зливаються в склади, не вловлюють порядок цих складів у слові. В результаті виникають помилки читання: діти плутають букви, переставляють склади, читають здогадливо [23]. Аграматична дислексія виникає внаслідок недорозвинення граматичної будови мовлення, морфологічних і синтаксичних узагальнень. Характерні зміни відмінкових закінчень і числа іменників; неправильне узгодження в роді, числі та відмінку іменника і прикметника; зміна числа займенників; неправильне вживання родових закінчень займенників; зміна закінчень дієслів 3-ї особи минулого часу, а також форм часу.

Обмежений словниковий запас і недостатньо розвинені граматичні узагальнення призводять до труднощів розуміння прочитаного, оскільки розуміння визначається рівнем мовленнєвого розвитку дитини, ступенем і характером засвоєння не тільки значення слова, а й розумінням. зв'язку слів у реченні [13].

Мнестична дислексія у дітей проявляється в труднощах у засвоєнні букв, в їх недиференційованих замінах. Викликається порушенням процесів встановлення зв’язків між звуком і буквою внаслідок порушення мовної пам’яті. Діти не можуть відтворити в певній послідовності ряд, що складається з 3-5 звуків або слів, а якщо відтворюють, то порушують порядок їх розташування, скорочують кількість, пропускають звуки, слова. Труднощі встановлення асоціації між зоровим образом літери і слуховим образом звуку особливо чітко простежуються на етапі оволодіння звуко-буквеними позначеннями [15].

Семантична дислексія (механічне читання) характеризується порушенням розуміння прочитаних слів, речень і тексту. При цьому технічно дитина читає правильно (слова, речення, текст не спотворюються під час читання). Ці порушення можуть спостерігатися під час складового читання. Після того, як учні прочитали слово, вони не можуть показати відповідний малюнок, відповісти на запитання, пов’язані зі значенням відомого слова. Погіршення розуміння прочитаних речень може спостерігатися і під час синтетичного читання. Такі труднощі викликані двома факторами: труднощами звуко-складового синтезу та нечіткістю, недиференційованістю уявлень про синтаксичні відношення всередині речення [24; 27].

 **1.3. Особливості прояву дислексії у молодших школярів із затримкою психічного розвитку**

Неоднорідність інформації про дислексію у школярів з порушеннями навчання зумовлена ​​багатьма факторами: різною етіопатогенетичною природою затримки психічного розвитку; різноманітні аспекти та критерії розгляду причин та механізмів порушень читання; тим, що дислексія у студентів з порушеннями навчання, як правило, не була самостійним предметом дослідження, а виявлялася і частково характеризувалася або як наслідок досліджуваних у дітей психофізіологічних і психологічних розладів, або як одне з ряду досліджуваних мовленнєвих розладів. дефекти, або як один із проявів симптомокомплексу затримки психічного розвитку [20].

Причини поширеності труднощів в оволодінні читанням і виникнення стійких порушень читання у дітей з ОНР комплексні і, як правило, поєднуються між собою. Як «пусковий механізм» можна виділити недостатню фізіологічну, психологічну та соціально-особистісну готовність дітей молодшого шкільного віку з ООП до оволодіння складною довільною навичкою читання.

Виникненню дислексії може сприяти відсутність своєчасної комплексної діагностики дітей дошкільного віку та відсутність профілактичних заходів, спрямованих на підготовку до оволодіння грамотою, на розвиток і гармонізацію передумов шкільної освіти в цілому, і зокрема, навчання читання дошкільнят із порушеннями навчання [40].При виявленні причин і механізмів труднощів оволодіння читанням або виникнення стійкого порушення процесу читання необхідно враховувати їх індивідуальний характер. У складній функціональній системі процесу читання у різних дітей можуть страждати різні ланки цієї системи. Таким чином, у однієї дитини може бути недостатньо розвинене зорове або акустичне сприйняття, необхідне для оволодіння читанням. В іншому може переважати недорозвинення когнітивних функцій або порушення регуляції психічної діяльності, а в по-третє, перше місце в структурі дефекту може займати недорозвинення мовлення.

Однак загальною характерною рисою дислексії у дітей з ООП є те, що в структурі порушень читання входять не окремі дефектні ланки, а цілі комплекси процесів, які не сформовані або порушені. Це перешкоджає компенсації труднощів в оволодінні читанням, сприяє формуванню стійкої дислексії і перетворює порушення читання в системний розлад [32].

Подібні труднощі відзначаються при виділенні кінцевого голосного звука. Замість цього діти вимовляють останній склад.

Особливо значне відставання від однолітків з нормотиповим розвитком виявляється при виконанні завдань на визначення послідовності звуків у слові. Для більшості дітей з ООП не вдається правильно виконати завдання.

Особливості спостерігаються і в методиці розбору звукового складу слова. Якщо діти з нормотиповим психічним розвитком активно і цілеспрямовано користуються мовленням у разі виникнення труднощів, то діти з ОНР безпорадні при виконанні завдань на складні форми звукового аналізу. Часто вони лише повторюють заданий звук, не використовують цілеспрямованого повторення слова з метою виявлення місця звуку [24].

Так, у молодших школярів із ЛД недостатньо сформована спрямованість на звукову сторону мовлення, уповільнений темп одночасно-послідовного сприймання складу слова, порушена точність фонематичного сприймання. Порушення фонематичного аналізу у дітей з РАС ускладнюється недостатньою сформованістю слухової диференціації звуків мови. У цих дітей спостерігається неточність слухового розрізнення дзвінких і глухих, твердих і тихих, шиплячих і шиплячих, африкат і звуків, що входять до їх складу.

Фактори, описані вище, відповідають за значну поширеність фонематичної дислексії серед учнів початкової школи з порушеннями навчання.

У своїх дослідженнях Ю. Костенкова підкреслює, що у цієї категорії дітей рідко зустрічається якийсь один вид дислексії. Як правило, структура дефекту має складний характер, з різним ступенем вираженості порушень різних вербальних і невербальних психічних функцій, поєднання яких індивідуально в кожному конкретному випадку [9]. Також автори (О. Корнєв, Ю. Костенкова, Ю. Мікадзе та ін.) підкреслюють, що в структурі порушень читання у молодших школярів із порушеннями навчання, крім мовленнєвої недостатності (звукоровні порушення, труднощі розрізнення в слуховому апараті). і артикуляційно подібних звуків, недорозвинення словниково-граматичної підсистеми мови), виявлено неповноцінність динамічного праксису, слухомоторної та оптико-моторної координації. Також може виникнути дефіцит зорової та слухової пам'яті; низький рівень процесів уваги; порушення сформованості самоконтролю та довільної регуляції діяльності [7; 14].

Крім поліморфності структури та механізму розладу, до особливостей дислексії у дітей з ООП відноситься також те, що вона виникає і протікає на тлі низької працездатності та недостатньої регуляції діяльності, у тому числі під час письма та читання. , характерні для школярів з ООП [27] .

Так, у молодших школярів з порушеннями навчання схильність до дислексії визначається специфікою формування психофізіологічних операцій, які складають функціональну основу процесу читання.

**Висновки до розділу 1**

Результати теоретичного аналізу та узагальнення наукових даних свідчать про актуальність проблеми дослідження мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією.

Встановлено, що мовленнєвий розвиток тісно пов’язаний з особистісним та інтелектуальним розвитком, сприяє набуттю міцних і ґрунтовних знань, цілісному та гармонійному розвитку особистості. Своєчасне виявлення причин неуспішності дітей з порушеннями письма (дисграфії) у початковій школі, чітке визначення диференційних ознак і механізмів конкретних порушень та їх особливостей є надзвичайно важливими завданнями, виконання яких конче необхідно для розвитку дитини. . особистості учня як єдиного цілого, що забезпечує його успішність і життєздатність у суспільстві, а також для здійснення відповідного корекційно-розвивального впливу на мовленнєвий розвиток зазначеної категорії дітей.

Встановлено, що виникнення мовлення та процес його формування стають можливими завдяки певним біологічним передумовам і, насамперед, нормальному розвитку та функціонуванню центральної нервової системи та психічному здоров’ю дитини. Порушення мовленнєвого розвитку призводить до недостатнього розвитку вищих психічних функцій, опосередкованих мовленням, впливає на різні сторони життєдіяльності дитини, позначається на її активності, поведінці, фізіологічних функціях дитячого організму, негативно впливає на формування навичок письма.Детально проаналізувавши теоретико-методологічні підходи до корекції дисграфії, можна сказати, що вивчення цього розладу ускладнюється різноманітністю наукових даних (іноді досить суперечливих) про нього та значною кількістю міждисциплінарних підходів. Крім того, суттєвої корекції потребує корекційна робота за моделлю «симптом-мішень», коли в процесі вибору її змісту та визначення етапів встановлюються закономірності формування окремих функцій і операцій, що становлять психологічну основу письма. , враховуючи, що в процесі письма та операціях враховуються закономірності формування окремих функцій. враховуються, а також враховуються закономірності формування окремих функцій і операцій. Усе це свідчить про критичність ситуації та потребує усунення в практичній корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають порушення письма. Процес удосконалення корекційно-педагогічної роботи, спрямованої на навчання дітей з дисграфією, передбачає врахування системних зв’язків мови та мовлення, результатів нових наукових досягнень логопедії, психології, нейропсихології, психолінгвістики та лінгводидактики, вимог педагогічної науки. наука.Це породжує об’єктивну потребу не лише усвідомити концептуальні основи мовленнєвого розвитку зазначеної категорії дітей, а й з’ясувати особливості їх функціонального мовленнєвого апарату, індивідуальні психофізіологічні особливості, соціальні умови мовленнєвого розвитку, а й організувати складну систему розвитку мовлення. , робота, спрямована на тісну співпрацю різних спеціалістів (логопеда, психолога, вчителя початкових класів) з батьками, які виховують дітей з порушеннями мовлення. Аналіз сучасної демографічної статистики свідчить про значне збільшення кількості учнів молодшого шкільного віку з психічними розладами. - розвиток мовлення. Ситуація ускладнюється різними проблемами, які існують у сім’ях, які виховують таких дітей і не можуть (з різних причин) надати їм необхідну спеціальну виховну допомогу, надати важливу підтримку, оточити належною турботою та увагою. Сучасні методи організації навчального процесу в початковій школі часто не відповідають соціальним очікуванням батьків дітей з порушеннями мовлення, зокрема з дисграфією. Тому перед нашою державою постають нові виклики, пов’язані з глобальними змінами щодо організації в умовах сучасного закладу загальної середньої освіти комплексної корекційної роботи з учнями початкової школи, які мають порушення усного та писемного мовлення.

**РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ**

**2.1. Методи та організація дослідження**

На основі аналізу спеціальних психолого-педагогічних досліджень виявлено низку негативних факторів, що характеризують мовленнєвий розвиток молодших школярів з дисграфією: недостатня взаємодія аналізаторів, недорозвиненість перцептивно-когнітивної сфери, обмеженість зорово-графічної, зорово-просторової, мовні здібності, дефіцит довільної уваги та саморегуляції.

Водночас досі не виявлені взаємозв’язки та взаємовплив структурно-функціональних компонентів мовленнєвого розвитку студентів з дисграфією, відсутні дані про психофізіологічні особливості та соціально-особистісні особливості мовленнєвого розвитку студентів. зазначеної категорії дітей.

Вихідною точкою у процесі вирішення вищезазначених питань є комплексна діагностика мовленнєвого розвитку студентів із дисграфією, оскільки без чіткої та достовірної оцінки стану сформованості всіх його структурних компонентів неможливо визначити ефективну шляхів і розробки нових форм і методів корекційно-розвивальної роботи з зазначеною категорією дітей, створення спеціальних педагогічних умов для організації їх корекційно-розвивального навчання і виховання з урахуванням індивідуальних, вікових, психофізіологічних особливостей і потенційні можливості кожного. дитина.

Для нашого дослідження це твердження є важливим, оскільки ми будемо застосовувати як діагностику (теоретична складова), так і діагностичний процес (практична складова) [11].Виявлення потенційних можливостей у дітей для подальшого оволодіння усним і писемним мовленням і усунення мовленнєвих порушень є першочерговим, оскільки розвиток особистості дитини визначається трьома факторами: 1) передумовами (генотипом, з вродженими особливостями); 2) умови, що включають: соціальне середовище, сім'ю, навчальний заклад, інші соціальні структури та ситуації, що визначають розвиток особистості за допомогою зацікавлених родичів і спеціалістів; 3) внутрішня позиція самої людини, яка формується в процесі її індивідуального розвитку залежно від ціннісних орієнтацій сім'ї.

Принцип активного залучення найближчого соціального оточення до всебічного навчання молодших школярів з дисграфією передбачає залучення вчителів початкових класів та батьків як особливо важливих, які можуть справляти певний вплив на мовленнєвий розвиток зазначеної категорії учнів. Тому її комплексне дослідження потребує особливих підходів і використання методів, які б сприяли залученню до експериментальної роботи тих еталонних осіб із соціального оточення дитини, які безпосередньо впливають на її мовленнєвий розвиток, вдосконалюючи поточні мовленнєві здібності та активізуючи потенційні можливості.

Метою констатувального етапу дослідження було виявлення специфіки та визначення узагальнених типів мовленнєвого розвитку учнів.

учні початкової школи з дисграфією.Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання цього етапу дослідження:

1) проаналізувати нормативно-правове забезпечення логопедичної діяльності в початковій школі;

2) провести фронтальне опитування учнів початкових класів для визначення порушень основних передумов формування письма та навичок писемного мовлення;

3) провести кореляційний аналіз для визначення найбільш суттєвих зв’язків між порушенням мовленнєвого розвитку (недостатньою сформованістю основних функцій, елементарних психічних процесів) і порушенням сформованості навичок письма та писемного спілкування;

4) розробити модель та методику комплексного дослідження та діагностики особливостей психомовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією;

5) визначити особливості мовленнєвого розвитку учнів початкової школи з дисграфією в умовах закладу загальної середньої освіти (з’ясувати стан поінформованості вчителів з питань мовленнєвого розвитку зазначеної категорії учнів);

6) з’ясувати особливості мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією в сімейному середовищі (особливості опосередкованого впливу батьківсько-дитячих стосунків на мовленнєвий розвиток дітей);

7) характеризувати стан і особливості переднього

Реалізація поставлених завдань відбувалася в процесі експериментального дослідження, яке охоплювало три етапи.

Перший етап – орієнтовно-діагностичний – передбачав з’ясування специфіки роботи з учнями молодшого шкільного віку з дисграфією в умовах загальноосвітнього навчального закладу та визначення у них рівнів сформованості основних процесів і функцій, необхідних для оволодіння грамотою та формування навичок письма.

Завдання І етапу: 1) проаналізувати нормативно-правову базу, що регламентує роботу логопеда в умовах закладу загальної середньої освіти; 2) розробити методику логопедичного відсіву для визначення основних передумов формування навичок письма та провести фронтальне логопедичне обстеження учнів 1-4 класів; 3) провести педагогічний аналіз письмових робіт і визначити характер типових помилок, які допускаються учнями початкової школи, а також їх поширеність і стійкість; провести кореляційний аналіз для визначення найбільш значущих зв’язків між досліджуваними параметрами логопедичного скринінгу та показниками методики навчання студентів письма.

Другий (основний) етап – діагностико-аналітичний (поглиблена діагностика) – передбачав комплексне дослідження стану сформованості структурно-функціональних компонентів мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією.Завдання ІІ етапу: 1) проаналізувати медико-педагогічну документацію; 2) з’ясувати стан сформованості психосенсомоторного компоненту мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією; 3) з’ясувати стан сформованості мотиваційно-потребнісного компоненту мовленнєвого розвитку зазначеної категорії дітей; 4) з’ясувати стан сформованості мовленнєво-когнітивного компоненту мовленнєвого розвитку учнів початкової школи з дисграфією; 5) з’ясувати стан сформованості діяльнісно-результативного компоненту мовленнєвого розвитку учнів зазначеної категорії.

Третій етап – підтримуючий (підтримуючий) – був спрямований на отримання додаткової інформації про батьків та вчителів початкових класів. Відповідно до поставленої мети було окреслено такі завдання третього етапу: 1) з’ясувати стан обізнаності вчителів початкових класів з особливостями мовленнєвого розвитку дітей з дисграфією; 2) розкрити особливості мовленнєвого розвитку студентів з дисграфією в сімейному середовищі.

Четвертий етап – заключний – передбачав узагальнення наявної інформації та результатів дослідження та передбачав вирішення таких завдань: 1) з’ясувати особливості структурно-функціональних компонентів мовленнєвого розвитку дитини з дисграфією; 2) узагальнюючи дані всіх експериментальних методик, визначити типи мовленнєвого розвитку молодших школярів дослідної групи.Алгоритм комплексної діагностики дитини з дисграфією – це систематична програма дослідження стану мовленнєвого розвитку, вивчення його структурно-функціональних компонентів, а також факторів впливу соціального середовища. Відповідно до алгоритму комплексного дослідження Для вивчення мовленнєвого розвитку учнів з дисграфією розроблено відповідну діагностичну методику, яка складається з орієнтовного (мовленнєвий скринінг, педагогічний аналіз), основного (дослідження всіх структурно-функціональних компонентів мовленнєвого розвитку молодших школярів) та супровідного блоків ( анкетування початкових класів). вчителі школи та опитування батьків дітей).

Комплексне дослідження передбачало використання психолого-педагогічних методик і нейропсихологічних тестів для вивчення нейрокогнітивної сфери молодших школярів та індивідуальних відмінностей розвитку психічних функцій в онтогенезі, а також виявлення можливих закономірностей формування психічних процесів у дітей. з дисграфією.

Зміст запропонованої діагностичної методики розроблено з урахуванням вікових показників розвитку та програмних вимог ДЗ. Аналіз отриманих результатів проводили відповідно до програмної послідовності констатуючого етапу експерименту, зазначеної в методиці.

Отримати кількісні та якісні показники стану сформ навички читання молодших школярів із затримкою психічного розвитку було обрано експериментальну групу, до складу якої увійшли 33 учні 2 класу, з них 22 з нормотиповим розвитком – контрольна група, 11 дітей – із затримкою психічного розвитку, які навчаються за інклюзивною формою – експериментальна група. Експериментальна робота проводилась на базі ЗОШ N11 м. Полтава у 2 семестрі ІІ класу.

Вибір груп для дисертаційної роботи зумовлений порівняльним аналізом показників стану мовленнєвого розвитку учнів початкової школи з дисграфією.

Методологія констатуючого етапу дослідження базувалася на цілісності та комплексності діагнозу.Для реалізації мети та завдань експерименту, а також для перевірки нашого припущення про особливості мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією на кожному етапі діагностики за визначеними принципами було використано комплекс методів дослідження. , спираючись на дані науковців, у процесі дослідження ми використовували методику вивчення документації: ознайомлення з мовленнєвими картами, протоколами логопедичного обстеження, логопедичними висновками (за наявності); завжди актуальний метод збору анамнезу: особливості раннього психомоторного та мовленнєвого розвитку дитини.

Методом анкетування проводиться опитування вчителів початкових класів та отримання від них інформації щодо обізнаності з проблемою розвитку мовлення учнів із труднощами у формуванні письма та його порушеннями (дисграфією), методів і прийомів корекційно-розвивальної роботи, удосконалити корекційно-педагогічний процес навчання зазначеної категорії учнів. а також для консультування батьків. Серед діагностичних методів виділяємо метод скринінгової діагностики – з’ясувати основні передумови письма в учнів початкової школи та виявити серед них тих, у яких є порушення сформованості навичок письма на ранньому етапі оволодіння писемним мовленням.; логопедичний метод обстеження - для уточнення інформації про поточний рівень розвитку мовлення, а також про мовленнєві здібності зазначеної категорії дітей; метод педагогічної діагностики – визначити патологічні типові помилки в письмових роботах; метод психодіагностики – для дослідження психічних функцій, працездатності учнів; метод нейропсихологічної діагностики - вивчення функцій І, ІІ, ІІІ блоків головного мозку, а саме: програмування, регуляція та контроль діяльності, прийом, обробка та зберігання інформації, регуляція тонусу та виборчої активності. Узагальнені дані. отримані в процесі застосування цих методик дозволили зробити висновки про особливості мовленнєвого розвитку учнів з дисграфією, але не дали можливості оцінити його з точки зору дорослих, тобто соціального оточення дитини. - батьки та вчителі початкових класів. Використання закритих анкет дозволило отримати додаткову та більш детальну інформацію про мовленнєвий розвиток дітей з дисграфією як у школі, так і в сімейному оточенні. У процесі обстеження (педагогічного, логопедичного, нейропсихологічного) учнів молодшого шкільного віку використовувався метод спостереження (консервативна діагностика), який дав змогу з’ясувати характер писемної діяльності в різних умовах, а також особливості емоційно-вольової сфери, контактування з дорослими та однолітками.Використання методу порівняльного аналізу результатів, отриманих у процесі експериментально-дослідної роботи, методу математико-статистичної обробки даних дозволило оцінити.

Організація констатувального етапу дослідження мовленнєвого розвитку відповідно до обраних методичних підходів і принципів, на нашу думку, сприяла не лише виявленню його особливостей у молодших школярів із дисграфією, а й визначенню закономірностей, пов’язаних із з функціонуванням кожного структурного компонента, виявлення суб’єктивних тенденцій і залежності мовленнєвого розвитку від соціального оточення, його взаємозв’язку із зовнішніми факторами – батьками та вчителями початкових класів.

Вищезазначені методи дозволили ефективно та якісно виконати поставлені завдання дослідження.

З огляду на висновки спеціальних психолого-педагогічних та нейропсихологічних досліджень, припускаємо, що мовленнєвий розвиток дітей з дисграфією характеризується порушенням або недостатньою сформованістю його структурних компонентів, що проявляється у вигляді відхилень у розвитку на всіх рівнях (сенсорному). -рухова, гностико-праксична, мовна, символічно-понятійна та інтегральна) діяльність вищих психічних функцій.

**РОЗДІЛ 3**

**КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ДИСГРАФІЄЮ**

**3. 1. Структурно-функціональна модель мовленнєвого розвитку учня початкових класів**

З метою виявлення стану оволодіння навичкою читання учнями початкових класів з особливими освітніми потребами та аналізу помилок, які допускаються зазначеною категорією дітей під час читання, нами було проведено констатуючий експеримент.

Завдання експериментального дослідження:

- розробити програму констатуючого експерименту, підібрати діагностичний інструментарій, визначити критерії оцінювання рівня засвоєння навичок читання молодшими школярами з особливими освітніми потребами;

- виявити та проаналізувати особливості прояву порушень читання у дітей молодшого шкільного віку з ООП;

- розробити засоби корекції дислексії в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями навчання та перевірити їх ефективність.

Програма констатувального експерименту складалася з трьох етапів

Перший етап – вивчення навичок читання «вголос» за методикою О. Іншакової [23, с. 84].

ІІ етап – вивчення навичок читання «про себе» за методикою О. Іншакової, Т. Ахутіної [23, с. 89].

III етап - переказ прочитаного тексту за методикою О. Корнєва [7, с.

236].

Отримати кількісні та якісні показники стану сформ навички читання молодших школярів із затримкою психічного розвитку було обрано експериментальну групу, до складу якої увійшли 33 учні 2 класу, з них 22 з нормотиповим розвитком – контрольна група, 11 дітей – із затримкою психічного розвитку, які навчаються за інклюзивною формою – експериментальна група. Експериментальна робота проводилась на базі ЗОШ N11 м. Полтава у 2 семестрі ІІ класу. Декларативний експеримент – очний, формувальний – частково очний і переважно дистанційний за допомогою платформи Zoom.

Ми вивчали такі показники навичок читання:

1) технічна складова (швидкість, спосіб і правильність читання – кількість і вид технічних помилок);

2) змістовий компонент (розуміння прочитаного);

3) оперативні одиниці читання, які автоматизовані у дитини.

Швидкість читання фіксували за допомогою секундоміра. Читання дитиною кожного тексту записувалося на диктофон для найбільш точної оцінки навику. Шляхом порівняння запису зі зразками поданих текстів було проведено детальний аналіз допущених помилок. Розуміння прочитаного оцінювалося переказом текстів і відповідями учнів на запитання за змістом текстів.

Процедура дослідження швидкості читання кожного учня полягала в підрахунку прочитаних слів за одну хвилину. Узагальнення окремих показників швидкості читання дало змогу отримати такі результати.

Швидкість читання за хвилину становить від 24 до 56 слів у дітей з нормотиповим розвитком, від 12 до 39 слів у дітей з ОНР (при нормі 35-45 слів за хвилину). Слід зазначити, що серед учнів без відхилень у розвитку 6 (27,2%) виявили техніку читання нижче норми. Серед другокласників з особливими освітніми потребами швидкість читання нижче норми виявлено у 7 (63,6%) учнів, 4 (36,4%) учнів швидкість читання близька до нижньої межі норми (35-37 слів).

Виявлено достовірну різницю між кількістю учнів зі швидкістю читання, що відповідає нормативним показникам, серед учнів з нормотиповим розвитком та учнів з ООП (72,8% і 36,4% відповідно). Крім того, 18,2% учнів з нормотиповим розвитком мали швидкість читання вище норми, тоді як у дітей з ОНР така тенденція не спостерігалася.

Майже третина учнів з особливими освітніми потребами оволоділи плавним читанням по складах, але достовірної різниці між кількістю учнів контрольної та експериментальної груп, які використовують цей спосіб читання, немає. Більшість другокласників із ЛД оволоділи плавним читанням слів і переходять на складове читання лише при читанні складних багатоскладових слів. Подібна тенденція спостерігається і в учнів без відхилень у розвитку, але кількісні показники цього методу відрізняються: ним оволоділи 68,2% учнів з нормотиповим розвитком і 45,4% учнів з особливими потребами. Слід зазначити, що 18,1% учнів із затримкою психічного розвитку ще залишаються на етапі буквального читання. Повільне читання словами та фразами використовують 9% нормативних учнів. Серед другокласників з особливими освітніми потребами використання техніки цілісного читання не виявлено

**Кількісні показники опанування способом читання вголос учнями**

**других класів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Група досліджуваних | Побуквенне читання, уривчасте читанняскладами | Плавне читання складами | Плавне читаннясловами з переходом у деяких випадках на склади | Плавне читання словами тасловосполученнями |
| К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % |
| Учні знормотиповим розвитком | - | - | 15 | 68,2 | 5 | 22,8 | 2 | 9 |
| Учні із ЗПР | 2 | 18,1 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | - | - |

Таким чином, отримані результати доводять, що учні із затримкою психічного розвитку повільніше опановують методи читання, ніж їхні однолітки з нормотиповим розвитком.

Читання «про себе» є соціально більш значущим видом читання для школяра, оскільки з його допомогою засвоюється близько 90% отриманої інформації. Нормативні показники швидкості читання «про себе» 55-85 слів за хвилину (для учнів 2 класу).

Результати дослідження свідчать, що лише 2 (18,2%) учнів із затримкою психічного розвитку читають «про себе» зі швидкістю, яка відповідає нормі, 9 (81,8%) учнів читають зі швидкістю, нижчою від норми (цей показник від від 18 до 43 слів). Слід зазначити, що поняття читання «про себе» недостатньо засвоєне більшістю учнів з особливими потребами.

В учнів з нормотиповим розвитком достатньо високий рівень швидкості читання мовчки, 16 (72,7%) учнів досягають нормативних показників, 1 (4,5%) дитина має швидкість нижче норми, 5 (22,8%) учнів перевищують нормативні вимоги швидкості.

Дані про швидкість «мовчазного» читання школярами обох груп представлені в таблиці

Таблиця 2.3.

## Кількісні показники швидкості читання «мовчки» в учнів других

**класів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Група досліджуваних | Швидкість читання вища за нормативні показники | Швидкість читання відповідно норми | Швидкість читання нижча за норму |
| К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % |
| Учні знормотиповим розвитком | 5 | 22,8 | 16 | 72,7 | 1 | 4,5 |
| Учні із ЗПР | - | - | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 |

Дослідження способу читання «про себе» проводилось за ступенями, запропонованими О. Іншаковою та Т. Ахутіною:

- перший (найнижчий) ступінь – читання голосним пошепки;

- другий ступінь – читання тихим шепотом;

- третій ступінь – читання в супроводі мовчазної артикуляції;

- четвертий ступінь – читання мовчки;

- п'ятий (найвищий) ступінь – автоматизоване читання «про себе».

У процесі дослідження жоден другокласник не показав найвищого рівня читання мовчки, тому ми порівнювали методику читання за чотирма рівнями.

Встановлено, що поняття «читання мовчки» погано засвоєно учнями із затримкою психічного розвитку. Про це свідчить кількісний розподіл учнів за способами читання «про себе». Найбільша кількість другокласників ЗПР - 6 (54,5%) дітей читають пошепки, 2 (18,2%) - вголос, 4 (36,4%) - тихо пошепки.

Серед учнів без порушень психофізичного розвитку лише 2 (9%) дітей вдаються до читання тихим шепотом, голосний шепіт не використовується взагалі. На рівні читання з мовчазною артикуляцією різниця в показниках контрольної та експериментальної груп невелика (41% і 36,4% відповідно). На вищому рівні для другокласників читання мовчки присутні 50% учнів без затримки психофізичного розвитку, серед учнів з ОНР цей показник лише 9%. Відмінною рисою дітей з ООП є обведення лінії пальцем або стороннім предметом, яким користуються 9 (81,8)% учнів.

Дані, отримані під час дослідження способу читання «про себе», представлені в таблиці

Таблиця 2.4.

**Кількісні показники опанування способами читання «про себе» учнями других класів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Група досліджуваних | Перший ступінь | Другий ступінь | Третій ступінь | Четвертий ступінь |
| К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % |
| Учні знормотиповим розвитком | - | - | 2 | 9 | 9 | 41 | 11 | 50 |
| Учні із ЗПР | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 4 | 36,4 | 1 | 9 |

Для оцінки правильності читання вголос використовували кількісні та якісні методи аналізу. Кількісний аналіз передбачав підрахунок загальної кількості помилок, допущених під час читання вголос. За критеріями оцінки правильності читання вголос виділили чотири рівні:

Високий рівень – не більше 3-х помилок у тексті з самовиправленням;

Достатній рівень – не більше 6 помилок на рівні слова та складу; Середній рівень – до 10 помилок на рівні слова, складу чи букви; Низький рівень – більше 10 помилок на рівні слова, складу або букви.

Виявлено достовірну різницю у сформованості правильного читання між учнями з нормотиповим розвитком та учнями 2 класу з ОНР за всіма чотирма критеріями.

Встановлено, що 12 (54,6%) учнів без відхилень у розвитку допускали не більше 3-х помилок під час читання та змогли їх самостійно виправити,

що свідчить про високий рівень; У 8 (36,4%) дітей було не більше 6 помилок на рівні складів і слів – достатній рівень, а у 2 (9%) – до 10 помилок на рівні складів, слів, букв – середній рівень. Низького рівня сформованості правильності читання у даної групи учнів не виявлено.

Достовірно більша кількість помилок виявлена ​​в учнів з ОНР: 7 (63,6%) учнів із затримкою розумового розвитку допустили більше 10 помилок на рівні слів і складів, що свідчить про низький рівень сформованості правильного читання, і лише 3 (36,4%) показали середній рівень Достатнього та високого рівнів сформованості правильного читання у другокласників з ООП не виявлено. Отримані результати проілюстровані на рисунку 2.1.

На підставі цього можна стверджувати, що в учнів із затримкою психічного розвитку навіть при достатній швидкості читання і способі читання, який відповідає вимогам навчальної програми, оволодіння правильністю читання відбувається значно повільніше і відрізняється певними особливостями.

70

60

50

40

30

20

10

0

Учні з нормотиповим розвитком

Учні із ЗПР

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

Рис. 2.1. Кількісні показники рівнів сформованості правильності читання в учнів других класів

Якісний аналіз передбачав класифікацію кожної з допущених помилок, пов'язаних з технічною стороною читання. Усі помилки, зафіксовані під час обстеження, розділили за видами.

Аналіз розподілу типів помилок в учнів контрольної та експериментальної груп показує, що читання другокласників з ООП характеризується більшою кількістю та різноманітністю помилок, а також більш частим їх повторенням. Домінантними помилками у дітей з ОНР є неправильне вживання наголосу (100), заміна слів за семантичною подібністю (86,4), непродуктивні повтори (68), інтонаційні позначки меж речень (54,5), аграматичність (54,5 %), пропуски букв ( 50%), перестановки букв (36%), змішування букв, схожих за контуром (36%), пропуски складів (32%), перестановки складів (32%), повторення рядків під час читання (27, 3%).

Результати розподілу помилок під час читання за видами представлено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

## Співвідношення видів технічних помилок читання, допущених учнями других класів

|  |  |
| --- | --- |
| Вид помилки | Кількість помилок у % |
| Учні із ЗПР | Учні знормотиповим розвитком |
| Пропуски букв | 50 | 22,7 |
| Пропуски складів | 32 | 4,5 |
| Пропуски слів | 4,5 | 12,4 |
| Додавання букв | 9 | 3,4 |
| Додавання складів | 24,5 | 4,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додавання слів | 9 | 0 |
| Перестановки букв | 36 | 18,2 |
| Перестановки складів | 32 | 4,5 |
| Перестановки слів | 0 | 0 |
| Персеверації | 13,6 | 0 |
| Антиципації | 2,9 | 0 |
| Контамінації | 4,5 | 0 |
| Змішування букв, схожих за накресленням | 36 | 4,5 |
| Змішування літер, що позначають голосні звуки, якімають акустико-артикуляційну схожість | 22,7 | 14,5 |
| Змішування букв, що позначають приголосні звуки,що мають акустико-артикуляційну схожість | 18 | 13,6 |
| Змішування літер, що позначають твердість-м'якістьприголосних звуків | 18 | 9 |
| Помилки у вживанні наголосу | 100 | 55 |
| Аграматизми | 54,5 | 13,6 |
| Заміни слів за оптичною схожістю | 9 | 4,5 |
| Заміни слів на основи смислової схожості | 86,4 | 32 |
| Помилки в інтонаційному позначенні меж речення | 54,5 | 18 |
| Непродуктивні повтори | 68 | 13,6 |
| Втрати рядка під час читання | 27,8 | 9 |
| Повтори рядка під час читання | 7,3 | 0 |
| Використання допоміжних засобів стеження зарядком під час читання | 72,7 | 22,7 |

Пропущені букви записували на початку, в середині слів, у місцях збігу приголосних і навіть між голосними. Наприклад, зійшло -

«заплутаний», гілка — «гику», спійманий — «спійманий». Варто зазначити, що у 14% учнів з ООП ці помилки мали стійкий, повторюваний характер, діти часто пропускали літери навіть у легкочитаних і добре відомих словах.

Пропуски складів – це помилки, які переважно спостерігалися в учнів з особливими потребами (32%). Пропуски траплялися як на початку, так і в середині слова і мали різний ступінь складності. Внаслідок пропуску складу на початку слова змінювалася лише форма слова (хотів – «хотів», розтопив – «зробив». Пропуски слів виявлені у невеликої кількості студентів обох груп). Ці помилки мали стійкий характер і характеризувались пропусками службових частин мови – сполучників і прийменників.

Додавання букв і складів відбувалося з однаковою частотою в учнів обох груп, переважно в середині слова. Ці помилки мали стійкий, специфічний характер у всіх учнів і, як правило, призводили до спотворення сенсу прочитаного та його нерозуміння. Наприклад, несла – «несла», «несла», кусала – «вкакусив», махала – «хивила».

Учні із затримкою психічного розвитку робили майже однакову кількість перестановок букв і складів, причому помилки допускалися як у складних, багатоскладових словах, так і в легких, загальновідомих словах.Наприклад, голуб - "гобулка", гілка - "гікла", осока - "килюна",

Перестановок і додавання слів під час читання у досліджуваних студентів не відбувалося.

Особливу увагу слід звернути на аграматизми під час читання для учнів з вадами навчання. Такий тип помилок виявлено у 54,5% другокласників з ОНР і лише у 13,6% учнів з нормотиповим розвитком. В основному порушується зв’язок головних членів речення: мурашка спустилася – «Мурашка зійшла», голуб злетів – «голуб злетів», хотів читати – «хотів зачинити». У студентів з нормотиповим розвитком такі помилки мали випадковий характер і зазвичай помічалися та виправлялися самостійно.

До замін слів за семантичною подібністю відносяться помилки, викликані здогадами, які проявляються в заміні слів за семантичною близькістю. Цей тип помилок є у 86,4% учнів з ОНР та у 32% учнів без відхилень у розвитку. Наприклад, спустився до струмка -

«спустився до річки», кинув у нього гілку — «кинув у нього палицею». Як правило, учні з ООП не помічали своїх помилок і навіть використовували деформовані вислови в процесі подальшого переказу тексту.

Помилки в інтонаційному позначенні меж речень виявлялися в недотриманні пауз під час читання в кінці речень, невиправданих паузах у реченнях, а також у неправильних інтонаційних наголосах.

в процесі читання. Ця категорія помилок виявилася у 54,5% учнів з ООП та 18% учнів контрольної групи.

Варто відзначити той факт, що 72,7% учнів з ООП під час читання стежили за рядком пальцем чи лінійкою. Їх однолітки з масових класів дотримувалися лінії лише у 22,7% випадків.

Вивчення змістової сторони читання вголос і «про себе» відбувалося за двома параметрами: вмінням точно переказувати текст і розумінням прочитаного тексту. На матеріалі самостійних монологів (переказ байки «Мурашка і голубка», оповідання «Стара лялька») оцінено цілісність і зв’язність переказу, а саме:

- точність передачі;

- самостійність побудови переказу;

- семантична адекватність;

- програмування тексту, його лексико-граматичне оформлення.

Крім того, під час оцінки переказу враховувалася кількість словесних замін; довжину тексту визначали шляхом підрахунку загальної кількості слів у тексті.

Аналіз обсягу тексту самостійного висловлювання виявив, що студенти експериментальної групи здатні складати коротші розповіді, ніж їхні однолітки з контрольної групи. Найдовший переказ байки «Мурашка і голуб» учнями з нормотиповим розвитком становив 54 слова, учнями з особливими потребами – 42 слова (всього в тексті 57 слів). Найдовший переказ повісті

«Стара лялька» складала 60 слів для учнів без порушень розвитку, 44 слова для учнів з особливими потребами (всього в тексті 60 слів).

Уміння якомога точніше передавати загальний зміст тексту, використовуючи слова та фрази автора, продемонстрували лише 18,2% учнів з особливими потребами. У масових класах частка таких учнів становить 41%.

Більшість учнів з ЛД не здатні самостійно побудувати зв'язну, зв'язну розповідь і потребували додаткових запитань від експериментатора.

Помилки, що свідчать про труднощі програмування зв'язного мовлення, припускалися учнями з ООП значно частіше, ніж учнями з нормотиповим розвитком. До таких помилок відноситься, насамперед, пропуск значних частин тексту, що призводить до спотворення сенсу всієї розповіді. Вони мали місце в розповідях 45,4% студентів експериментальної та 18,2% студентів контрольної групи.

Порівняльні дані щодо кількості помилок під час переказу прочитаного тексту студентами контрольної та експериментальної груп наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

## Співвідношення видів помилок, допущених учнями других класів під час переказу прочитаного тексту

|  |  |
| --- | --- |
| Вид помилки | Кількість помилок у % |
| Учні із ЗПР | Учні знормотиповим розвитком |
| Пропуски значущих (смислових) частин тексту | 41 | 18 |
| Пропуски підмета | 36,4 | 13,6 |
| Пропуски присудка | 22,7 | 4,5 |
| Перестановки слів, інверсії | 22,7 | 9 |
| Заміни слів | 45,5 | 22,7 |
| Порушення словотворення | 54,5 | 36,3 |
| Пропуски службових частин мови | 32 | 18 |

За результатами аналізу самостійних доповідей молодших школярів з особливими потребами встановлено, що в учнів цієї категорії спостерігається зниження успішності відтворення експериментального матеріалу. У переказах спостерігаються не тільки пропуски слів, узагальнюючі заміни, словесні парафазії, а й порушення динамічної схеми вираження та спрощення будови мовленнєвих одиниць. Крім того, в розповідях учнів с

ЗПР має свої внески, що свідчить про дефіцит логічного запам’ятовування та нездатність значної частини студентів одночасно зберегти в оперативній пам’яті всі лексичні компоненти вихідного тексту. Виявлені фактори зумовлюють порушення мовленнєвої програми, появу нових мовленнєвих і психічних продуктів.

У ході дослідження також було виявлено в групі другокласників з особливими потребами, які допускали помилки стійкого специфічного характеру. І це дає підстави діагностувати у них дислексію – 5 (45,4) учнів з ООП. У 6 (54,6%) учнів з ОНР специфічні порушення читання являють собою складне поєднання кількох груп помилок, що ускладнює ідентифікацію якоїсь однієї форми дислексії та дає підстави стверджувати про змішану дислексію (фонематична в поєднанні з аграматичною). ).

Розподіл форм дислексії серед учнів з ООП був таким:

1. Фонематична дислексія – 3 (27,2%).

2. Неграматичні – 2 (18,2%).

3. Змішані (фонемато-граматичні) – 6 (54,6%).

Враховуючи поширеність цих форм дислексії серед другокласників з ООП, зупинимося детальніше на системі роботи з подолання фонематичної та аграматичної дислексії.

## 3.2. Організаційно-педагогічні засади методики формувального навчання

 Як свідчать результати констатувального експерименту, читання молодших школярів із затримкою психічного розвитку характеризується не тільки зниженою швидкістю читання, великою кількістю технічних помилок, а й уповільненим темпом проходження етапів оволодіння навиком читання, що виявляється в частому виникненні різного роду помилок: змішуванні оптично схожих літер, замінах слів за семантичною схожістю, аграматизми, пропуски і перестановки букв і складів, непродуктивні повтори, інтонаційні позначення меж речень, а також пропуски і повтори рядків. Особливість помилок читання в учнів з ОНР пояснюється тим, що, перебуваючи на нижчому рівні читання, ці діти відчувають характерні для цього етапу труднощі, тоді як однолітки з нормотиповим розвитком їх уже подолали. Читання молодших школярів із затримкою розумового розвитку характеризується не тільки зниженою швидкістю читання, великою кількістю технічних помилок, а й уповільненим темпом проходження етапів оволодіння навичкою читання, що проявляється в часте виникнення різного роду помилок: змішування оптично схожих букв, заміна слів за семантичною подібністю, аграматизми, пропуски і перестановки букв і складів, непродуктивні повтори, інтонаційні позначення меж речень, а також пропуски і повтори рядків. Ми виділили дві домінуючі форми дислексії в учнів молодшого шкільного віку – фонематично-аграматичну та їх поєднання.Відповідно, методика формуючого експерименту передбачала розробку засобів психолого-педагогічної корекції, спрямованих на усунення цих форм дислексії. Корекційно-розвивальна робота з учнями другого класу з особливими освітніми потребами проводилась протягом чотирьох місяців в очній формі. -особова і виносна форма. Попередньо була проведена консультація з батьками учнів щодо необхідності закріплення матеріалу вдома. Під час проведення корекційно-розвивального впливу один раз на тиждень або за бажанням батьків проводились індивідуальні консультації для батьків. Така організація роботи дала змогу забезпечити тісний зв’язок із сім’ями дітей-інвалідів та сприяла підвищенню ефективності корекційно-розвивальної роботи.

Під час організації корекційно-розвивальної роботи з усунення фонематичної дислексії ми враховували механізм порушення процесу читання у молодших школярів із порушеннями навчання. Оскільки у вказаній категорії дітей

операції лінгвістичного аналізу та синтезу виявляються несформованими, на розвиток яких були спрямовані основні зусилля корекційного впливу. Цілеспрямована робота з розвитку мовного аналізу та синтезу проходила за такими напрямами:

1) розвиток розбору речень на слова;

2) розвиток компонентного аналізу та синтезу;

3) формування фонематичного розбору та синтезу [35].

Розвиток реченнєвого розбору. Для формування вміння другокласників з особливими потребами розбирати речення на слова використовувалися такі завдання:

1. Визначте межі речень у друкованому тексті без крапок.

2. Складіть речення за сюжетним малюнком і визначте кількість слів у ньому.

3. Із поданою кількістю слів складіть речення.

4. Розширте речення, збільшивши в ньому кількість слів.

5. Із довільно поданих слів складіть речення.

6. Складіть речення з кількох картинок, на яких зображено один і той же предмет у різних ситуаціях. (Наприклад, діти придумують речення зі словом береза: Росте береза ​​біля хати. На березі з'явилися листочки. Граки звили гнізда на високому березі. Діти граються під березою. Потім діти називають речення, в якому слово береза ​​стоїть першим, потім речення, у якому слово стоїть другим і т. д.).

7.Придумайте речення з поданим словом, складіть графічну схему речення.

8. Складіть речення за графічною схемою.

9. Визначте місце слів у реченні (в якому порядку) [26].

Розвиток компонентного розбору та синтезу. У процесі оволодіння навичкою читання велике значення має вміння розбирати слова на складові

його композиції. При цьому роль складового розбору обумовлена ​​насамперед тим, що на початкових етапах дитина вчиться читати по складах, зливати звуки в склади, синтезувати склади в слово і засвоювати слова на основі цього поєднання. У процесі формування дії складового розбору з опорою на зовнішні засоби були запропоновані такі завдання: вистукувати слово по складах, супроводжувати вимову слова по складах рухами руки справа наліво і зліва на правильно. Також використовувався кінестетичний супровід – сприйняття тильною стороною долоні рухів нижньої щелепи під час вимови слова.

У процесі розвитку композиційного розбору в плані мовлення важливе вміння розрізняти голосні звуки слова. Дітей з особливими потребами навчали основного правила розподілу складів: стільки складів, скільки голосних звуків у слові. Опора на голосні звуки дозволила усунути й запобігти таким помилкам читання, як пропуск або додавання голосних. Розвиток фонематичного розбору та синтезу. Логопедична робота розпочалася з розрізнення голосних і приголосних звуків, учням з особливими потребами роз’яснено ці звуки, відмінності в їх акустичних та вимовних особливостях. Пояснено, що голосні та приголосні відрізняються способом артикуляції та характером звучання. Вони звернули увагу на те, що голосні утворюють склад, є складотворчими звуками.

Для формування навички виділення голосного звука зі складу дітям пропонувалися склади різної будови з різними голосними, наприклад: ах, вус, ма, так, кра, аст, золь. Були запропоновані такі завдання:

1. Назвіть тільки голосний звук складу.

2. Покажіть букву, яка позначає голосний звук складу.

3. Запишіть тільки голосні звуки складів.

4. Назвіть і запишіть склад із поданим голосним звуком.

5. Визначте місце голосного звука в складі, покажіть відповідну букву.

6. Назвіть і запишіть склад, у якому голосний звук стоїть на першому, другому чи третьому місці.

Для формування вміння виділяти голосні звуки в слові на початковому етапі ми пропонували учням з ОНР однокореневі слова, до складу яких входять склади різної структури. Надалі робота проводилася на матеріалі двоскладових і трискладових складів. Дітям були запропоновані такі вправи:

1. Назвіть голосні звуки слова.

2.Запишіть за схемою тільки голосні звуки поданого слова (Наприклад, слово

зірочка позначається так: я а, слово капуста - а в а).

3. Виділіть із слова голосні звуки, виділіть відповідні букви з алфавіту.

4. Розташуйте малюнки під відповідними схемами буквами, що позначають голосні звуки.

5.Скласти слова за різними графічними схемами, на яких написані букви, що позначають голосні звуки.

Під час логопедичної роботи з розвитку фонематичного розбору і синтезу ми враховували складність різних форм цієї складної психічної операції та послідовність її формування в онтогенезі. У зв'язку з цим розробка звукового аналізу і синтезу здійснювалася в такій послідовності:

1. Виділення (розпізнавання) звука на тлі слова, тобто визначення наявності звука в слові. Наприклад: визначити, чи є звук [л] у словах пила, лижа, будинок, кіт, вила, лопата, сало, качка.

2. Артикуляція звуку з початку і кінця слова. Для цього пропонувалися такі завдання: визначити перший звук, останній звук у слові; визначити місце звука в слові.

3. Визначення послідовності звуків у слові.

4. Визначення кількості звуків у слові.

5. Визначення місця звука по відношенню до інших звуків у слові.

Для корекційно-розвивальної роботи за цими напрямами ми використовували дидактичний матеріал, поданий у посібнику Р. Лалаєвої [10].Розвиток складних форм фонематичного розбору (визначення послідовності, кількості і місця звуків у слові) здійснювався в тісному зв'язку з навчанням читання на основі сучасного розуміння процесу оволодіння цим умінням. Становлення функції фонематичного розбору як розумової дії відбувалося поетапно.

Перший етап формування фонематичного розбору на основі допоміжних засобів і зовнішніх дій.

Другий етап формування дії фонематичного розбору в плані мовлення.

Третій етап формування дій фонематичного розбору в розумовому плані

[33].

Паралельно з розвитком мовного аналізу та синтезу у молодших людей

у школярів з ОНР із фонематичною дислексією проводилась робота з диференціації фонем, оскільки, за даними нашого дослідження, значна кількість помилок під час читання у вказаної категорії дітей зумовлена ​​порушенням фонематичного розпізнавання, акустичної диференціації звуків мови.

На першому етапі послідовно уточнювався артикуляційний і акустичний образ кожного зі змішаних звуків. Робота проводиться за наступним алгоритмом:

1. Уточнення звуковимови на основі зорового, слухового, тактильного сприйняття, кінестетичних відчуттів.

2. Виділення звуку зі складу твору.

3. Формування вміння розрізняти наявність звука в слові.

4. Визначення місця звука в слові.

5. Виділення з речення слова з цим звуком [35].

На другому етапі проводилося порівняння конкретних пар звуків, змішуваних дитиною у вимові і на слух. Диференціація звуків проводилася в тій же послідовності, що і робота над з'ясуванням слухових і вимовних особливостей кожного звука.Але головною метою цього етапу є розрізнення звуків, тому мовленнєвий матеріал включав переважно слова зі звуками, які дитина змішує під час читання.

Диференціацію фонем проводили за традиційною методикою (М.Фомічов): диференціація ізольованих звуків, диференціація в складах, словах, реченнях і зв'язному мовленні.

Під час організації логопедичної роботи з подолання аграматичної дислексії ми враховували механізм порушення – недорозвинення граматичної сторони мовлення, несформованість морфологічних і синтаксичних узагальнень в учнів з порушеннями навчання. Відповідно корекційно-розвивальне навчання здійснювалось за такими напрямками

1. Формування морфологічної системи мови (навички словозміни та словотворення);

2. Оволодіння дітьми реченнями різної синтаксичної будови [14].

При цьому слід зазначити, що розвиток морфологічної системи мови здійснювався в тісному зв'язку з навчанням будови речень, з розвитком словникового запасу, а також з формуванням фонематичного розбору і синтезу.

У процесі роботи над морфологічною системою рідної мови у дітей вперше формується вміння так диференціювати граматичні значення.

послідовність Спочатку з групи словоформ виділялося загальне значення, потім загальна морфема, що позначає це значення. Звук цієї морфеми співвідносився з буквеним позначенням. Далі підтверджується правильність використання морфеми в усній чи письмовій формі мови.

Формування навичок словозміни проводилось за методикою І. Садовнікової [27].

Роботу розпочали з утворення відмінків іменників у такій послідовності:

1) диференціація називного відмінка однини;

2) закріплення безприйменникових відмінкових конструкцій у такій послідовності: знахідний, родовий, давальний, орудний;

3) відмінкові прийменниково-відмінкові конструкції;

4) форми множини іменників спочатку без прийменників, потім з прийменниками.

При визначенні послідовності в роботі з прийменниково-відмінковими конструкціями враховувалась послідовність їх появи в онтогенезі. У зв’язку з цим спочатку опрацьовувалися прийменники В, НА, ПІД з чітко вираженим видовим значенням, а пізніше – прийменники НАД, З (ЗИ), ИЗ, БЛИЗЬ, ЗА, ПРЕД, МЖЖ, ПО, ЧЕРЕЗ, З. -ПІД. Всі

прийменник спочатку розвинувся окремо від інших прийменників. Робота проводилась у двох напрямках: з’ясування його видового значення та робота над відмінковою формою іменника, з яким він вживається.Після ізольованого відпрацювання окремих прийменників проводилась диференціація кількох прийменників одночасно. Для уточнення розуміння прийменників в імпресивному мовленні учням з особливими потребами пропонувалися картинки з різним просторовим розташуванням предмети - ложка в чашці, ложка на чашці, ложка під чашкою. Дітям було задано питання: «Де ложка в чашці? Де ложка на чашці? Де ложка під чашкою?», дитина повинна була показати відповідну картинку. Також пропонували виконати дії з предметами відповідно до завдань логопеда: «Поклади олівець а) в пенал, б) під пенал, в) під книгу». Потім завдання ускладнили: дітям дали картки з трьома картинками до різних прийменників. Логопед називав прийменник, діти закривали картку з відповідним малюнком.

Словозміну прикметників опрацьовували в такій послідовності:

1) узгодження прикметника з іменником у називному відмінку однини та множини;

2) узгодження прикметника та іменника в непрямому відмінку однини;

3) узгодження прикметника та іменника у множині.

Відмінювання дієслів фіксувалося за таким алгоритмом:

1) узгодження дієслів теперішнього часу та іменників за числами;

2) узгодження дієслів та іменників минулого часу в роді й числі;

3) диференціація дієслів доконаного і недоконаного виду [18].

Під час формування навичок словотворення ми використовували такі завдання:

1. Утворіть за малюнками зменшувально-пестливі форми іменника за опорними словами (хата-хата, шафа-шафа, береза-береза);

2. Утворіть від іменника прикметник за малюнками лото «What is it made of?».

3. Утворіть дієслова з різними префіксами.

4. Доберіть споріднені слова серед слів, близьких за звуковою будовою (вода — вода, водій).

Формування словозмінних і словотворчих навичок здійснювалося в тісному зв'язку спочатку - на рівні слова, потім у словосполученнях, потім у реченнях.

Наведемо приклади вправ, які пропонувалися учням з особливими потребами.

1. Допиши назву кольору до слів: помідор ... .., груша ... .., яблуко ... ...

2. До поданих слів допишіть назву предмета: високий ......, веселий,

довгий ......., червоний ... .., круглий ....

3. Виберіть картинки, до яких можна замінити слова він, вона або

це.

4. Вставте пропущене слово в речення: Квіти стоять ... у вазі. огірки

вирощування ... грядки. Книги на столі.Вони літають над квітами..

Формування синтаксичної структури речень базувалося на послідовності появи різних типів речень в онтогенезі. Робота проводилася в такій послідовності:

1. Двоскладні речення, до складу яких входять підмет, виражений іменником, і присудок, виражений дієсловом у 3-й особі теперішнього часу.

2. Інші двоскладні речення.

3. Поширені речення з 3-4 слів.

4. Складнопідрядні речення.

5. Складносурядні речення [9].

У процесі формування синтаксичної структури речення велике значення мала опора на зовнішні схеми та ідеограми. Спочатку на матеріалі 1-2 речень дітям пояснювали спосіб складання речення за допомогою наочних схем (фішок). Для прикладу була запропонована картина «Дівчинка купає ляльку». За допомогою питань визначають підмет, присудок, об’єкт дії. Кожен з обраних елементів був позначений чіпом. Діти ставили фішки на малюнку, тобто безпосередньо співвідносили із зображеними предметами та дією. Учні склали речення за малюнком та представили його схему.

З використанням графічних схем ми пропонували учням такі завдання:

1. Добір речень за поданою графічною схемою.

2. Складання речень за відповідною схемою.

3. Самостійне складання речень за поданою графічною схемою.

4. Складання узагальненого уявлення про зміст речень, відповідних одній графічній схемі.

Поряд із цими завданнями використовувалися також: дача відповідей на запитання, самостійне складання речень різної будови, розподіл речень.

Після формувального тренінгу ми провели контрольний зріз для визначення ефективності запропонованої нами системи заходів, спрямованих на подолання дислексії у молодших школярів.

**3.2. Аналіз результатів формувального експерименту**

З метою перевірки ефективності запропонованої системи логопедичної роботи з корекції дислексії в учнів початкових класів із затримкою психічного розвитку нами було проведено діагностичний експеримент за тією ж методикою, що й констатувальний. Динаміку оволодіння процесом читання зазначеною категорією учнів досліджували в порівняльному аспекті за показниками сформованості техніко-змістової сторони навички:

1) швидкість читання вголос;

2) швидкість читання «про себе» (мовчки);

3) правильне читання вголос;

4) переказ прочитаного тексту.

Результати представлені в таблиці 2.7. - 2,8.

Як бачимо, у 2 (18,2%) швидкість читання за хвилину зросла і стала відповідати нормативним показникам (39-45 слів на хвилина). Слід зазначити, що 5 (45,5%) учнів з ОНР показали техніку читання нижче норми. На початку експериментального дослідження цей показник становив 63,6%. З іншого боку, після формувального навчання 6 (54,5%) другокласників з порушеннями навчання мали швидкість читання відповідно до норми. На контактному етапі цей показник був меншим – 36,4%.

Таблиця 2.7.

**Порівняльні показники швидкості читання у молодших школярів із ЗПР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Етап експериментальногодослідження | Швидкість читання вища за нормативні показники | Швидкість читання відповідно норми | Швидкість читання нижча за норму |
| К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % |
| Констатувальний | - | - | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 |
| Діагностичний (після формувальногонавчання) | - | - | 6 | 54,5 | 5 | 45,5 |

Подібна тенденція виявлена ​​під час дослідження швидкості читання мовчки (табл. 2.8). До початку формувальної освіти тільки при

У 2 (18,2%) другокласників з ООП швидкість читання мовчки відповідала нормативним показникам. Після формувального експерименту цей показник зріс до 36,4%, тобто у двох студентів з особливими потребами спостерігалась позитивна динаміка. У той же час у 7 (63,6%) дітей швидкість читання «про себе» залишилася нижче норми. До експерименту цей показник становив 81,8%.

Таблиця 2.8.

**Порівняльні показники швидкості читання «мовчки» в учнів**

**других класів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Етап експериментальногодослідження | Швидкість читання вища за нормативні показники | Швидкість читання відповідно норми | Швидкість читання нижча за норму |
| К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % |
| Констатувальний | - | - | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 |
| Діагностичний (після формувальногонавчання) | - | - | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 |

70

60

50

40

30

20

10

0

Констатувальний

експеримент

Діагностичний

експеримент

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Рис. 2.2. Порівняльні показники правильності читання у другокласників із ЗПР на констатувальному етапі та після формувального навчання

Як бачимо, після формувального навчання кількість учнів із ЗПР, які припустилися під час читання більше 10 помилок зменшилася. Так, якщо на етапі констатувального експерименту дітей з низьким рівнем правильності читання було 7 (63,6%), то після корекційно-розвивальної роботи їх стало 5 (45,5%). Натомість показники середнього рівня збільшилися з 36,4% до 54,5%. Такі кількісні показники засвідчують про позитивну тенденцію, хоча достатнього та високого рівнів сформованості правильності читання у другокласників із ЗПР все ж таки не було виявлено.

Нами було здійснено порівняльний аналіз помилок технічної сторони читання.

Аналіз розподілу видів помилок в учнів із ЗПР засвідчує зменшення їх кількості та повторюваності після формувального навчання, хоча їх різноманітність залишилася незмінною. Домінуючими помилками у дітей із ЗПР залишилися: неправильне вживання наголосу (79%), заміни слів за смисловою схожістю (62%), непродуктивні повтори (49,4%), інтонаційні

позначення меж речень (42,9%), аграматизми (54,5%), пропуски букв (38,9%), перестановки букв (24,2%), змішування літер, схожих за накресленням (32,1%), пропуски складів (24,2%), перестановки складів (20,3%). Допоміжні засоби під час читання учні із ЗПР використовували у 54,9% випадків. Отже, ми можемо зробити висновок про позитивну динаміку у формуванні технічної сторони читання у другокласників із ЗПР.

Таблиця 2.9.

**Порівняльні показники співвідношення видів технічних помилок читання, допущених учнями других класів із ЗПР до початку та після проведення формувального навчання**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид помилки | Кількість помилок у % |
| Констатувальний експеримент | Контрольтний експеримент(післяформувального навчання) |
| Пропуски букв | 50 | 38,9 |
| Пропуски складів | 32 | 24,2 |
| Пропуски слів | 4,5 | 1,4 |
| Додавання букв | 9 | 4 |
| Додавання складів | 24,5 | 18,8 |
| Додавання слів | 9 | 3,2 |
| Перестановки букв | 36 | 24,2 |
| Перестановки складів | 32 | 20,3 |
| Перестановки слів | 0 | 0 |
| Персеверації | 13,6 | 11,1 |
| Антиципації | 2,9 | 2,2 |
| Контамінації | 4,5 | 0,9 |
| Змішування букв, схожих за накресленням | 36 | 32,1 |
| Змішування літер, що позначають голоснізвуки, які мають акустико-артикуляційну | 22,7 | 18,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| схожість |  |  |
| Змішування букв, що позначають приголосні звуки, що мають акустико-артикуляційнусхожість | 18 | 14,6 |
| Змішування літер, що позначають твердість-м'якість приголосних звуків | 18 | 12,6 |
| Помилки у вживанні наголосу | 100 | 79 |
| Аграматизми | 54,5 | 44,6 |
| Заміни слів за оптичною схожістю | 9 | 6,1 |
| Заміни слів на основи смислової схожості | 86,4 | 62 |
| Помилки в інтонаційному позначенні межречення | 54,5 | 42,9 |
| Непродуктивні повтори | 68 | 49,4 |
| Втрати рядка під час читання | 27,8 | 18,7 |
| Повтори рядка під час читання | 7,3 | 6,2 |
| Використання допоміжних засобів стеженняза рядком під час читання | 72,7 | 54,9 |

Аналіз результатів сформованості смислової сторони читання засвідчив, що у дітей із ЗПР зменшилася кількість помилок під час переказу прочитаного тексту. Порівняльні показники представлено у таблиці 2.10.

Таблиця

2.10.

**Порівняльні показники співвідношення видів помилок, допущених учнями других класів із ЗПР під час переказу прочитаного тексту**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид помилки | Кількість помилок у % |
| Констатувальний експеримент | Контрольтний експеримент(післяформувального навчання) |
| Пропуски значущих (смислових) частин тексту | 41 | 28,9 |
| Пропуски підмета | 36,4 | 26,6 |
| Пропуски присудка | 22,7 | 19,2 |
| Перестановки слів, інверсії | 22,7 | 19 |
| Заміни слів | 45,5 | 33,4 |
| Порушення словотворення | 54,5 | 29,9 |
| Пропуски службових частин мови | 32 | 27,8 |

Встановлено, що після проведення формувального навчання обсяг тексту самостійного мовлення другокласників з особливими потребами збільшився на 6-8 складів і становив 48-50 слів. Уміння якомога точніше передавати загальний зміст тексту, використовуючи слова та фрази автора, продемонстрували 27,2% учнів з особливими потребами. До початку формувальної освіти цей показник становив лише 18,2%.

Діти менше потребували допомоги експериментатора у вигляді додаткових запитань при самостійному побудові зв'язної, зв'язної розповіді.

У 2-х класів з ЛД ще були помилки, що свідчать про труднощі програмування зв'язного мовлення. Це пропуски значущих частин тексту (підмет, присудок) – 26,6%, 19,2% відповідно, заміна слів – 33,4%, що призводить до спотворення сенсу всієї розповіді. Слід відмітити значне зниження кількості аграматизмів у вигляді порушення операцій словотворення з 54,5% - на констатувальному етапі до 29,9% - після формувального навчання.

Отже, порівняльний аналіз отриманих результатів формуючого експерименту засвідчив позитивну динаміку розвитку як технічної, так і змістової сторони навички читання, що дає підстави стверджувати про ефективність обраних засобів психолого-педагогічної корекції. дислексії у молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

**Висновки до розділу 3**

У розділі представлено розроблену автором структурно-функціональну модель мовленнєвого розвитку учня початкової школи, яка ґрунтується на визначенні поняття «мовленнєвий розвиток», наведеному в розділі 1 (п. 1.1) цього дослідження. Компоненти мовленнєвого розвитку особистості поєднують дві детермінанти – упорядковані підсистеми: психофізіологічні особливості (ПФО) (психосенсорно-моторний компонент) і соціально-особистісні характеристики особистості (СОО) (мотиваційно-потребові, мовленнєво-когнітивні, діяльнісні). ). -результативні компоненти), структурна організація яких має якісні та кількісні відмінності. Психосенсорно-моторний компонент відображає структурні особливості природного розвитку особистості дитини, включає сенсомоторний і перцептивно-когнітивний компоненти, які найтісніше пов'язані з невербальними індивідуально-психологічними особливостями особистості. Соціально-особистісні характеристики особистості (СОК) за своїм змістом відповідають вербальному аспекту (мовленнєвій діяльності) і включають у мотиваційно-потребовий компонент внутрішні та зовнішні джерела навчальної мотивації та особистісні джерела навчальної мотивації; у мовленнєво-когнітивному – мовленнєво-мовні та мовленнєво-прагматичні уміння та навички, формування процесів кодування, декодування, перекодування; в діяльнісно-результативній - рефлексія, самоконтроль, довільна увага і саморегуляція. На основі розробленої моделі розвитку мовлення ми визначили критерії та показники його сформованості.У роботі виявлено, що комплексні та системні підходи до процесу дослідження мовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією характеризуються структурністю та системністю, є доцільними та науково виваженими. З огляду на це системно-комплексний підхід визнано фундаментальним і базовим у роботі.

Запропонований підхід базується на попередженні проявів порушень, а не на їх констатації, тобто забезпечує своєчасну діагностику рівня сформованості основних передумов (функцій, процесів і вмінь), необхідних для оволодіння грамотністю та формування писемного мовлення. Пропедевтичний і початковий періоди навчання письма молодших школярів повинні бути спрямовані на вивчення розвитку виникаючих функцій та їх фонових компонентів; враховувати готовність фонових рівнів до створення руху, а також спрямовувати роботу на вивчення і розвиток образного мислення, зорових функцій і зорово-просторових уявлень, оскільки ці процеси сприяють вдосконаленню глибинних рівнів мовлення і мислення. діяльність. . Тому акцентується увага на мовленнєвому розвитку особистості молодшого школяра з дисграфією для забезпечення його необхідних освітніх потреб.Система роботи з мовленнєвого розвитку зазначеної категорії дітей – це комплекс принципів, методів, форм, прийомів, способів і засобів, які ведуть до створення спеціально організованого корекційно-педагогічного простору, в якому відбувається взаємодія мовлення та розвиток мовлення. мовлення здійснюється за допомогою мови. буває, буває, минає. терапевта, педагога, психолога, батьків і дитини в логокорекційному середовищі є важливим..

**ВИСНОВКИ**

Аналіз спеціальної психолого-логопедичної літератури засвідчив, що читання характеризується як ієрархічно структурований психофізіологічний процес, в основі якого лежить взаємодія різних аналізаторів: зорового, мовно-моторного, мовно-слухового та моторного. Оволодіваючи навичкою читання, діти проходять певні етапи, що мають різний психологічний зміст: засвоєння звуко-буквених позначень; складове читання; етап формування техніки синтетичного читання та етап синтетичного читання. Поширеність дислексії як специфічного порушення процесу читання, що має стійкий характер, зумовлена ​​рядом факторів:

- спадкова або набута схильність до затримки формування функціональних систем, важливих для читання;

- порушення усного мовлення органічного походження;

- труднощі формування функціональної асиметрії півкуль головного мозку (латералізації) у дитини.

- порушення сприйняття простору і часу, аналізу і відтворення просторово-часової послідовності.

У психологічному аспекті дислексія обумовлена ​​недорозвиненням психічних функцій, що забезпечують нормальний процес читання (зоровий аналіз і синтез, просторові уявлення, фонематичне сприйняття, фонематичний аналіз і синтез, недорозвинення лексико-граматичної будови мови).Психофізіологічною основою виникнення помилок під час читання в учнів з порушеннями навчання є: повільний темп сприйняття та переробки сприйнятої інформації; труднощі встановлення зв'язків між зоровим і слуховим та центри мовлення та слуху; низька швидкість психічних процесів; системний недорозвиток мовлення та низький рівень самоконтролю. За результатами проведеного експериментального дослідження виявлено особливості оволодіння навичкою читання другокласників із затримкою психічного розвитку: уповільнення оволодіння як технічною, так і змістовою стороною навик читання. Найбільш поширеними є технічні помилки, механізми яких:

- труднощі зорового аналізу і синтезу, просторові уявлення і нестійкість уваги (змішування оптично схожих літер, пропуски і повторення рядків);

- відсутність звукового аналізу та синтезу (пропуски та перестановки букв і складів);

- несформованість слухомовленнєвої диференціації фонем (змішування та заміна звуків під час читання);

- недорозвинення граматичної будови мовлення (аграматичність і труднощі позначення меж речень;

- нерозвиненість навичок контролю та самоконтролю (непродуктивні повторення, випадання рядка під час читання

Ми з’ясували, що змістова сторона читання учнів з порушеннями навчання характеризується невмінням самостійно будувати зв’язний, послідовний переказ прочитаного тексту. Значні труднощі виявлено під час програмування самостійної монологічної мови (пропуск значущих частин тексту, перестановки та заміни слів, інверсії).

Відповідно, виявлено форми дислексії учнів молодшого шкільного віку з порушеннями навчання: фонематична – у 27,2%, аграматична – у (18,2%) та змішана (фонемо-аграматична) – у 54,6%.

За результатами констатувального експерименту систематизовано та апробовано систему психолого-педагогічних засобів корекції дислексії у студентів з порушеннями навчання, спрямовану на розвиток і подолання порушень психофізіологічних механізмів, що спричинюють стійку неспроможність зазначеної особистості. категорії дітей для оволодіння навичками читання: (формування навичок мовного аналізу та синтезу, розвиток фонематичного сприйняття, лексико-граматичної будови мовлення, зв’язного мовлення) у поєднанні з формуванням навичок контролю та самоконтролю, а також розвиток психічних функцій (різних видів пам'яті, уваги, мислення, емоційно-вольової та мотиваційної сфер). Експериментально доведено ефективність представлених засобів психолого-педагогічної корекції: встановлено позитивну динаміку у розвитку швидкості та правильності читання у молодших школярів з порушеннями навчання, зменшилась кількість технічних і змістових помилок, мотивації до читання підвищився.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бадер В. І. Взаємозвязок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2004. 36 с.
2. Баль Н. М. Актуальні проблеми діагностики мовленнєвих порушень у дітей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2010. № 14. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/apko\_2010\_1\_4.pdf (дата звернення: 08.09.2016).
3. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ: Либідь, 2003. 278 с.
4. Бех В. П., Бех Ю. В. Саморегуляційна парадигма освіти як процес і продукт концептуалізації управління галуззю. Нова парадигма: журнал наукових праць / гол. ред. В. П. Бех. Київ, 2008. Вип. 77. С. 21–26.
5. Бех І. Д., Вознюк В. О., Левківський М. В. Деякі аспекти нової виховної парадигми (в контексті творчості А. С. Макаренка). Педагогіка і психологія. 2000. № 1. С. 5–17.
6. Блінова Г., Пічугіна Т. Дидактичний матеріал для подолання вад письма у дітей. Київ: Благовіст, 2004. 196 с.
7. Бондар В. І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці: навч. посібник. Київ: Наш час, 2005. 176 с.
8. Боряк О. В. До проблеми системного недорозвинення мовлення. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. № 29. C. 21–27.
9. Боряк О. В. Методика логопедичного обстеження розумово відсталих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / за заг. ред. Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картавої. Суми: ВВП «Мрія», 2015. С. 133–152
10. Боряк О. В. Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03. Київ, 2019. 40 с.
11. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень: навч. посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
12. Вознюк О. В. Дубасенюк О. А. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 684 с.
13. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 308 с.
14. Гаврилова Н. С. Класифікації порушень мовлення. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. соціально-педагогічна. 2012. Вип. ХХ: у 2-х ч. Ч. 1. С. 293–315.
15. Данілавічютє Е. Методика подолання фонемографiчних відхилень у молодших школярів з ДЦП. Теорія та практика сучасної логопедії. 2014. Вип. 1. 168 с.
16. Демченко І. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04; 13.00.03. Умань, 2016. 46 с.
17. Єжова О. О. Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 3. С. 34–43.
18. Журавльова Л. С. Діти молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями у системі освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія. 2016. Вип. 32. Ч. 1. С. 101-107.
19. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року (зі змінами, чинними від 19.01.2019). URL: https://www.pedrada.com.ua/files/articles/ 1484/ Zakon\_Pro\_osvitu\_2019\_Pedrada.pdf (дата звернення: 25.07.2019).
20. Зязюн І. А. Гуманізм освіти ХХІ століття: філософський і психологічний аспект. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків: НТУ «ХПІ», 2002. № 2. С. 24–35.
21. Івашньова С. В. Супервізія в діяльності освітнього тренера. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого­педагогічні науки. 2018. № 3. С. 96–107.
22. Касьянова О. М. Парадигмальний підхід до розвитку теорії та практики освіти. Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини. 2017. № 1. С. 89–94.
23. Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2011. 20 с.
24. Коломієць Ю. В., Деревʼянко Н. О. Особливості префіксальнодієслівного словотвору у мовленні молодших школярів із ТПМ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2011. Вип. 17. С. 98-102.
25. Конопляста С. Ю. Психолого-педагогічна діагностика відхилень в розвитку. Проблеми та перспективи. Зб. наукових праць з проблем дефектології. Луганськ, 2003. Вип. І. С. 131–136.
26. Концепція Нової Української школи. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення : 12.01.2018).
27. Корекційні програми для дітей з тяжкими порушеннями мовлення URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-uspecialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/ korekcijni-programi (дата звернення : 12.01.2018).
28. Ланде Д. В., Фурашев В. М., Юдкова К. В. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 220 с.
29. Лєбідь А. Є. Трансдисциплінарні дослідження і проблема істинності наукового знання. Філософія науки: традиції та інновації: зб. наук. праць. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2010. № 1 (2). С. 237–245.
30. Лист МОН України «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» (31.08.2020 № 1/9-495) URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-495729-20 (дата звернення: 10.11.2020).
31. Лісневська Н. В. Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі. 2013. URL : http//www/sworld.com.ua /konfer33/267/pdf (дата звернення: 15.08.2017).
32. Логопедія. Підручник / за ред. М. К. Шеремет. Київ: ВД «Слово», 2015. 776 с.
33. Лопатинська Н. А. Трансдисциплінарний підхід до вивчення системних порушень мовлення. Актуальні питання корекційної освіти. URL : http://aqce.kaflogoped.org.ua/download/publications/73/57.pdf (дата звернення: 27.01.2019).
34. Мазін В. М. Педагогічні парадигми, підходи та концепції організації виховного процесу. URL: http:// www.rusnauka.com /35\_OINBG\_2012 Pedagogica/3\_122729.doc.htm (дата звернення: 08.11.2017).
35. Макарчук І. О. Рефлексивний потенціал освітньої парадигми. Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. 2011. № 2 (32). С. 77–80.
36. Мамот Т. Л. Корекція дисграфій: методичні рекомендації. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2015.16 с.
37. Манько Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: наук.-метод. посібник. Київ: КНТ, 2008. 256 с.
38. Мартиненко І. В. Логопсихологія: курс лекцій. Навчальний посібник. 2-е вид., виправл. і доп. Київ: ДІА, 2016. 116 с.
39. Мартиненко І. В. Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.08 / НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 502 с.
40. Мартиненко І. В. Системні порушення мовлення в ракурсі медикопсихолого-педагогічних досліджень. Логопедія. 2017. № 10. С. 41–48. URL : http://ikpp.npu.edu.ua/logopedia/arkhiv/156-lohopediia- 10/2617-martynenko-i-vsystemni-porushennia-movlennia-v-rakursi-medyko- psykholoho-pedahohichnykhdoslidzhen (дата зверенення: 25.09.2018).
41. Мартиненко І. В. Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дітей та дорослих. Логопедія. 2011. № 1. С. 37.
42. Марченко І. С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників): навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів. Київ: ВД «Слово», 2010. 288 с.
43. Обухівська А. Г. Ілляшенко Т., Жук Т. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі. Київ: Редакція загальнопед. газет, 2012. 128 с.
44. Овчинникова М. В. Сучасні освітні парадигми: основні визначення. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Педагогіка і психологія. 2010. Вип. 25. Ч. 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua / portal/ soc\_ gum/ pspo/2010\_25\_1/ovhinn.pdf.-6c (дата звернення: 25.11.2017).
45. Офіційний сайт МОЗ України. URL : http: // www.moz.gov.ua/ua/portal//ms\_stadisease (дата звернення: 14.01.2020).
46. Пахомова Н. Г. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі: навч.-метод. посібник. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. 107 с.
47. Пахомова Н. Г., Кононова М. М. Спеціальна психологія. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. 389 с.
48. Пічугіна Т. В. Педагогічна корекція дисграфії у слабозорих молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2001. 20 с.
49. Подмазін С. І. Особистісно орієнтована освіта (соціальнофілософський аналіз) : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03. Дніпропетровськ, 2006. 44 с.
50. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2010. 352 с.
51. Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 27 серпня 2010 року. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/778-2010 (дата звернення: 08.05.2019).
52. Положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12 липня 2017 року. URL : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7892 (дата звернення: 12.11.2019).
53. Положення про логопедичні пункти системи освіти від 13 травня 1993 року. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0059-93 (дата звернення: 12.11.2019).
54. Полька Н. Стан здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів : пререалізм, 04.12.2008 : прес-центр МОЗ України. Київ, 2008. URL : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre\_20081204\_1.html (дата звернення : 10.12.2017).
55. Постанова 15 листопада 2011 року «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/872-2011 (дата звернення: 12.11.2019).
56. Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї: Закон України від 30.09.2016 р. Документ 1767-VІ. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17 (дата звернення: 22.08.2017).
57. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція мовлення» для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / укл.: Трофименко Л. І., Ільяна В. М., Пригода З. С., Аркадьєва О. О., Грибань Г. В. / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. Київ, 2018. 89 с.
58. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку / І. М. Омельченко, Л. О. Федорович. Київ, 2016. 187 с.
59. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 436 с.
60. Рібцун Ю. В. Допитливі співрозмовники. Програми з корекційнорозвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (1-4 класи). Київ, 2018. 83 с.
61. Рібцун Ю. В. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий, 1-4 класи). Київ, 2015. 64 с.
62. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів / В. І. Бадер; Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2000. 316 c.
63. Романенко М. І. Методологія дослідження філософсько-освітньої парадигми. URL: http://www.infolibrary.com.ua/books-text-11974.html (дата звернення: 08.11.2017).
64. Романенко О. В. Застосування системного аналізу в процесі експериментального вивчення психіки. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 22. С. 510–520.
65. Савінова Н. В. Розвиток та особливості логопедичної термінології: змістовий аспект. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2012. № 21. С. 238–243.
66. Савінова Н. В. Теорія і практика корекції мовленнєвої діяльності дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.03. Київ, 2013. 42 с.
67. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2007. 160 с.
68. Сайко Х. Я, Слободян С. З., Літвінюк Н. В. Психолого-педагогічні умови розвитку когнітивних процесів у дітей з аутизмом. Психологічний часопис. 2019. № 5 (6). С. 93–105. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch\_2019\_5\_6\_9. (дата звернення: 16.01.2020).
69. Сак Т. В. Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. Вип. 4 (69). С. 3–6.
70. Сак Т. В. Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. № 29. С. 239–244.
71. Світлична В. В., Чистиліна Т. О. Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспективи інтеграції. Гуманітарний часопис. 2013. № 2. С. 83–92.
72. Сергєєв О. В., Тищук В. І., Ткаченко С. П. Реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу до професійної освіти в умовах її інтеграції. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. Рівне: РДГУ, 2004. Вип. 7. С. 4–6.
73. Синьов В. М. Методологія та теорія досліджень в галузі дефектології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. 2010. Вип. 15. С. 7–9.
74. Синьов В., Шевцов А. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні. Дефектологія. 2004. Т. 2. С. 6–11.
75. Синьов В. М., Шеремет М. К., Руденко Л. М., Шульженко Д. І. Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями у сучасних умовах України. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): зб. наук. праць: у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янецьПодільський: ПП Медобори-2006, 2016. Вип. 7. Т. 2. С. 323–344.
76. Синьова Є. П. Тифлопсихологія: підручник. Київ: Знання, 2008. 365 с.
77. Супрун М. Окремі методологічні проблеми сучасних історикопедагогічних досліджень в галузі корекційної педагогіки. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.- метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. Київ: Наук. світ. 2001. Вип. 2. С. 21–26.
78. Супрун Д. М. Професійна підготовка психологів в галузі спеціальної освіти: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 392 с.
79. Супрун Д. М. Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03. Київ, 2018. 43 с.
80. Тарасун В. В. Морфофункціональна готовність дітей з особливостями у розвитку до шкільного навчання: діагностика і формування (нейропсихологічний супровід) : монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. 299 с.
81. Тарасун В. В. Корекційно-превентивне навчання дітей з особливими потребами: сутність, концептуальні підходи, значення. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. праць. 2004. Вип. 1 (3). URL: http://ap.uu.edu.ua/article/387 (дата звернення: 15.07.2018).
82. Тарасун В. В. Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. 150 с.
83. Тарасун В. В. Модель процесу породження писемного мовлення як особливої форми комунікації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. 2015. Вип. 29. С. 29‒102.
84. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3-4 клас (Затверджено: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273) URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf (дата звернення: 06.02.2020).
85. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3-4 клас (Затверджено: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273) URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna% 20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf (дата звернення: 06.02.2020).
86. Тищенко В. В. Ієрархія фонематичних процесів в онтогенезі дитячого мовлення. Теорія і практика сучасної логопедії. 2007. Вип. 4. С. 3–18.
87. Тищенко В. В. Загальний недорозвиток мовлення: подальша перспектива досліджень. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. 2013. Вип. 23 (2). С. 396–405. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ znpkp\_sp\_2013\_23%282%29\_\_54 (дата звернення: 17.01.2019).
88. Тищенко В. В. Класифікація порушень мовленнєвого розвитку: сучасний стан, протиріччя та шляхи їх усунення. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2016. № 36. С. 165‒169.
89. Тищенко В., Скопненко О. Недорозвиток та недорозвинення: фрагмент лінгвістичного аналізу деяких логопедичних термінів. Теорія і практика сучасної логопедії: зб. наук. праць. Київ: Актуальна освіта, 2006. Вип. 3. С. 3–9.
90. Трофименко Л. І. Механізми засвоєння лексико-граматичних одиниць мови учнями молодшого шкільного віку із нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення. Дефектологія: особлива дитина: навчання і виховання. 2013. С. 9–13.
91. Федоренко С. В. Особливості методики навчання грамоти дітей зі зниженим зором: матеріали до вивчення курсу «Методика викладання мови в школах для сліпих та слабозорих дітей». Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. 67 с.
92. Філософія. Мультимедійний навчальний посібник / Кравець В. М., Симон Ю. С., Бандура О. О. та ін. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2016. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/filosofia-30012017/info/ slovnyk. html (дата звернення: 06.10.2018).
93. Фомічова Л. І. Мова, мовлення та когнітивні процеси на ранніх етапах корекційного впливу. Актуальні питання сурдопедагогіки: зб. наук. праць. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. С. 196–207.
94. Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії. Психологія і суспільство. 2013. № 3. С. 72–85.
95. Хребтова Н. П., Черняк В. А. Порушення письма – причина дезадаптації і труднощів у молодших школярів. Логопед. 2015. № 4 (52). URL : http://journal.osnova.com.ua/article/49863 (дата звернення: 10.06.2017).
96. Ціпан Т. С. Професійна компетентність сучасного вчителя. Інноватика у вихованні. 2016. Вип. 3. С. 174–181. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ inuv\_2016\_3\_22 (дата звернення: 04.07.2019).
97. Чайка Я. М. Трансдисциплінарність як принцип організації наукового дослідження у вирішенні комлпесних проблем. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Філософія. Політологія). 2011. № 102. С. 29–32.
98. Чередніченко Н. В. Психолінгвістичні та психолого-педагогічні передумови формування навички письма. Теорія і практика сучасної логопедії. 2007. Вип. 16. 323 с.
99. Чередніченко Н. В. Формування фонетико-графічної грамотності у молодших школярів із порушенням мовленнєвого розвитку в умовах корекційного навчання : навч.-метод. посібник. Київ: ДІА, 2016. 212 с.
100. Чередніченко Н. В., Карпенко О. М. Психолінгвістичний підхід до подолання мовленнєвих порушень у дітей із системними порушеннями мовлення. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2016. № 31. С. 132–140.
101. Шевцов А. Г. Особистісно орієнтовані освітні технології як системоутворювальний чинник комплексної соціальної реабілітації осіб з інвалідністю. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. Київ: Наук. світ, 2006. Вип. 8. Т. І. 323 с.
102. Шеремет М. К. Актуальні проблеми спеціальної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2007. № 7. С. 79‒81.
103. Шеремет М. К. Мовленнєва діяльність в системі підготовки дитини до школи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. 2008. Вип. VІІІ. 476 с.
104. Шеремет М. К. Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку дітей у нормі і патології. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2013. № 23. С. 299.
105. Шеремет М. К., Боряк О. В. Неврологічні основи логопедії: навч. посібник. Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. 252 с.
106. Шеремет М. К., Коломієць М. К. Нейропсихологічні засади формування мовлення у дітей із ТМП. Актуальні питання корекційної освіти. 2012. Вип. 3. С. 384–393. URL : http://nbuv.gov.ua/ujrn/apko\_2012\_3\_48 (дата зверненя : 12.12.2016).