**ВИДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»**

**«ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ»**

**КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

**КУРСОВА РОБОТА**

з навчальної дисципліни «Методи обстеження і контролю в фізичній терапії та ерготерапії (при захворюваннях серцево-судинної, нервової системи, опорно-рухового апарату, дихальної системи)»

на тему: Роль та значення фізичного виховання в процесі занять фізичною культурою

Здобувача (ки) освіти 3 курсу ФТ-21-1 групи

Спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Руда С.Ю.

Керівник Гусаревич О.В.

Національна шкала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість балів:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

м. Житомир 2023 рік

**ЗМІСТ**

ВСТУП …………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ …………...5

1.1 Поняття «фізичний розвиток», «фізичне виховання» в науково-теоретичній літературі ……………………………………………………………5

1.2 Значення фізичних вправ у процесі формування особистості ……………10

1.3 Роль фізичного виховання в процесі становлення і розвитку інноваційної особистості ……………………………………………………………………….12

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ……………...17

2.1 Основні напрямки розвитку виховання в інноваційній програмі………..17

2.2 Розробка уроку з фізичної культури для дітей 1 класу …………………...20

2.3 Виховання інтересу та формування мотивації на уроках фізичної культури…………………………………………………………………………..24

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………...29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………….31

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Кожна галузь знань як специфічна науково-навчальна дисципліна має право на самостійне існування лише за наявності свого, унікального предмета вивчення.

Фізичне виховання учнів є невід'ємною частиною всієї виховної роботи школи і займає важливе місце у підготовці учнів до життя, до громадської роботи.

Робота з фізичного виховання в школі має велику різноманітність форм, що вимагають від учнів прояву організованості, ініціативи, що сприяє вихованню організаторських здібностей, активності, винахідливості. Здійснюючись у тісному зв’язку з розумовим, моральним, естетичним вихованням і трудовим навчанням, фізичне виховання сприяє всебічному розвитку учнів.

Фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, обумовлену їх анатомо-фізіологічними та психологічними особливостями, а також тим, що, приходячи до школи, учні потрапляють у нові умови, до яких їм необхідно адаптуватися, звикнути. З початком навчання обсяг розумової роботи дітей значно збільшується і водночас значно обмежує їх рухову активність і можливість перебування на свіжому повітрі. У зв’язку з цим правильне фізичне виховання в молодшому шкільному віці є не лише необхідною умовою всебічного гармонійного розвитку особистості школяра, а й дієвим чинником підвищення його розумової працездатності.

Фізична культура є невід’ємною частиною загальної культури суспільства, спрямованою на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, моральних та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Одним із аспектів фізичного виховання є навчання. У фізичному вихованні навчання характеризують як організований процес передачі і засвоєння систем спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фізичне і розумове вдосконалення.

**Мета курсової роботи** – дослідити та охарактеризувати роль та значення виховання в процесі занять фізичної культури.

Відповідно до поставленої мети, необхідно вирішити ряд **завдань:**

* розглянути поняття «фізичний розвиток», «фізичне виховання» в науково-теоретичній літературі;
* надати характеристику значення фізичних вправ у процесі формування особистості;
* дослідити роль фізичного виховання в процесі становлення і розвитку інноваційної особистості;
* визначити основні напрямки розвитку виховання в інноваційній програмі;
* розробити урок з фізичної культури для дітей 1 класу;
* розглянути виховання інтересу та формування мотивації на уроках фізичної культури.

**Об’єкт дослідження** – фізична культура.

**Предмет дослідження** – роль та значення виховання в процесі занять фізичної культури.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні **методи дослідження:** теоретичний аналіз і узагальнення; педагогічне тестування фізичної підготовленості; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

**Структура курсової роботи.** Робота обумовлена метою та завданнями дослідження, структурно складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний об’єм роботи сторінок машинописного тесту.

**РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ**

**1.1 Поняття «фізичний розвиток», «фізичне виховання» в науково-теоретичній літературі**

Правильна організація фізичного виховання дітей сприяє виникненню їх інтересу як до рухової діяльності в цілому, так і до окремих видів фізичних вправ. Розвиток інтересу до руху відбувається на основі життєвої потреби дитини бути сильною, сміливою, рухливою. Здорова, фізично розвинена дитина, як правило, вірить у свої сили, життєрадісна, краще оволодіває принципами благородної поведінки у стосунках з однолітками та дорослими, стежить за гармонією свого існування та уважна до інших людей.

Зубалій М.Д. зазначає, що фізичне виховання дітей - це систематичний вплив на організм дитини з метою його оздоровлення, зміцнення здоров'я, формування рухових навичок і фізичних якостей [1, c. 52].

У перші 6-7 років фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини.

Навчальний заклад має широкі можливості для забезпечення реалізації таких завдань фізичного виховання дітей:

* зміцнення здоров'я;
* забезпечення гармонійного розвитку організму;
* розвиток рухових умінь і фізичних якостей (сили, спритності, витривалості, гнучкості та ін.);
* підвищення фізичної та розумової працездатності;
* загартовування організму;
* навчання культурно-гігієнічним навичкам, розвиток уявлень про здоровий спосіб життя;
* сприяти потребі у заняттях фізичною культурою та спортом.

Фізичний розвиток у молодшому віці відбувається особливо швидко. На цьому фоні заняття фізичної культури необхідно організовувати оперативно, методично і правильно.

Шиян Б.М. зазначає фізичне здоров'я є найважливішою умовою психічного і морального здоров'я дитини. У період дитинства закладаються основи здоров’я, формуються життєво важливі рухові вміння та навички, розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність повноцінного фізичного виховання, яке має сприяти здоров’ю та всебічному розвитку дитини [18, c. 52].

Фізичний розвиток — це процес зміни морфологічних і функціональних особливостей організму, основу якого складають біологічні процеси, зумовлені спадково-генетичними факторами, умовами навколишнього середовища та вихованням.

Показниками фізичного розвитку є [11, c. 25]:

* антропометричні та біометричні дані: зріст, маса тіла, життєва ємність легень, об’єм грудної клітки;
* розвиток основних рухів (ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння тощо);
* рівень фізичних якостей (швидкість, спритність, сила, витривалість, гнучкість);
* рівень показників сформованості постави (викривлення хребта, відстань між кутами лопаток та ін.).

Ріст і розвиток дитини — не тотожні процеси: ріст — це збільшення розмірів тіла та окремих його частин, а розвиток — диференціювання тканин і органів. Дитина росте і розвивається нерівномірно. У періоди повільного росту процеси диференціації та формування тканин відбуваються інтенсивніше, а в періоди інтенсивного росту швидкість розвитку дещо сповільнюється. Проте процеси розвитку і росту взаємопов'язані і безперервні, їх порядок і послідовність багато в чому визначають вікові особливості дітей.

Організм людини є цілісною біосоціальною системою, яка існує в гармонії з навколишнім середовищем і регулюється центральною нервовою системою. У процесі фізичного розвитку спадкові та середовищні фактори постійно взаємодіють і визначають особливості організму. Зовнішнє середовище впливає на розвиток вроджених даних організму і регулює його функціональні можливості. Взаємодія спадковості та факторів середовища визначає особливості будови тіла, вищої нервової діяльності та здібностей дитини.

Дитина народжується з певними вродженими задатками і здібностями, і для її повноцінного фізичного і психічного розвитку з перших днів життя потрібен виховний вплив, спрямований на формування особистості в єдності фізичних і психічних проявів. Інтенсивний ріст і розвиток організму вимагає від дорослих особливих умінь і зусиль. Висока пластичність нервової системи дає можливість цілеспрямовано впливати на організм дитини, розвивати вроджені задатки та створювати необхідні умови для розвитку нових якостей організму [4, c. 52].

Фізичний розвиток дитини також пов'язаний з видом рухової активності, яка є біологічною потребою організму і може бути задоволена в рамках фізичного виховання. Відомий французький лікар 17 ст. Тіссо [26] стверджував, що «рухи своєю дією можуть замінити будь-які ліки, але всі терапевтичні засоби світу не можуть замінити дії руху». У дитячому віці рухова активність дитини є одним із стимулів розвитку всіх функцій організму і удосконалення резервних навичок його фізіологічних систем.

Уміло організована рухова діяльність дорослої людини є необхідною умовою вдосконалення функцій усіх систем, адже, як стверджувала російський гігієніст і педагог Кришко В.В. [7, c. 74], рухи є основою розвитку дитини.

Фізичне виховання – це цілісний процес, у якому розвиток (у біологічному розумінні) поєднується з духовним навчанням і вихованням: моральним, естетичним, патріотичним. Процес пізнання нового відбувається в особливій взаємодії педагога і дитини. У процесі, свідомо чи несвідомо у спілкуванні з товаришами, педагогами, при виконанні та засвоєнні вправ здійснюється набуття нових знань, умінь, навичок, а також самовдосконалення особистості. Наприклад, у процесі самостійної гри дітей ці знання, уміння та навички зумовлюються природними умовами, в яких відбувається діяльність (видом діяльності, складом групи, моральними установками тощо), а результатом є імовірнісний, тобто залежить від зовнішнього середовища та індивідуальних особливостей його сприйняття кожним учасником. При проведенні занять під керівництвом викладача з'являється фактор засвоєння запропонованої викладачем програми, що визначає цілі, режим, мотивацію, тип поведінки і результат діяльності. У цьому процесі відіграють роль три фактори: задоволення особистих потреб і бажань, об'єктивний вплив оточення та програми поведінки, які пропонують педагоги. Усі три фактори впливають на практикуючих паралельно, а іноді й незалежно один від одного. Домінуюча дія того чи іншого чинника визначається об'єктивними закономірностями психічної адаптації. Педагогічний процес фізичного виховання в цілому має дві сторони: задоволення підсвідомих і усвідомлених потреб людини і педагогічну. Критеріями ефективності процесу є ступінь вирішення оздоровчих, освітніх і виховних завдань, економічна та моральна спрямованість [14, c. 18].

Відмінною рисою фізичного виховання, що відрізняє його від розумового навчання і виховання, є його переважна спрямованість на біологічну сферу людини: цілеспрямовану зміну її форм (наприклад, постави), функціональних можливостей окремих систем організму (м’язової, серцево-судинної, дихання та ін.), розвиток рухових якостей (сили, швидкості, витривалості та ін.), навчання руховим діям, підвищення стійкості до зовнішніх факторів (загартовування). Незважаючи на таку специфіку, фізичному вихованню притаманні загальні риси педагогічного процесу.

Основні принципи фізичного виховання, таблиця 1.1.

Таблиця 1.1

Основні принципи фізичного виховання [16, c. 23]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Принцип | Характеристика |
| 1 | Принцип гуманістичної спрямованості | Не допускається використання засобів, методів і форм діяльності, що принижують гідність особи або завдають шкоди здоров'ю. |
| 2 | Принцип пріоритетності потреб | мотивів та інтересів особистості передбачає побудову системи фізичного виховання в цілому та індивідуальних програм з урахуванням індивідуальних і групових, соціальних і духовних потреб людей, а також формування мотивації фізичного виховання на основі зовнішнього впливу та внутрішніх факторів. |
| 3 | Принцип всебічного розвитку особистості | передбачає оптимальне поєднання фізичного і психічного розвитку особистості. |
| 4 | Принцип оздоровчої спрямованості | передбачає спрямованість занять фізичними вправами на досягнення певних нормативів фізичної підготовленості, що відповідають високому рівню здоров'я. |
| 5 | Принцип індивідуалізації | передбачає підбір відповідних засобів і методів фізичного виховання відповідно до індивідуальних особливостей учасників та їх фізичного стану. |
| 6 | Принцип поєднання фізичного виховання з іншими видами діяльності | та зайнятості осіб забезпечує змістовне поєднання засобів фізичного виховання з професійною, освітньою діяльністю в побуті та дозвіллі та відпочинку населення. |

Отже, фізичне виховання сприяє повноцінному фізичному розвитку дитини та підвищує рівень функціонально-адаптаційних можливостей організму.

Фізичне виховання пов’язане з іншими аспектами виховання, оскільки турбота про здоров’я дитини, як зазначав Шиян Б.М., – це не просто сукупність санітарно-гігієнічних норм і правил, а, насамперед, турбота про гармонійну повноцінність усього його фізична і розумова сила [19, c. 65].

Отже, здоров'я дитини є обов'язковою умовою її успіхів у будь-якій діяльності, адже повноцінний фізичний розвиток забезпечує загальну високу працездатність організму. Рухова активність сприяє розвитку аналітичної системи, активізує сенсорну роботу, прискорює розвиток мовлення, сприяє формуванню розумових дій. Дитина вправляється у пізнанні навколишнього світу, розвиває просторові уявлення та розширює кругозір. Заняття спортом зміцнюють їх волю, активізують емоційну сферу.

**1.2 Значення фізичних вправ у процесі формування особистості**

У практиці фізичного виховання використовується велика кількість різноманітних фізичних вправ, що відрізняються один від одного за формою і змістом. Зміст фізичної активності складається, з одного боку, з усіх рухів і процесів, які включаються в ту чи іншу вправу, а з іншого боку, зі складних і багаторівневих процесів, що відбуваються в організмі під час виконання фізичних вправ. діяльність. Їх можна розглядати різними способами; психологічні, фізіологічні, біомеханічні, біохімічні та ін.

У психолого-педагогічному плані під фізичними вправами розуміють довільні рухи, що здійснюються свідомо і спрямовані на досягнення певного результату (ефекту) відповідно до конкретних завдань фізичного виховання. Виконання фізичних вправ тісно пов'язане з активною розумовою діяльністю, спрямованою на визначення способу дій, оцінку умов їх виконання, управління рухами, мобілізацію вольових зусиль, емоцій та інших психологічних процесів [5, c. 47].

За фізіологічним ефектом фізичні вправи характеризуються переходом організму на більш високий рівень функціональної активності порівняно зі станом спокою. Ступінь цих змін залежить від специфіки вправи і може бути значною. Наприклад, легенева вентиляція при ЗО може збільшуватися в кілька разів, споживання кисню в 20 і більше разів, хвилинний об'єм крові в 10 і більше разів. Відповідно зростає обсяг та інтенсивність обмінних, дисиміляційних і асиміляційних процесів в організмі.

Одночасно в організмі відбуваються біохімічні процеси, що зумовлюють якісні зміни в організмі (проявляються, наприклад, у збільшенні м'язової маси, збільшенні вмісту креатинфосфату в м'язах та ін.).

Психологічні, фізіологічні та біохімічні зміни в організмі відбуваються на тлі біомеханічних процесів, які характеризуються переміщенням тіла та окремих його частин у просторі відносно один одного і визначають форму виконання фізичних вправ.

Формою фізичної активності є її внутрішня і зовнішня структура.

Внутрішня структура фізичної діяльності характеризується взаємодією процесів, що відбуваються в організмі при виконанні тієї чи іншої вправи. Наприклад, при виконанні різних за змістом вправ, таких як біг і підйом штанги, відрізняються процеси нервово-м'язової координації, взаємодія рухових і вегетативних функцій, співвідношення енергетичних процесів (аеробних і анаеробних). значний.

Зовнішня структура фізичної активності – це її видима сторона, яка характеризується взаємозв’язком просторових, часових і динамічних параметрів руху [6, c. 23].

Форма і зміст фізичної діяльності органічно пов'язані між собою, причому зміст є домінуючою і більш динамічною стороною, яка відіграє провідну роль над формою. Для успішного виконання тієї чи іншої вправи необхідно насамперед оволодіти її змістовною стороною і створити необхідні умови для розвитку силових, швидкісних та інших рухових якостей, прояв яких у вирішальній мірі залежить від результату цієї вправи. . Зі зміною елементів змісту вправи змінюється і її форма. Наприклад, збільшуючи силу, швидкість руху або витривалість, ми впливаємо на амплітуду руху, співвідношення опорних і безопорних фаз та інші характеристики форми вправи.

Форма в свою чергу впливає на зміст. Недосконала форма фізичної активності перешкоджає максимальному розвитку функціональних здібностей, і навпаки, досконала форма сприяє найбільш ефективній реалізації фізичних здібностей. Наприклад, доведено, що людина, яка досконало оволоділа раціональною технікою бігу на лижах, при однаковій швидкості пересування на лижах витрачає на 10-20% менше енергії, ніж людина, у якої ця техніка менш досконала.

Тому зміст і форма фізичної діяльності нерозривно пов'язані між собою: вони знаходяться в постійному діалектичному взаємозв'язку. У міру вдосконалення фізичних вправ відбувається пошук раціональних способів виконання рухових дій. Важливою передумовою для цього є знання законів, від яких залежить так звана техніка вправ.

**1.3 Роль фізичного виховання в процесі становлення і розвитку інноваційної особистості**

Для задоволення потреби у формуванні всебічно розвиненої особистості суспільство формує систему фізичного виховання.

Система фізичного виховання є частиною суспільного виробництва і впливає на нього опосередковано через суб'єкта виробничих відносин - людей. Він задовольняє не тільки біологічні потреби в рухах, а й соціальні (формування особистості, вдосконалення соціальних стосунків). Зрозуміло, що при дотриманні біологічних закономірностей і при достатній руховій активності фізичний розвиток людини може відбуватися природним шляхом, без необхідності педагогічного втручання в цей процес. Але рухової активності сучасної людини недостатньо для забезпечення належного рівня фізичних можливостей. Тільки система фізичного виховання, реалізуючи свої специфічні функції, може повною мірою задовольнити рухові потреби людей і забезпечити їм високий рівень здоров’я та фізичної працездатності.

З точки зору специфічних функцій у фізичному вихованні виділяють дві нерозривно пов'язані сторони: фізичне виховання і сприяння розвитку фізичних якостей.

Правильне фізичне виховання повинно підготувати кожну людину до того, щоб вона не боялася роботи, яка напружує її сили, що сприяє набуттю фізичної самостійності. Це має допомогти кожній людині набути навичок, які є для неї найбільш корисними.

Таким чином, фізичне виховання являє собою засвоєння в рамках спеціального навчання системи раціональних прийомів управління власними рухами, фонду необхідних у житті рухових умінь, навичок і відповідних знань. Ця сторона фізичного виховання має виняткове значення для раціонального використання рухових якостей людини в житті [9, c. 63].

Другою стороною фізичного виховання є цілеспрямований вплив на комплекс природних властивостей організму, що є частиною фізичних характеристик людини. За допомогою фізичних вправ та інших засобів фізичного виховання можна змінювати функціональний стан організму в певній області, приводячи до прогресивних пристосувальних змін у ньому. Завдяки такому впливу на фізичні характеристики за певних умов вони досягають істотної зміни рівня та напряму свого розвитку. Це виражається в подальшому розвитку тих чи інших рухових якостей (сили, швидкості та ін.), Підвищенні загальної працездатності, зміцненні здоров'я і поліпшенні будови тіла.

Водночас слід зазначити, що можливості виховання не безмежні, оскільки фізичний розвиток визначається природними здібностями, які передаються спадково.

Вони зумовлені вродженими здібностями, тому кожна людина може досягти лише того результату, який визначить. Тому мета фізичного виховання полягає в тому, щоб кожна людина засвоїла зміст і обсяг доступної їй фізичної культури.

Оскільки фізичне виховання і формування фізичних якостей тісно пов'язані, вони ніколи не зводяться один до одного і по-різному співвідносяться на різних етапах фізичного виховання.

У раціонально організованій практиці фізичного виховання ці аспекти завжди поєднуються з іншими аспектами загальноосвітньої системи. Водночас фізичне виховання має важливе значення як один із головних чинників всебічного розвитку особистості. Процес фізичного виховання характеризується, серед іншого, такими особливостями [13, c. 40]:

* по-перше, це продуманий, розроблений і підготовлений процес, що передбачає активну діяльність учителя та відповідні поставленим завданням засоби, методи і форми навчання;
* по-друге, це процес свідомої та активної участі учнів у вирішенні поставлених завдань через виконання фізичних вправ, формування навичок, удосконалення фізичних якостей і набуття знань. цей процес базується на фізіологічних, психологічних і загальноосвітніх засадах. крім того, на певному рівні цей процес стає творчим і зачіпає інтелектуальну сферу учнів.
* по-третє, фізичне виховання пов'язане з подоланням труднощів, що вимагає і сприяє розвитку моральних і вольових якостей.

Тому на дітей слід дивитися як на особистість, що прагне до самовдосконалення, а сам процес не можна здійснювати з позицій лише однієї науки (наприклад, фізіології чи психології). Необхідно поєднати багато наук, передбачених навчальними планами навчальних закладів, які готують фахівців даного профілю.

Фізичне виховання як педагогічний процес, спрямований на фізичне і психічне вдосконалення людини, засвоєння нею систематизованих знань, фізичних вправ і способів їх самостійного застосування протягом життя.

Педагогічні інновації являють собою змістову сторону інноваційного процесу і складаються з наукової ідеї, технології та процесу реалізації. Інноваційним називають процес переходу системи з одного якісного стану в інший шляхом використання інновацій.

Інноваційний процес визначає зміни, які мають [15, c. 180]:

* новизна
* потенціал підвищення ефективності цих процесів загалом або в інших частинах.
* здатність досягти довгострокового позитивного впливу, який виправдовує зусилля та ресурси, необхідні для впровадження інновації
* узгодження з іншими впровадженими нововведеннями.

Інноваційний розвиток не може відбуватися за принципом «все і відразу».

Метою інноваційної діяльності у фізичному вихованні є очікуваний результат діяльності, до якого прагне людина.

Це як система в цілому. На нього впливають певні потреби окремої людини, групи людей або суспільства в цілому.

Мету системи фізичного виховання можна визначити як задоволення певних потреб суспільства та окремих його громадян, пов'язаних з біологічним і духовним розвитком, здоров'ям і високопродуктивною працею, а також захистом від несприятливих природних і соціальних факторів.

Метою є забезпечення загальної середньої освіти з фізичної культури, яка орієнтує свій предметний зміст на формування різнобічного розвитку особистості. Може активно використовувати цінності фізичної культури для зміцнення здоров'я та оптимізації власної праці.

Будь-яка свідома діяльність можлива лише за умови чітко визначеної її мети. Вся педагогічна система, її зміст, форми і методи залежать насамперед від основної мети або виховного ідеалу, до якого вона прагне.

Метою інноваційної програми є формування фізично розвиненої особистості, здатної до реалізації творчого потенціалу, активного використання фізичної культури для зміцнення та збереження здоров’я, формування свідомого ставлення до формування власного здоров’я та захисту від несприятливих природних і соціальних факторів.

Виходячи з мети інноваційної програми, основними очікуваними результатами мають бути наступні [8, c. 14]:

1. Зниження рівня захворюваності

2. Підвищення рівня здоров'я

3. Підвищення фізичної підготовки

4. Стабільність фізичної та розумової працездатності

5. Успішний розвиток основних психічних процесів, творчих здібностей і особистісних якостей

6. Формування потреби в русі

7. Стійка мотивація до занять фізкультурою і спортом.

У широкому розумінні «інновація» – це синонім успішного розвитку певної сфери діяльності на базі різноманітних нововведень . Головною ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного виховання: позитивні зміни, які виникають в роботі освітніх установ в результаті спеціально організованої інноваційної діяльності.

Отже, впровадження такої технології змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові: освітні, дидактичні, виховні системи; зміст освіти; методи, форми, засоби розвитку особистості, організацію навчання і виховання; технології управління навчальними закладами, системою.

**РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ**

**2.1 Основні напрямки розвитку виховання в інноваційній програмі**

Система освіти є цілісним соціальним організмом, який функціонує за умови взаємозв’язку основних компонентів освіти (предметів, цілей, змісту та способів діяльності) та наявності таких інтегративних характеристик, як «спосіб життя», соціально-психологічний клімат.

Вона охоплює весь педагогічний процес і об’єднує навчальну діяльність, позашкільне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування, вплив соціального та предметно-естетичного середовища.

Основні напрямки розвитку освіти за інноваційною програмою [25, c. 60]:

1. Орієнтація дітей на вічні абсолютні цінності: люди, сім'я, дім, праця, знання, здоров'я, культура, світ, земля. Вони охоплюють важливі аспекти життя та розвитку особистості та становлять основу освіти.

2. Розвивати в учнів почуття патріотизму, свідомість активного громадянина з критичним мисленням та здатністю самостійно робити вибір у будь-якій ситуації.

3. Розвивайте ігрову діяльність, яка надає дітям великі можливості для самопізнання.

4. Виховання дітей у дусі свободи, особистої гідності та демократії.

5. Залучення дітей до культури предків, відродження народних традицій; Виховання та зміцнення кращих традицій школи.

6. Посилення співпраці дітей і дорослих. Лише в результаті реалізації духовної спільності вихователя та вихованців здійснюється виховний процес – передача новим поколінням цінностей, накопичених людством.

7. Перетворення системи освіти на безперервний інноваційний процес: опанування провідних освітніх технологій.

8. Створення умов для підвищення кваліфікації вчителя та його професійного розвитку, адже провідна роль у вихованні належить освіченому, гуманістично налаштованому, розумному та справді професійному вчителю.

Виховна система має складну структуру і складається із системно пов’язаних компонентів і вважається системою виховної роботи зі своїми цілями, методами, підходами, принципами, а також програмою вдосконалення освіти. Виховна система визначає зміст, методи і технології виховної роботи, рис. 2.1.

Виховання в процесі навчання

Стиль, тон відносин у колективі

Позаурочна

(позанавчальна)

діяльність

Позакласна

виховна робота

Позашкільна

виховна робота

Робота з батьками та громадськістю



Рис. 2.1 – Зміст, методи і технології виховної роботи в інноваційній програмі

Здоров'я пов'язане з біологічною будовою і функціями людини, які забезпечують певну фізичну працездатність. Залежно від віку вони займаються різними видами спорту, проводяться фізкультхвилинки різної спрямованості, рухливі перерви, спортивні години в групах розширеного дня, самостійні заняття фізичними вправами, прогулянки на свіжому повітрі з рухливими іграми, фізкультурно-спортивні свята, спортивні змагання. Заняття в спортивних відділеннях.

Формування поведінкових цінностей дитини, підвищення емоційного тонусу та активності учнів відбувається шляхом використання елементів змагання у навчальній діяльності. Беручи участь в конкурсах, учні збагачуються новим досвідом, краще пізнають себе та своїх друзів, формують якісну особистість, яка сприяє адаптації поведінки дітей у суспільстві.

Мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом історії розвитку людства. Проте особистість лише на певному етапі історичного розвитку отримує умови для її реалізації [21, c. 36].

Для того, щоб мати можливість брати участь у всіх сферах діяльності (професійній, громадській, спортивній, мистецькій тощо), необхідний цілісний розвиток людини. Це можливо за умови різноманітності змісту, форм і методів людської діяльності та їх оптимального поєднання в процесі розвитку культури.

Тому саме нові шляхи, засоби та раціональні методи фізичного виховання, що виникли в процесі творчої діяльності людства, ми виділяємо як інноваційні (новітні) технології фізичного виховання. Вважаємо важливим підкреслити, що до цих технологій входять і ті, які були прийняті з метою творчого використання оздоровчими системами різних народів світу (хатха-йога, карате, бусідо, сумо, східні танці та ін.).

Систему фізичного виховання школярів в умовах сучасного навчального закладу слід будувати таким чином, щоб заняття фізичними вправами були доцільними не тільки з фізіологічної та функціональної точки зору, а й з педагогічної та естетичного [23, c. 17].

На цій основі використовуються різноманітні новітні технології фізичного вдосконалення, включаючи різні танцювальні та ритмічні вправи (аеробні варіанти: степ, тайбо, аква; танець Бейлі, шейпінг та ін.), для формування правильної постави, гарної ходи та розвитку ритму. і координація рухів

Отже, систему фізичного виховання школярів в умовах сучасного навчального закладу слід будувати таким чином, щоб заняття фізичними вправами були доцільними не тільки з фізіологічної та функціональної точки зору, а й з педагогічної та естетичного.

**2.2 Розробка уроку з фізичної культури для дітей 1 класу**

*Розробка сучасного уроку дії з теми фізична культура*

*для 1 класу НУШ. Заняття «Веселі танці».*

*Тема:* Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики.

Вправи для оволодіння руховими навичками.

*Мета:* мотивувати учнів до подальших уроків фізичної культури.

Завдання уроку:

1. Повторити організаційні вправи: шикування та команди «Шикуйсь!Рівняйсь!Струнко!»

2. Повторити різні види ходьби та бігу.

3. Повторити лазіння по гімнастичній стінці.

4. Навчити ритмічним вправам.

5. Навчіть різні сесії.

6. Визначте ритмічний малюнок за допомогою гри «Танець м’ячів».

7. Розвивати слухову увагу через рухливу гру з прискоренням «Літак».

Інвентар: музичний програвач, музичні записи: з мультфільму «Фіксікі «Помічник»», гурт «Чударики», фізкультхвилинка «Літак»; свисток, мат, волейбольні м'ячі; Повітряні кулі.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА (10-13 хв.)

Регульований вхід до спортивного залу. Вишикуйте дітей за зростом і дотримуйтеся дистанції. Привітання. Організаційні вправи.

- Діти, ви любите танцювати? Де ти найчастіше танцюєш? Що тобі потрібно для танцю? А чи знаєте ви, що в основі всіх танців лежить хореографія? Хореографія - чудовий спосіб розвитку музичного слуху, координації, гнучкості. Це допомагає прийняти правильний настрій, стати впевненішим у собі, щасливішим і відкритишим. Сьогодні на уроці ми будемо танцювати. Давайте спочатку розігріємось.

- Клас танцюристів, Рівняйсь! Струнко! Праворуч! В обхід залою за напрямним, Кроком Руш!

Організаційно-методичні вказівки. Повторити раніше вивчені варіанти ходьби та бігу (звичайний біг, з високим підняттям стегон, з відкиданням гомілки, з підскоками, кроками вбік); звертати увагу на правильність виконання вправ, дистанцію між учнями та сприйняття команд і сигналів учителя, самопочуття дітей. Дихальна вправа: повільна ходьба. Підняти руки в сторони - вдих, повільно опустити - видих (4-6 років) (Можна запитати дітей, для чого потрібно вдихати повітря носом?) [20, c. 31]

- Діти, а ви бачили мультфільм про овечку Шона? Мені дуже подобається цей мультик. Цей баранчик дуже розумний і кмітливий. Нагадаю сюжет. Фермер вважає, що його стадо - це прості тварини, яких цікавить лише їжа. Насправді вівці постійно шукають розваг. Вівці, особливо Шон, завжди намагаються не видавати фермеру свої знання та вміння, а роблять усе, щоб приховати можливі сліди своєї «розумної та хитрої діяльності». На весь наш урок я буду фермером, а ви – маленькими шкідливими вівцями. Це буде цікаво! Коли фермер відволікається або займається своїми справами, стадо робить те, що хоче. А коли фермер повертається, у стаді наводиться порядок. Рекомендую згадати нашу гру «Швидко налаштуй». Я фермер, якщо я відвернуся або закрию очі, то можна трохи повеселитися, а коли почуєте команду «Швидко на свої місця!», то розташуйтеся так, як ви вже навчилися: на відповідної висоти, близько до лінії на підлозі, не натискаючи. (Учитель може вільно пересуватися по спортивному залу і за свистком давати команду класу витягнутою рукою вишикуватися в призначене місце. Повторити 3-4 рази).

- Добре, порядок у отарі навели. (Складає в два ряди.) А тепер – найцікавіше: танці! За допомогою наших давніх друзів Fixiks ми з вами трохи потренуємось і потанцюємо. Повторюй за мною.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА (17-20 хв.)

- А тепер трохи відпочинемо! Візьміть маму (діти облаштовують місце для роботи)

Види сидіння.

Положення сидячи на підлозі, ноги витягнуті вперед, пальці ніг і п’яти разом, пальці ніг відведені назад, тулуб у вертикальному положенні, голова прямо, руки на підлозі біля таза, кисті повернуті назад.

1. Вправа «Двірник на лобовому склі під час дощу».

Ноги прямі, ноги максимально розведені в сторони, пальці відведені назад, корпус і голова прямі.

1-Звести ноги разом (сидіти); 2. Прийміть сидяче положення, розставивши ноги.

2. Вправа «Крок ногою».

Вихідне положення із зігнутими ногами, зігнути ноги в тазостегнових і колінних суглобах, максимально наблизити їх до тазу, стопи на підлозі, голова прямо, руки на підлозі біля тазу, кисті відхилені. Кілька «кроків» ногами вперед-назад, щоб сісти і сісти, зігнувши ноги [2].

3. Вправа «Сонечко світить».

Початкове положення на п'ятах - гомілки з'єднаних ніг лежать на підлозі, сідниці сідають на п'яти, корпус тримають вертикально, голову прямо, руки можуть бути в різних положеннях.

Початкове положення на п'ятах.

1-Встаньте на коліна і витягніть руки вгору. 2-Сядьте на п'яти.

Організаційно-методичні вказівки. Виконувати за рахунок (протягом 8 років), використовувати гімнастичну термінологію. Поставте гайку на місце.

-А зараз ми повторимо сходження на гімнастичну драбинку за допомогою нашого улюбленого героя «Людини-павука». Рятуючи людей, він виконує складні вправи, що вимагають великої сили, кмітливості та спритності. Дуже часто йому доводиться пересуватися незвичними способами, щоб залишатися непомітним. А для якої професії людина може використовувати ці вправи? (Відповіді дітей: пожежний, рятувальник, альпініст)

Лазіння на гімнастичну стінку (підйом, перелазка від одного отвору гімнастичної стінки до іншого, спуск).

Організаційно-методичні вказівки. страхування. Рекомендується класти килимок на підлогу. Поруч стоїть учитель. Підйом від одного отвору гімнастичної стінки до іншого виконується боком. Ви можете спочатку відвести праву руку і праву ногу вбік, а потім приєднати ліву руку і ліву ногу або чергувати обидві руки і обидві ноги (1-2 роки).

- А чи знаєте ви, що кульки теж вміють танцювати? Ви не вірите? Подивіться самі! У кожного в руках м’яч. А зараз перевіримо вашу увагу, слух і відчуття ритму (під музику діти виконують вправи за вказівкою вчителя: кинути і зловити м’яч, додати 1 хлопок у долоні перед собою, додати три хлопки, вести м’яч у місце і Точка (однією або обома руками) Вправа виконується під час гучного звучання музики, щойно вона зникає, діти повинні швидко взяти м'яч і звернути увагу на вчителя [3].

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА (2-3 хв.)

Шикування в шеренгу. Організаційні вправи. Підбиття підсумків уроку.

- Ми сьогодні дуже добре попрацювали. Але, на жаль, наш урок танців закінчився, і нам час повертатися до класу. Але попереду у нас ще багато цікавих спортивних уроків. А тепер я хочу подарувати вам подарунки – веселі танцюючі повітряні кульки! Ліворуч! Крок до класу!

**2.3 Виховання інтересу та формування мотивації на уроках фізичної культури**

Необхідно точно і просто пояснити учням зміст і зміст уроку; викликати в учня особистий інтерес до завдання і дати йому відчути результати своєї діяльності; водночас усвідомлюючи у дітей необхідність довго і наполегливо працювати для досягнення результату. Пам'ятаймо, що діти позитивно ставляться до цієї людини, спілкування та взаємодія з ними приносить позитивні враження та радість. Через негативні емоції діти свідомо чи несвідомо шукають спосіб уникнути зустрічі з явищами, процесами та людьми, які колись викликали у них неприємні враження: не приходять на збори, ухиляються від обов’язків, пропускають заняття [10, c. 67].

Потенційні можливості для створення позитивного досвіду приховані в самому навчальному процесі. Джерелом радісних переживань є сам учитель: він випромінює енергію та бажання працювати. Вказівки вчителя, його зауваження, накази, команди, сигнали можуть звучати енергійно або слабко, сильно або байдуже, і від цього залежить не тільки настрій, а й результати. Уміння вчителя бачити всіх, його дотепність і життєрадісність примножують радість від спілкування з ним. Так, школярі закохуються спочатку в учителя, а потім у його предмет.

Тому від ставлення до вчителя багато в чому залежить поведінка учнів, їх інтерес до уроків, їх активність і дисциплінованість (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Виховання інтересу та формування мотивації на уроках фізичної культури

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реакція учнів на дії вчителя | | |
| Дії вчителя | Коли вчитель користується авторитетом | За нейтрального ставлення | За негативного ставлення |
| Прохання | Вияв радості | Згода виконати, але без обов'язковості | Згода, але не виконання |
| Порада | Обов'язковість виконання | Виконання, але за обов'язковості своїх інтересів | Ігнорування, байдужість, песимізм |
| Вимога | Якісне і добросовісне виконання | Формальне виконання | Ухилення від виконання, роздратованість |
| Покарання | Виправлення | Пристосування | Обурення і агресивність |

Основним джерелом радості від навчання має бути сам процес навчання, подолання труднощів, засвоєння знань і розвиток умінь і якостей учня. Найбільш поширеними засобами стимулювання інтересу та активності учнів на уроках фізичної культури є різні форми заохочень і покарань. Підтримка полягає в позитивній оцінці навчальної діяльності та навчальної поведінки учнів і має на меті пробудити в кожного прагнення до подальших досягнень, активності та інтересу до вивчення предмету. Основними видами заохочень є підтримка, допомога, довіра вчителя, похвала, визнання, усна подяка, подяка в правилах школи, похвальна грамота, почесні посади, подяки батькам, фотографії на дошках пошани, публікації в газетах тощо.

Фінансування має позитивний ефект лише тоді, коли воно доцільне, публічне та сучасне та вимагає дотримання наступних правил [12, c. 40]:

* заохочуйте учнів лише до досягнень, які є результатом їх власної праці.
* послуга не повинна фінансуватися більше одного разу;
* хвалити слід діяльність і поведінку, а не розум і здібності;
* стимул повинен бути диференційованим. залежно від конкретних обставин та індивідуальних особливостей учнів одні (слабкі, педагогічно занедбані) можуть підтримуватися навіть за незначні успіхи, а інші (сильні) можуть підтримуватися менше і за більші успіхи;
* заохочення застосовується в такій «дозі», щоб заохочувати або підтримувати на належному рівні подальшу діяльність; надлишок стимулів знижує активність учнів;
* стимул має бути справедливим і добре обґрунтованим.

Підбадьорення – бальзам на душу. Шукайте щось хороше в кожній дитині і пам'ятайте, що люди, які шукають у всьому недоліки, рідко знаходять щось інше. Супровід – ефективний і незамінний засіб розвитку особистості учня. Водночас успішна виховна діяльність неможлива без покарання, але застосовувати його потрібно дуже обережно.

Покарання – спосіб впливу на учнів, які порушують правила поведінки та негативно ставляться до навчання через безвідповідальність, неорганізованість, несумлінність тощо. Покарання є засобом спонукання дітей до вдосконалення поведінки та ставлення до навчання. Він ефективний лише в тому випадку, якщо викликає почуття докорів сумління і бажання змінити свою поведінку на краще. Покарання використовується, коли вирок не дає результату з певних причин.

Основними видами покарань є обмеження прав, позбавлення задоволень, зауваження, догани, усні догани, догани в шкільному регламенті, колективних зборах, виклики батьків і т. д. Покарання і заохочення повинні бути доцільними, публічними і своєчасними. Вони сприяють підвищенню активності учнів шляхом дотримання таких правил [17, c. 40]:

* покарання не повинно шкодити здоров'ю;
* не можна карати виконанням вправ;
* за порушення може бути лише одне покарання.
* немає потреби нагадувати учням про минулі помилки.
* при покаранні не можна позбавляти кривдника заслуженої похвали.
* покарання можна зняти, заохочення – ні;
* покарання має бути невідворотним і справедливим, а його ступінь має бути пропорційним злочину.
* покарання не повинно впливати на чесноти людини.
* не можна карати в стані гніву;
* дієвим є лише покарання, після якого учень вживає виправних заходів;
* у покаранні головне не обмеження чи гальмування, а спонукання до активної виховної діяльності.
* покарання, яке підтримується командою, має сильний вплив на правопорушника.

Віддаючи належне іншим підходам до покарання як методу виховання, нагадаємо, що Дістервег, говорячи про дисципліну учнів, намагався відмовитися від покарань, вважаючи, що при правильному вихованні вони марні й непотрібні, що за природою справи відповідає дітям і темі навчання. Там, де школярі працюють на добровільній основі, практично відсутні випадки дисциплінарних порушень, вони виявляють інтерес до занять, активність і самостійність.

Заохочення і покарання утворюють діалектичну єдність. У той же час одноманітні заохочення і покарання мало впливають. Виникнення інтересу до занять фізичними вправами сприяє також емоційне керівництво всіма формами навчання в школі, оснащення і естетичне оформлення матеріально-спортивної бази, а також вимогливість завдань, що забезпечують успішність навчання. Так, результати наукових досліджень свідчать, що комплексне використання звукових технічних засобів навчання скорочує витрати часу на вивчення вправ навчальної програми на 45%, при цьому рухова активність учнів підвищується у 2-2,5 рази [22, c. 76].

Хорошим засобом формування емоційної сфери учнів є ігри. Однак тільки вони не завжди досягають бажаного позитивного ефекту. Все залежить від того, які завдання я ставлю перед учнями, яке ставлення формую і які вимоги ставлю до них на кожному уроці. Тому, крім завдань рухової діяльності, я завжди ставлю педагогічні завдання і вирішую їх, використовуючи систему педагогічних методів.

Формування інтересу дітей до уроків залежить від атмосфери, яка панує в педагогічному колективі. Важливу роль відіграє особистий приклад вчителів спорту, класних керівників і вчителів початкових класів зокрема. Гарним прикладом для учнів є активні практичні заняття, які проводять вчителі інших предметів та директори шкіл. Свідоме і добровільне підвищення фізичної підготовленості особистості, пов’язане з мотивацією. Саме учитель є ключовою особою та здатний створити інтерес до занять фізичною культурою, сформувати потребу у фізичному самовдосконаленні й у регулярних заняттях, з метою підвищення рівня здоров’я, розумової та фізичної працездатності.

**ВИСНОВКИ**

Фізичне виховання сприяє повноцінному фізичному розвитку дитини та підвищує рівень функціонально-адаптаційних можливостей організму. Отже, здоров'я дитини є обов'язковою умовою її успіхів у будь-якій діяльності, адже повноцінний фізичний розвиток забезпечує загальну високу працездатність організму. Рухова активність сприяє розвитку аналітичної системи, активізує сенсорну роботу, прискорює розвиток мовлення, сприяє формуванню розумових дій. Дитина вправляється у пізнанні навколишнього світу, розвиває просторові уявлення та розширює кругозір. Заняття спортом зміцнюють їх волю, активізують емоційну сферу.

Форма і зміст фізичної діяльності органічно пов'язані між собою, причому зміст є домінуючою і більш динамічною стороною, яка відіграє провідну роль над формою. Для успішного виконання тієї чи іншої вправи необхідно насамперед оволодіти її змістовною стороною і створити необхідні умови для розвитку силових, швидкісних та інших рухових якостей, прояв яких у вирішальній мірі залежить від результату цієї вправи. . Зі зміною елементів змісту вправи змінюється і її форма. Наприклад, збільшуючи силу, швидкість руху або витривалість, ми впливаємо на амплітуду руху, співвідношення опорних і безопорних фаз та інші характеристики форми вправи. Тому зміст і форма фізичної діяльності нерозривно пов'язані між собою: вони знаходяться в постійному діалектичному взаємозв'язку. У міру вдосконалення фізичних вправ відбувається пошук раціональних способів виконання рухових дій. Важливою передумовою для цього є знання законів, від яких залежить так звана техніка вправ.

У широкому розумінні «інновація» – це синонім успішного розвитку певної сфери діяльності на базі різноманітних нововведень. Головною ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного виховання: позитивні зміни, які виникають в роботі освітніх установ в результаті спеціально організованої інноваційної діяльності. Отже, впровадження такої технології змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові: освітні, дидактичні, виховні системи; зміст освіти; методи, форми, засоби розвитку особистості, організацію навчання і виховання; технології управління навчальними закладами, системою.

Систему фізичного виховання школярів в умовах сучасного навчального закладу слід будувати таким чином, щоб заняття фізичними вправами були доцільними не тільки з фізіологічної та функціональної точки зору, а й з педагогічної та естетичного. На цій основі використовуються різноманітні новітні технології фізичного вдосконалення, включаючи різні танцювальні та ритмічні вправи (аеробні варіанти: степ, тайбо, аква; танець Бейлі, шейпінг та ін.), для формування правильної постави, гарної ходи та розвитку ритму і координація рухів. Отже, систему фізичного виховання школярів в умовах сучасного навчального закладу слід будувати таким чином, щоб заняття фізичними вправами були доцільними не тільки з фізіологічної та функціональної точки зору, а й з педагогічної та естетичного.

Хорошим засобом формування емоційної сфери учнів є ігри. Однак тільки вони не завжди досягають бажаного позитивного ефекту. Все залежить від того, які завдання я ставлю перед учнями, яке ставлення формую і які вимоги ставлю до них на кожному уроці. Тому, крім завдань рухової діяльності, я завжди ставлю педагогічні завдання і вирішую їх, використовуючи систему педагогічних методів. Формування інтересу дітей до уроків залежить від атмосфери, яка панує в педагогічному колективі. Важливу роль відіграє особистий приклад вчителів спорту, класних керівників і вчителів початкових класів зокрема. Гарним прикладом для учнів є активні практичні заняття, які проводять вчителі інших предметів та директори шкіл. Свідоме і добровільне підвищення фізичної підготовленості особистості, пов’язане з мотивацією. Саме учитель є ключовою особою та здатний створити інтерес до занять фізичною культурою, сформувати потребу у фізичному самовдосконаленні й у регулярних заняттях, з метою підвищення рівня здоров’я, розумової та фізичної працездатності.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Зубалій М.Д. Аналіз сутності і змісту поняття «фізичне виховання». Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко. 2018. Вип.1. С.30-35.

2. Ігрові технології як засіб формування навичок на уроках фізичної культури. URL: https://naurok.com.ua/

3. Застосування ігрового та змагального методів на уроці фізичної культури. URL: https://naurok.com.ua/

4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: Лібра, 2014. 112 с.

5. Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи. Фізична культура 1-11 класи. Київ: Освіта, 2021. 127 с.

6. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Директор школи. 2018. № 40. С. 23-27.

7. Кришко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою. Київ: Освіта України, 2017. 224 с.

8. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях. Київ: Знання, 2016. 311 с.

9. Леськів А. Д., Андрощук Н. В., Дзюбановський А. Б. Форми і засоби фізичного виховання молодих школярів. Тернопіль: СМП «Астон», 2019. 274 с.

10. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2019. 670 с.

11. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2017. 656 с.

12. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. Київ: Каравела, 2017. 576 с.

13. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 1-5 класи. Київ: Перун, 2018. 272 с.

14. Путров С.Ю., Соловйов Л.Г. Фізична культура в освітньому просторі вищого технічного навчального закладу: Навч. посібник. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 116 с.

15. Ротерс Т. Методологічні засади фізичного виховання школярів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. 2018. № 4 (20). С.180-184.

16. Фізична культура. Навчальна програма. 1-5 класи (спортивний профіль) В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова, Г.Г. Смоліус та ін. Київ: Либідь, 2018. 93 с.

17. Фіцула М.М. Педагогіка. Київ: Видавничий центр «Академія», 2018. 528с.

18. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання. Тернопіль: Збруч, 2017. 184 с.

19. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2018. 272 с.

20. Яремчук Б. Урок як основна форма фізичного виховання школярів. Науково-методичний вісник «Джерела». 2018. №4. С.31-36.

21. Schindler H.R., Horner R.H. Generalized reduction of problem behaviour of young children with autism: building trans-situational interventions. Am J Ment Retard 2019. V. 110. P. 36-47.

22. Asperger H. Die «Autistischen Psychopaten» im Kindesalter. Psychiat. Nervenkr. 1994. Vol. 117. S. 76-136.

23. KannerL. Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child. 1993. Vol. 2. P. 217.

24. Bodnar I. Efficiency of inclusive physical education lessons for schoolchildren with minor deviations in health. Postępy rehabilitacji.  № 3.  2014.  S. 13‒19.

25. Health complaints and well-being complaints among secondary school children. Ivanna Bodnar, Yurii Petryshyn, Alla Solovei, Olga Rymar, Igor Lapychak, Ulyana Shevtsiv, Mariana Ripak, Marta Yaroshyk, Natalya Sorokolit. Journal of physical education and sport. 2016. Vol. 16, is. 3. P. 905‒909.

26. Functional analysis and treatment of low-rate problem behaviour in individuals with developmental disabilities.Tarbox J., Wallace M.D., Tarbox R.S.F., et al. Behav Interv. 2014. V. 19. P. 73-90.