LADNYI A. S., KEDIS O. YU. Communicative aspects of the activity of the chore conductor.

The aim of the article is analyzes the tasks that have the choral conductor. The communicative nature of this type of performing activity was noted. The musical work unfolds in time and is filled with meaning if it gets a true reading from the performers and is passed on to the listeners. The multi-vector communication, which is carried out by the conductor in the course of acquaintance with the musical work, its analysis, development, execution is underlined. It is noted that when performing the processing of folk songs, additional meanings are created that require decoding. The most important role of the gesture and facial expressions as universal means of communication between the conductor and the performing collective was noted. Thanks to the mood of the performers-choir artists for co-creation, communication will be achieved when the slightest change in the nuances will be transferred from the conductor to the performers. The unity of the conductor and the performing collective in the emotional and creative impulse is the guarantee of fruitful joint actions, the result of which is the communication of the work to the listener.

The article highlights the features of communication that the choir conductor carries out when working on a musical work, its performance and interaction with participants in the creative process. The conductor is a performer whose activities are inherently communicative in nature. The specifics of his communication is associated with work on a musical work, which acts as a kind of semantic forming bridge to the composer. In the case of performing the processing of a folk song, the conductor faces a more difficult task, because the task of decoding those codes that are in the folklore source is added. An indispensable part of the communicative process conducted by the conductor is the work with the team of performers, which is implemented thanks to such means as a gesture and facial expressions. Further explication of communicative theory in relation to various areas of performing musical activity seems to be a promising direction.

Keywords: choral conductor, performer, communication, creativity, processing.

DOI: https://doi.org/10.31392/NZ-npu-142.2019.15
УДК 378.015.3.046_021.66:811.111
особливу увагу підвищують можливостями як для викладачів, так і для студентів, щоб вони могли переживати та практикувати способи інтеграції комунікативного досвіду на своїх заняттях, а в подальшому у вирішенні реальних життєвих і професійних проблем. Лише в такому випадку набути знання матимуть цінність.

Встановлено, що мотивація є центральною в будь-якому підході. Викладачі повинні підкреслити інтерес студентів з початку заняття. Вони допомагають студентам будь-яким способом, який почуває їх працювати з мовою. Усвідомлення ними важливості іноземної мови в їх житті та майбутній професійній діяльності, активізація навчального процесу, підвищення мотивації, ефективність навчання та захопленість студентів залежать від використання різних методів, прийомів та новітніх інформаційних технологій у навчанні іноземних мов.

**Ключові слова:** ефективне навчання, іншомовна комунікативна компетентність, комунікативний підхід, психолого-педагогічні умови, ситуативний метод.

Процеси глобалізації та інтеграції України у світовий освітній простір в оновленому змісті іншомовної педагогічної освіти підсвічує вимоги до підготовки професійно-компетентного фахівця. Країні потрібні фахівці із високим рівнем володіння іноземною мовою, що дасть змогу Україні стати сучасною, високорозвиненою Європейською державою.

Необхідні вимоги до підготовки магістрантів вимагають гарного рівня міжкультурної комунікації, навичок та вмінь професійного спілкування на різних рівнях, вміння отримувати нову інформацію та знання через іншомовні джерела. Ще, в свою чергу, вимагає володіння хоча б однією іноземною мовою на високому рівні. Всі це сприяє попиту на освічених професіоналів, які володіють іноземними мовами, та висвітлює необхідність вивчення курсу “Іноземна мова для академічного спілкування”. Вивчення даної дисципліни націлене на формування мовної поведінки, що є специфічною в професійному середовищі. Мовна поведінка індивіда в різних ситуаціях відображає не тільки його ставлення до мов, судження про мови, наслідування мовних стереотипів, але й обумовлює оновлення навичками лінгвістичної компетентності (мовленнєвих умінь та мовних знань), а також соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для реалізації завдань, пов’язаних із навчанням і роботою. В процесі навчання і в межах ситуативного контексту, у візінні студентів навчитися та на їх попередньому досвіді та знаннях відбувається розвиток однієї з важливих компетенцій будь-якого фахівця-комунікативної.

У Сорбонській конвенції, яка була підписана Україною у 1998 р., мова йдеться про підтримку мовної політики ЄС та зобов’язання піднесення вивчення іноземних мов на рівень світових стандартів. Згідно з новими напрямами мовної освіти мають бути створені умови для формування та розвитку комунікативної професійно-орієнтованої компетентності особистості, зокрема й іншомовної, а також надаватись можливість реалізації творчого потенціалу особистості задля своїх потреб та потреб країни.

Іншомовна комунікативна компетентність (IKK) має тривалу історію дослідження, і сьогодні існують декілька підходів до її моделювання, що функціонують в освітніх системах (М. Байрам, І. Л. Бім, Дж. Зарат, В. В. Сафонова та ін.).

Поняття “комунікативної компетентності” в західній літературі було введене Д. Хаймзом, а у вітчизняній літературі - І. А. Зимною, і спочатку використовувалась у сфері навчання іноземних мов, де IKK розглядається як мета і планований результат навчання (І. Л. Бім, Є. Н. Грім, В. В. Сафонова,
Е. Н. Соловова).

Вагомий внесок в розкритті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови зробили найпослідовніші його прихильники і, насамперед, англійські та американські дослідники Г. Уідоусон, У. Літлвуд, С. Крашен, С. Савіньон. Проблеми формування комунікативної компетенції розкриті в роботах С. Ю. Ніколаєвої, яка досліджує процес вивчення та викладання мов. Питання розвитку комунікативної компетенції у процесі вивчення іноземної мови досліджувалося у працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, Ю. Пассова, Т. Сірік та ін.

Цікавим видається підхід Л. Г. Ярмолинець, яка пропонує використовувати на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах немовний профіль такі види: робота в малих групах, обговорення дискусійних питань та проблем, навчальні ігри (рольові та ділові ігри, імітації), запрошення носіїв мови, іноземних спеціалістів, використання аудіо- та відеоматеріалів, робота в лінгвафонному кабінеті [14, с. 223].

Проте, недостатньо вивчення залишається питання психолого-педагогічних умов ефективного навчання студентів магістратури, що й робить дану тему актуальною та цікавою для нас

Мета роботи - обґрунтувати психолого-педагогічні умови ефективного професійно-орієнтованого навчання студентів магістратури англійської мови.

У загальній стратегії навчання іноземних мов у ВНЗ передбачена вимога щодо розвитку іншомовної комунікативної компетенції в різних сферах спілкування. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають основні напрями підготовки студентів ВНЗ як майбутніх фахівців, що передбачає досягнення студентами достатнього рівня іншомовної комунікативної компетенції у сферах загальної та професійної комунікації [3, с. 14].

Успішне вирішення проблема визначення ефективного навчання магістрантів англійської мови зумовлено двома складовими: 1) теоретичне вивчення психолого-педагогічних умов навчання студентів та практичне впровадження сформованих принципів для успішного навчання; 2) підбір науково-методичних рекомендацій щодо навчання англійської мови студентів магістратури у системі професійної підготовки. Метою навчання іноземної мови у ВНЗ є як оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації, так і набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної діяльності, що у свою чергу вимагає окреслення різного роду методик та підходів щодо розвитку іншомовної компетенції у студентів із різними базами знань та навичок.

На думку С. Савіньона, "іншомовна комунікативна компетентність" - це спроможність індивіда функціонувати в реальній комунікативній ситуації, у постійнозмінній ситуації, де мова компетентність відпливається до сприйняття отриманої лінгвістичної та паралінгвістичної інформації [15, с. 23]. Науковці розглядають дану компетентність майбутнього фахівця як:

• здатність здійснювати міжкультурне професійно спрямоване спілкування; взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до уваги національні цінності, норми та уявлення; створювати позитивний настрій спілкування для комунікантів; вибір комунікативно цілеспрямовані способи вербальної та невербальної поведінки на основі знань про науку і культуру інших народів у
межах полілогу культур [1, с. 16];
• результат затреченних зусиль, спрямованих на формування таких іншомовних знань і вмінь, які відображають лінгвістичний, професійно-kontekstualnyй, психологічний, соціальний та ситуативний стан мови як засобу професійного спілкування в сфері фінансів та особистісного спілкування [4, с. 63];
• сформовану в процесі навчання іноземної мови здатність вільно і адекватно до умов соціально-рольових ситуацій професійної діяльності розуміти й зумовлювати відповідні мовленнєві висловлювання згідно з теоретичними положеннями і знаннями, що виконують інформаційно-комунікативну функцію, а також практичні вміння та навички, які забезпечують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-комунікативну функції спілкування за допомогою засобів іноземної мови [5, с. 12];
• володіння індивідом необхідною сумаю знань, умінь і навичок, що визначають ступінь сформованості його професійної діяльності, стилю професійного спілкування та його особистості як носія визначених цінностей, ідеалів і професійної свідомості [12, с. 8].
Якщо компетентність - це набуття знання, уміння та навички, то компетенція - це вміння використовувати набуті знання, сформовані вміння тощо.
Сучасні дослідження термін "іншомовна комунікативна компетенція" визначають наступним чином:
• вміння використовувати у спілкуванні контекстуальність і вживати мовні одиниці для реалізації когнітивної та комунікативної функцій [2, с. 18];
• високий рівень практичного володіння як вербальними, так і невербальними мовними засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленневої ситуації [8, с. 14];
• здатність володіти певними нормами спілкування, відповідною поведінкою як результатом навчання, як засвоєння етно- і соціально-психологічних еталонів, стандартів, стереотипів поведінки, засвоєння техніки спілкування, як мової систему в дії [9, с. 12];
• використання знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння мовленневої поведінки, адекватних та відповідних ситуаціях спілкування, розуміння основних понять лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв'язку речень у тексті), уміння та навички аналізу тексту та власне комунікативні надбання [13, с. 6-7].
Навчаючи говоріння студентів магістратури, необхідно обирати такі види навчальної діяльності, що надають можливість моделювати ситуації професійної діяльності, за яких студенти вирішують професійно-орієнтовані завдання засобами іноземної мови. При цьому навчальний матеріал повинен мати тісний зв'язок із професійною тематикою.
Існують певні умови, від яких залежить продуктивність комунікативної діяльності. К. В. Олександренко розглядає науково-практичні роботи психолого-педагогічних досліджень професіоналізму і майстерності, щоб визначити психолого-педагогічні умови, задля забезпечення розвитку іншомовної комунікативної компетентності індивіда та сприяти ефективному
навчанню іноземної мови. Автор стверджує, що значними чинниками, які впливають на ефективність навчання є психолого-педагогічні умови. Ці умови мають значний вплив на формування та розвиток іншомовної комунікативної компетентності.

Важливою складовою у вивченні іноземної мови є мотивація студента, а за умови її відсутність, нерозуміння важливості іноземної мови в сучасному житті значно ускладнює роботу викладача іноземної мови в будь-якому навчальному закладі. Тому забезпечити володіння мовою на відповідному рівні, який дав би змогу використовувати її у фаховій діяльності, є складним завданням для викладача. Лише мотивовані студенти, у яких є певні цілі, набагато легше, швидше і з великим задоволенням вивчають іноземну мову. Мотивація є рушійною силою в процесі навчання. Розрізняють зовнішню і внутрішню мотивацію. Якщо на формування зовнішньої мотивації можуть впливати вчитель, друзі, знайомі, середовище загалом, в якому живе особистість, то внутрішня мотивація – це важкий внутрішній процес, коли студент сам усвідомлює важливість іноземної мови в його житті для досягнення поставленої мети. Зовнішня і внутрішня мотивації вивчення іноземної мови потребують постійної підтримки і починати цей процес формування потрібно ще з дитинства.

Соціальна потреба у кваліфікованих фахівцях з високим рівнем іншомовної комунікативної компетентності; процес виховання студентів до професійного розвитку; створення іншомовного середовища в ситуаціях професійно-орієнтованого навчання мови; підбір відповідної науково-методологічної бази розвитку іншомовної комунікативної компетентності, що, в свою чергу, реалізувати навчально-методичні програми; організація навчального процесу, яка передбачає введення діагностичних і активних форм занять є важливими психолого-педагогічними умовами для розвитку іншомовної комунікативної компетенції потенційних спеціалістів [7, с. 441].

На думку багатьох учених, одним з важливих принципів навчання фахівців, які мають бути враховані в процесі професійно орієнтованого навчання магістратів іноземної мови, є проблемно-ситуативний принцип організації навчання. Цей принцип визначає, що важливо реалізовувати набуті знання у вирішенні завдань професійного характеру і в життєвих ситуаціях, тому процес навчання має відбуватися за проблемно-ситуативними критеріями.

Вчені зазначають, що ситуативність на уроці суттєво підвищує мотивацію та активність студентів. Вправи, які базуються на ситуативній основі, підсилюють мотиви студентів розмовляти, читати, слухати та писати іноземною мовою. Існують різноманітні визначення навчальної ситуації. Г. Рогова визначає ситуацію як штучно створену обставину, яка викликає потребу говорити. Навчаальна ситуація – це спеціально створена викладачем ситуація з мотивованою наставникою учення на говоріння [10, с. 23].

Ситуативне навчання створює таким чином процес навчання, в якому студента можуть реалізувати набуті знання. Основна ціль даної методики це ситуативне моделювання - моделювання конкретних ситуацій, під час взаємодії з яким учасник засвоює матеріал, здійснює вибір, приймає особистісні рішення [11].

134
Під час застосування методики ситуативного моделювання відбувається розвиток навичок спілкування, навичок колективної співпраці та формується відчуття відповідальності за виконання завдань, вміння будувати аргументовану відповідь, ефективно та швидко засвоюється лексичний та граматичний матеріал. В процесі навчання з проблемно-сituативним підходом студенти можуть практично застосовувати набуті знання у змодельованих, наближених до реальних, ситуаціях, які підбирає викладач відповідними до їх майбутньої професії [6].

Сучасні тенденції у викладанні англійської мови передбачають передусім реалізацію комунікативного підходу (communicative approach), в якому йдеться про взаємолежність мови та спілкування.

Головними принципи комунікативного підходу є вивчення мови - навчання спілкування за допомогою цільової мови. Мова, яка використовується для спілкування, повинна відповідати ситуації, ролі ораторів. Студент повинен розрізняти формальний і неформальний стиль. Суттєво і не менш важливо є комунікативна діяльність. Діяльність повинна бути представлена в ситуації або контексті і мати комунікативну мету.

Типовими заходами такого підходу є: ігри, завдання вирішення проблем і рольові ігри. В даному підході важливо є інформаційна прогалина, вибір та зворотній зв'язок, які задіяні у діяльності. Студенти повинні мати постійну взаємодію з цільовою мовою.

Розвиток чотирьох видів діяльності - мовлення, слухання, читання та письма - інтегрується з самого початку, оскільки спілкування об'єднує різні навички. Теми вибираються та оцінюються залежно від віку, потреб, рівня та інтересу студентів.

Викладач - це керівник, фасилітатор або інструктор. Випробування та помилки вважаються частиною процесу навчання. Оцінка стосується не тільки точності студентів, а її їх вільного володіння мовою. За умови, якщо витауї будуть наближені до реальності студенти зможуть застосовувати набуті знання (лексичні і граматичні) на практиці.

Висновки. Отже, навчання студентів іноземної мови в процесі професійно-орієнтованого навчання вимагає забезпечення психолого-педагогічних умов, які сприяють ефективному навчанню, впливають на досягнення гарних результатів та розвиток іншомовної комунікативної компетентності магістрів.

Для того, щоб викладання мови представляло справжню зміну не тільки в теорії, а й в процесі навчання, реформа цілей, матеріалів та оцінки є недостатньою. Необхідно приймати особливу увагу підвищенню можливостей як для викладачів, так і для студентів, щоб вони могли переживати та практикувати способи інтеграції комунікативного досвіду на своїх заняттях, а в подальшому у вирішенні реальних життєвих і професійних проблем. Лише в такому випадку набуті знання матимуть цінність.

Мотивація є центральною в будь-якому підході. Викладачі повинні підвищити інтерес студентів за початку заняття. Викладачі допомагають студентам будь-яким способом, який мотивує їх працювати з мовою. Від студентів очікується взаємодія з іншими людьми, через роботу в парі та групі, або в своїх працях. Усвідомлення ними важливості іноземної мови в їх житті та
майбутній професійній діяльності, активізація навчального процесу, підведення мотивації, ефективність навчання та зацікавленість студентів залежить від використання різних методів, принципів та новітніх інформаційних технологій у навчанні іноземних мов.

**Використана література:**


**References:**

ЛЮБАЧУК І. Н. Психолого-педагогічні умови ефективного професійно
орієнтованого обuchenня іноземного єзика студентів магістрантури.

В статті розглядаються психолого-педагогічні умови, з яких впливає на ефективність професійно
орієнтованого обuchenня студентами магістрантури в процесі
професійно-орієнтованої підготовки, зокрема, современість
комунікативний и ситуативний методи обuchenня іноземному єзикі. Докладно,
що обuchenня відповідає психолого-педагогічним умовам, дозволяє
появлятися ефективним результатам в навчальної діяльності, розвиток
іноземної комунікативної компетентності магістрів, узагальнити
посилення духовності на наше життя не тільки у теорії, а та в процесі
обuchenня, реформа
целей, матеріалів і оцінки майже недостатньою. Необхідно уважніше
вирішити проблеми використання вчителя
спосібів і методів навчання іноземного єзиків
підвищувати мотивацію студентів на навчання іноземного єзика. У такому
випадку прийняття знання будуть інтенсифікація
учення.

Установлено, що мотивація майже важлива в будь-якому подохі. Преподаватели
должны повысить мотивацию студентов на начало занятия. Они помогают студентам
любим способом, вирішити учати с языком. Осознание имі важности
іноземного єзика в їх життя і будь-якої професійної діяльності, активізація
навчального процеса, підвищення мотивації, ефективності обuchenня і зацікавленість
студентів завдяки використання різних методів, принципів і новіших
інформаційних технологій в обuchenні іноземним єзикам.
LOBACHUK INNA. Psychological and pedagogical conditions of effective professionally oriented education of foreign language teaching of master students.

The article deals with the psychological and pedagogical conditions that promote the effective English language teaching of students in the system of professional training, analyzes contemporary approaches, communicative and situational methods of English language teaching. It is proved that providing of the corresponding psychological and pedagogical conditions, allows to achieve productive results in educational activity on development of foreign language communicative competence of masters, to identify ways of optimization and intensification of educational process.

It is determined that effective English language training of students is conditioned by two aspects: 1) the theoretical study of specific psychological and pedagogical peculiarities of students’ education and the formation on this basis of principles, the practical application of which should become a condition of successful training; 2) the choice of scientifically grounded teaching methods of the English language of undergraduate students in the system of professional training.

The essence of foreign professional competence is considered and the psychological and pedagogical conditions of development of the foreign language communicative competence of the future specialist are analyzed.

It is proved that the results of a foreign language learning are much better in the existence of students’ cognitive interest and motivation based on understanding the importance of a foreign language in modern life and the possibilities of its use in professional activities. Foreign language should be an important component of the professional training of students of higher educational institutions.

It is determined that the use of different methods, principles and new information technologies in the foreign languages teaching promotes the intensification of the educational process, increasing the motivation and effectiveness of learning in general, the interest of students and undoubtedly activate the student’s educational activity.

Keywords: effective learning, foreign language communicative competence, communicative approach, psychological and pedagogical conditions, situational method.

DOI: https://doi.org/10.31392/NZ-npu-142.2019.16
УДК 378[37.013+78]