**Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
i Kształcenia Praktycznego**

**KRÓTKI RAPORT Z WYBRANYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (4.07.2019 – 10.07.2019)**

1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego otrzymało ponad 60 podziękowań i gratulacji dotyczących 33 Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, które odbyło się 14 czerwca 2019 r. w Muzeum Miasta Łodzi. Serdeczności przekazali profesorowie i inni pracownicy uczelni, przedstawiciele instytucji – przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, społecznicy, utalentowani uczniowie i inne osoby obserwujące i uczestniczące w Gali Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

Za wszystkie ukłony i gratulacje najserdeczniej dziękuję.

*Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP*.

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

1. NARCYZM JAKO WŁAŚCIWOŚĆ OSOBOWOŚCI TWÓRCÓW

Profesor dr hab. Stanisław Leon Popek jest uczonym i artystą: psychologiem, poetą, prozaikiem, plastykiem… Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych oraz psychologią zdolności, twórczości i sztuki. Był dyrektorem Instytutem Psychologii oraz dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Wypromował 26 doktorów i ponad 750 magistrów. Jest autorem takich znaczących monografii naukowych, jak „Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży”, „Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja”, „Człowiek jako jednostka twórcza”, „Psychologia twórczości plastycznej”. Opublikował kilkanaście zbiorów poezji (m. in. „Tryptyk z Michałem Aniołem” „Ptakom błękitnym”, „Znaki zapytania”, „W ogrodach Minerwy”), tom opowiadań „Sny z wieży milczenia” oraz powieści - „Dwunaste skrzypce” i „Oczy ikony”. Swoje prace plastyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest laureatem siedmiu nagród naukowych i sześciu nagród artystycznych.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uhonorowało profesora Stanisława Popka w 2012 r. w ramach Podsumowania Ruchu Innowacyjnego   
w Edukacji tytułem i certyfikatem Mistrza Pedagogii. Teraz zaś opublikowało jego najnowszą pracę – „Narcyzm jako właściwość osobowości twórców”.

We wprowadzających rozdziałach tego rozbudowanego eseju naukowego profesor Stanisław Popek prezentuje starożytny mit Narcyza, po czym przedstawia go w ujęciu Roberta Gravesa, literatury przełomu XIX i XX wieku oraz Zygmunta Freuda. W ten sposób wprowadza czytelnika w psychologiczną problematykę narcyzmu i osobowości narcystycznej. Analizują ją dwa centralne – kluczowe, można powiedzieć – rozdziały publikacji, zatytułowane: „Narcyzm a koncepcje struktury *ja*” i „Współczesny obraz osobowości narcystycznej”. Zawarte w nich rozważania naukowe ilustrują literacko ujęte „Opowieści o osobowości twórczej”, po których następują zamykające tekst „Refleksje końcowe”. Całość uzupełnia bibliografia.

Czym jest narcyzm i jaką rolę spełnia jako właściwość osobowości twórców? „Narcyzm jako właściwość osobowości niektórych ludzi jest zjawiskiem bardzo złożonym i niepoddającym się jednostronnym ocenom funkcji w życiu człowieka – pisze profesor Stanisław Popek. – Bo oto z jednej strony jest źródłem aktywności człowieka, z drugiej jest też sprawcą dobrostanu psychicznego, wysokiego poziomu samoakceptacji, ale głównie jest „instynktem samoobrony” w tej odwiecznej historii wyścigu szczurów, która nie pojawiła się dopiero teraz w XXI wieku, ale która trwa z różnym nasileniem od zarania dziejów. Zatem narcyzm jest w jakimś stopniu napędem, ale też jest pancerzem bezpieczeństwa dla nadwrażliwej psychiki twórcy lub artysty. Jest też próbą obrony oryginalności dla środków wyrazu tworzonych dzieł sztuki, nauki bądź techniki.”

*Opracował: Tomasz Misiak.*

Stanisław Leon Popek – „Narcyzm jako właściwość osobowości twórców”, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 2019.

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

1. Fundacja Widzialni i komisja konkursowa X edycji konkursu "Strona Internetowa bez Barier" przyznała statuetki dla najlepszych stron internetowych spełniających warunki dostępności czyli standardy Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.0. Jedna z nagród została przyznana dla Lidii Aparta za stronę internetową zabawyzprogramowaniem.edu.pl. Lidia Aparta nagrodzoną stronę prowadzi od października 2016 r. Strona "Zabawy z programowaniem" jest skierowana do nauczycieli wprowadzających naukę programowania w szkole podstawowej. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 10.06.2019r. w Sejmie RP podczas konferencji Włączenie Cyfrowe - Access Tech 2019.

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

1. *Lidia Aparta* ukończyła warsztaty z zakresu "Prowadzenie szkoleń - warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego. Warsztaty odbyły się w terminach 11 - 13 kwietnia, 8 - 10 maja oraz 5 - 8 czerwca 2019 r. i dotyczyły m. in. rozpoznawania potrzeb szkoleniowych, organizowania i prowadzenia szkoleń, projektowania przebiegu procesu edukacyjnego oraz pomiaru efektywności szkolenia. Organizatorem formy doskonalenia był Ośrodek Rozwoju Edukacji.

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

1. Zorganizowano i przeprowadzono w ramach oferty wakacyjnej konsultację indywidualną nt. technologii mobilnych. Opracowanie sprawozdania rocznego z przeprowadzonych działań   
   w roku szkolnym 2018/2019. *Koordynacja:* *Anna Gnatkowska, konsultant*.

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

1. W ramach oferty wakacyjnej przeprowadzono dwa kursy dotyczące obsługi i wykorzystania narzędzi usługi Office 365. Adresatami doskonalenia byli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas zajęć uczestnicy poznali zaawansowane narzędzia poczty Outlook oraz sposoby współdzielenia i współredagowania dokumentów w grupie.

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

1. W Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP 2 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi, które miało na celu podsumowanie prac i ustalenie wniosków dotyczących udzielenia wsparcia Partnerowi Obserwatorium w realizacji badań ankietowych wśród wybranych szkół zawodowych oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego w ramach ogólnopolskiego projektu pod nazwą *"Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych"*. Łącznie deklaracje chęci udziału w tym projekcie zgłosiło 13 szkół zawodowych z Łodzi oraz 10 jednostek samorządu terytorialnego (wśród których byli przedstawiciele firm z Sieci Współpracy Partnerskiej Obserwatorium). Wdrażany w całym województwie łódzkim projekt ma na celu powiązanie na jednej płaszczyźnie różnych podmiotów działających   
   w obszarze edukacji zawodowej w kontekście budowania sprzężeń zwrotnych w układzie edukacja a gospodarka i rynek pracy. Rozmowy w ramach ww. spotkania prowadziła *Elżbieta Ciepucha, kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji*.

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

1. W Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji trwają prace związane z realizacją projektu pt. „Analiza internetowych ofert pracy dostępnych w regionie łódzkim, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych”. Zebrane zostały internetowe oferty pracy oraz raporty i artykuły dostępne w internecie, dotyczące wyżej wymienionej tematyki. Przystąpiono do opracowania raportu końcowego z prowadzonych prac analitycznych. *Wykonanie*: *Anna Gębarowska – Matusiak, specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium.*

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

1. Dokonano analizy działalności Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej ŁCDNiKP w roku szkolnym 2018/2019*.*

W bieżącym roku szkolnym plan pracy Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej ukierunkowany był przede wszystkim na wsparcie szkół i doskonalenie nauczycieli w następujących obszarach: metody i techniki aktywizujące na lekcjach historii i wos, pozyskiwanie środków pozabudżetowych w realizacji przedsięwzięć wspierających pracę szkoły/placówki oświatowej, edukacji regionalnej, edukacji prawnej, dokumentowania pracy świetlic szkolnych. Wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych.

Aplikowanie o pozabudżetowe środki na realizację różnych projektów od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym wzrost składanych i realizowanych przez szkoły i placówki edukacyjne projektów zarówno w ramach programu Erasmus+ jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowa podstawa programowa uczyniła prowadzenie edukacji regionalnej za jeden z priorytetów i obowiązków każdego nauczyciela. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter oraz wielkie znaczenie wychowawcze i poznawcze, edukacja regionalna powinna skupiać cały zespół nauczycieli. Od lat zajęcia z zakresu edukacji regionalnej cieszą się bardzo dużą popularnością zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Diagnoza potrzeb nauczycieli ukazała konieczność objęcia wsparciem szczególnie nauczycieli historii i wos. Oferta doskonalenia nauczycieli opracowana na podstawie wyników diagnozy obejmowała kształtowanie umiejętności wykorzystania w procesie dydaktycznym różnorodnych metod, technik i środków kształcenia oraz ukazanie możliwości współpracy   
z różnymi organizacjami wspierającymi realizację idei społeczeństwa obywatelskiego.

* Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie przygotowania aplikacji projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowania 2014-2020.

Od czerwca 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego działa **Regionalny Punkt Informacyjny** największego unijnego programu edukacyjnego – **Erasmus+.** Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+. Zadaniem Punktu jest udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji programów, doradzanie oraz ewentualna pomoc w kwestiach formalnych związanych z aplikowaniem. Łącznie, w bieżącym roku szkolnym w 10 przeprowadzonych spotkaniach uczestniczyło 152 uczestników. Udzielono także ponad 30 konsultacji indywidualnych.

Punkt informacyjny prowadzą: *Barbara Wrąbel i Anna Koludo*.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizowało w roku szkolnym 2018/2019 cztery projekty dla uczniów łódzkich szkół współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dwa projekty doradcze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dwa projekty inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego skierowane były do uczniów szkół z terenu miasta Łodzi. Dotyczyło zarówno szkolnictwa zawodowego jak i ogólnego:

- *Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – dziś staż, jutro praca*. *Edycja druga.*

*- Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności*.

*- Umiem programować- projekt dla gimnazjów nr 2,6,10,35 w Łodzi*

*- Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery*

*- Energia przyszłości – energią Twojej kariery*

W ramach tych projektów zakupione zostało wyposażenie, sprzęt dydaktyczny do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej znajdującej się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz realizowane były zajęcia i staże zawodowe dla uczniów.

Dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: - *Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim*

- *Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty*

mają na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekty skierowane są do dyrektorów szkół oraz pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów i trenerów województwa łódzkiego. W ich ramach przewiduje się szkolenia i doradztwo dla grupy objętej wsparciem.

Dzięki dwóm projektom inwestycyjnym realizowanym od 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego *Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna regionalnego ośrodka edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej* oraz *Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie* wyremontowane zostały cztery pracownie i wyposażone w nowoczesne stanowiska dydaktyczne: tekstroniki (cztery stanowiska dydaktyczne do badania czujników tekstronicznych, badania tekstylnych materiałów elektroprzewodzących, do kształtowania komfortu cieplnego, do programowanie mikrokontrolera tektonicznego systemu do pomiaru wybranego parametru fizjologicznego), akwatroniki (cztery stanowiska dydaktyczne do dostarczania wody, uzdatniania wody, transportu ścieków i oczyszczania ścieków, inteligentnego domu (sześć stanowisk dydaktycznych do sterowania oświetleniem, audio-video, CCTV i SA, integracji sterowania, sterowania odbiornikami siłowymi, roletami i infokiosk) oraz obrabiarek sterowanych numerycznie (dwie obrabiarki CNC – centrum tokarskie ze sterowanymi narzędziami oraz centrum frezarskie pionowe) i pomiaru dydaktycznego (ręczna portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa).

W lipcu 2019 r. zostaną złożone kolejne projekty dotyczące edukacji zawodowej uczniów w obszarze mechatroniki, obrabiarek CNC, sterowników PLC, naprawy taboru tramwajowego.

Udzielono wsparcia pracownikom ŁCDNiKP oraz dyrektorom szkół/placówek edukacyjnych, nauczycielom w przygotowaniu aplikacji projektów w ramach RPO – przeprowadzono 22 godz. konsultacji dla dyrektorów szkół i nauczycieli oraz pracowników ŁCDNiKP opracowujących projekty unijne.

* Przygotowanie uczniów i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Europie

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć prowadzonych przez Ośrodek jest współorganizacja cyklicznego projektu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych *Młodzieżowy Parlament Europejski. Młodzieżowy Parlament Europejski* to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i Regionu Łódzkiego. Został on zainicjowany przez dr Jacka Saryusz-Wolskiego, posła do Parlamentu Europejskiego w 2006 r. Od pierwszej edycji współorganizatorem projektu jest Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Projekt stwarza młodzieży z Łodzi oraz województwa możliwość poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego przez zaangażowanie w debatę o sprawach ważnych dla Polski i Unii Europejskiej. W tegorocznej, XIII edycji, wzięło udział 93 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego. W ramach projektu uczniowie pracowali wspólnie we frakcjach (przydzielonych na podstawie napisanego testu światopoglądowego), poznając zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych oraz indywidualne pisząc projekty rezolucji na temat *Skoordynowanej komunikacji w reakcji na wyzwania związane z dezinformacją, propagandą i manipulacją stron trzecich.* Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni prowadzony przez specjalistów.

Finałowe zmagania uczestników oceniało jury w składzie: europoseł Jacek Saryusz - Wolski oraz Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Laureaci konkursu na zaproszenie europosła Jacka Saryusz Wolskiego, pojechali na wyjazd studyjny do Brukseli.

* Przygotowanie uczniów i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Wspieranie nauczycieli i szkół w organizacji i prowadzeniu zajęć z edukacji historycznej, regionalnej i obywatelskiej

Wspieranie nauczycieli w ramach edukacji historycznej skoncentrowane było na organizacji procesu kształcenia w oparciu o metody i techniki aktywizujące na lekcjach historii i wos, a także wdrażaniu nowej podstawy programowej.

Zorganizowano i przeprowadzono kurs *Historia i wos – nowocześnie i efektywnie* którego tematyka skoncentrowana była na projektowaniu pracy dydaktycznej – podstawa programowa, program, plan pracy, scenariusze zajęć, ewaluacja oraz metodach i technikach aktywizujących na lekcjach historii i wos. Kurs został wysoko oceniony przez uczestników (średnia z ewaluacji 4.78), w przyszłym roku szkolnym zaplanowano kolejną jego edycję.

Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty, konferencje, konsultacje indywidualne   
i grupowe wspierające nauczycieli historii i wos w organizacji procesu kształcenia w oparciu   
o nową podstawę programową m.in.: *Organizacja pracy nauczyciela historii w klasie V, Praca z uczniem zdolnym w oparciu o nową podstawę programową dla klasy V, Jak efektywnie organizować proces kształcenia w zakresie edukacji obywatelskiej, historycznej, europejskiej   
i regionalnej, Analiza i przygotowanie środków dydaktycznych i pomocy naukowych na lekcje historii dla klasy V, Przygotowanie do wdrażania WOS w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 w szkole ponadpodstawowej (program, podręczniki),Trudności z wdrażaniem treści programowych WOS z tematyki zagrożeń we współczesnym świecie, Realizacja treści nowej podstawy programowej w WOS – pułapki i sukcesy.*

Szczególny nacisk położono na konstruowanie programów dla klasy V i VIII, które stały się rocznikami eksperymentalnymi.

Dokonano analizy podstawy programowej z historii do liceum i technikum w oparciu o nową serię podręczników Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego

Udzielono pomocy metodycznej nauczycielom historii, którzy w wyniku reformy oświatowej zostali zmuszeni do łączenia etatu nauczyciela historii w gimnazjum i szkole podstawowej.

Zorganizowano lekcje modelowe w oparciu o nowoczesne środki techniczne m.in. tablice multimedialne, gry planszowe i gry terenowe: *Polska pierwszych Piastów, Łódź-moja mała/wielka ojczyzna, Osiągnięcia cywilizacyjne państw starożytnych – powtórzenie wiadomości.*

Podczas całego roku szkolnego przygotowywano nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej w oparciu o historię Łodzi i województwa łódzkiego, dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i narodowe regionu, miejsca pamięci narodowej, postacie historyczne a także historię i miejsca ukazujące polską drogę do niepodległości, historię kinematografii na ziemiach polskich i europejskich, wydarzenia historyczne i osoby z nimi związane.

Na szczególną uwagę zasługują projekty edukacyjne:

*Patriotycznym szlakiem* to projekt realizowany w formie warsztatów metodycznych i zajęć terenowych w trakcie których nauczycieli poznali historię Łodzi i regionu łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem walki o niepodległość Polski. Poznali regionalne miejsca pamięci narodowej i łódzki szlak pamięci narodowej. Nauczyciele dokończyli opracowywanie czterech tras patriotycznych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem publikacji podsumowującej projekt, której wydanie planowane jest w przyszłym roku szkolnym.

*Wycieczka po naszym regionie* jest projektem realizowanym w formie warsztatów metodycznych i zajęć terenowych. Uczestnicy projektu - nauczyciele poznali dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Łodzi i województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem najciekawszych krajoznawczo i edukacyjnie miejsc. Poznali także metodykę organizowania edukacyjnych zajęć terenowych. Nauczyciele dokończyli i zmodyfikowali opracowywanie pięciu edukacyjnych tras terenowych. Szczególne znaczenie ma trasa *Wielokulturowa metropolia* poprowadzona przez Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Konstantynów Łódzki. Celem tej trasy edukacyjnej jest ukazanie fenomenu wielokulturowej metropolii. Obecni trwają prace nad przygotowaniem publikacji podsumowującej projekt, której publikacja planowana jest na nowy rok szkolny.

*Niepodległa – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę -* seminarium dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie mającego na celu przybliżenie tematyki odzyskania nieodległości w 1918 roku w Łodzi i regionie: *Łódzkie drogi do niepodległości*. Uczestnicy seminarium poznali historię walk o niepodległość w Łodzi i regionie łódzkim, znaczenie operacji łódzkiej w procesie odradzania ojczyzny oraz zasoby archiwalne dotyczące tej tematyki znajdujące się w Archiwum Państwowym w Łodzi. Seminarium zostało zorganizowane z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Łodzi i Archiwum Państwowym w Łodzi.

*Wille i pałace Łodzi i regionu łódzkiego* to projekt, którego celem jest pokazanie łódzkich rezydencji i ich znaczenia dla rozwoju miasta. Uczestnicy poznali historię obiektów rezydencjonalnych od średniowiecza po XX wiek. Projekt jest w trakcie realizacji. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie wyrazili chęć kontynuowania spotkań w roku szkolnym 2019/2020

*Dziecięca Łódź Bajkowa* – to już trzecia edycja projektu skierowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów. Jego celem było przygotowywanie nauczycieli do rozbudzania u dzieci zainteresowania historią animacji oraz rozwijania wrażliwości estetycznej, poczucia piękna i inteligencji emocjonalnej a także inspirowanie nauczycieli do realizacji edukacji regionalnej z wykorzystaniem zasobów przestrzeni miejskiej (ulice, muzea, pomniki związane ze szlakiem Łodzi Bajkowej. Zaprezentowanie różnych form i metod realizacji edukacji regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących poprzez organizację zajęć terenowych i stacjonarnych w placówkach. W ramach działań odbyło się m in.: warsztaty metodyczne, spotkania terenowe, modelowe zajęcia edukacyjne.

Zakończono cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli *Dziedzictwo filmowe Łodzi* i *Szlakiem Kobiet Łódzkich*. Projekty został bardzo dobrze ocenione przez nauczycieli.

Celem zajęć było przygotowywanie merytoryczne nauczycieli do rozbudzania zainteresowania historią praw kobiet, rolą kobiety od XIX do XXI w wielokulturowej Łodzi. Inspirowanie nauczycieli do realizacji edukacji regionalnej w oparciu o Łódzki szlak kobiet. W Roku Stanisława Moniuszki zwrócono szczególna uwagę na znaczenie muzyki kompozytora   
w przemyśle filmowym i teatralnym. Zaprezentowano miejsca upamiętniające kompozytora   
w przestrzeni miejskiej. Zaprezentowanie różnych form i metod realizacji edukacji regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących poprzez organizację zajęć terenowych i stacjonarnych w placówkach. Inspirowano nauczycieli do prowadzenia edukacji regionalnej z pomysłem jako formy zaciekawienia dzieci tematyką i historią miasta.

Przygotowano i przeprowadzono także zajęcia z uczniami z zakresu edukacji regionalnej na tematy: *Wielcy w niepodległej Łodzi - kształtowanie postaw patriotycznych w ramach edukacji regionalnej* dla uczniów szkół artystycznych, *Łódzkie drogi do niepodległości* dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 201 w Łodzi.

Ponadto konsultanci edukacji regionalnej organizują i prowadzą modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, a także uczestniczą w wielu spotkaniach dotyczących edukacji regionalnej, organizowanych przez regionalne instytucje i organizacje turystyczne, muzea, instytuty kultury.

Ważne miejsce w działaniach Pracowni zajmuje reprezentowanie ŁCDNIKP poprzez czynne uczestnictwo w roli eksperta, wykładowcy, prelegenta w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Tematyka wystąpień dotyczyła edukacji regionalnej, dziedzictwa kulturowego, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Ireny Sendlerowej w roku Jej imienia. Zajęcia miały charakter stacjonarny i terenowy. Uczestnikami spotkań byli goście i członkowie: Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Łodzi, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Uniwersytetu III Wieku Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu III Wieku w Aleksandrowie Łódzkim, Akademii Seniora ACTIVUS, Miejskiej Biblioteki   
w Łodzi, Miejskiej Biblioteki w Aleksandrowie Łódzkim, Miejskiej Biblioteki w Konstantynowie Łódzkim, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, Akcji Katolickiej, Urzędu Miasta Łodzi.

ŁCDNiKP reprezentowano także podczas uroczystości o tematyce patriotycznej i regionalnej, m.in. w uroczystościach miejskich związanych z odsłonięciem pomnika na Wzgórzu Niepodległości w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

W ramach współpracy z Oddziałem Łódzkim PTTK w Łodzi - Koło Przewodników Turystycznych im. Rajmunda Rembielińskiego PTTK przeprowadzono zajęcia metodyczne z zakresu edukacji regionalnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla słuchaczy kursu na przewodnika turystycznego po Łodzi i pilota wycieczek. W grupie kursantów było kilkunastu nauczycieli.

Przygotowano i przeprowadzono zajęcia edukacyjne dotyczące wykorzystania metod aktywizujących w edukacji regionalnej podczas projektu ŁCDNiKP: *Wysiedleni-*Otworzyć furtkę. Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2019/2020.

Nagrano audycję dla Radia Łódź *Historia Grohmanów* i napisano cztery artykuły z zakresu edukacji regionalnej, historii i dziedzictwa kulturowego Łodzi i woj. łódzkiego do miesięcznika „Ziemia Łódzka”: *Wiwat Niepodległa Ojczyzna, Legionista z Krośniewic, Generał   
z Krośniewic, Styczniowi wodzowie* oraz artykuł do pisma *Dobre Praktyki* na temat działań edukacyjnych prowadzonych w ŁCDNiKP w związku z 100-leciem odzyskania niepodległości.

W ramach edukacji obywatelskiej duży nacisk położono na edukację prawną w ramach której zorganizowano zajęcia dla nauczycieli: *Jak zachęcić ucznia do polubienia prawa? Prawa naturalne a prawa stanowione w świetle Konstytucji RP (w kontekście praw i obowiązków uczniów oraz w świetle RODO), Jak wspierać ucznia w jego aktywnościach wobec zagrożeń internetowych?, Edukacja prawna dla partycypowania uczniów w budowaniu szkolnej samorządności* oraz dla uczniów: *Jak odpowiadam za to, co robię w sieci? -* te warsztaty były wielokrotnie powtarzane w różnych szkołach.

* Promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli z zakresu działań regionalnych, obywatelskich i europejskich.

W zakresie prac Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej jest również organizacja i prowadzenie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Przygotowano i przeprowadzono X edycję konkursu interdyscyplinarnego *O szkodliwości korupcji* w oparciu o współpracę z promotorem i sponsorem przedsięwzięcia: FRP w Łodzi.

Ośrodek jest odpowiedzialny za przeprowadzenie etapów rejonowych Olimpiady Solidarności II Dekady Historii i Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie.

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs historyczny o zasięgu wojewódzkim *Mistrz Wiedzy Starożytnej* dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny (łączył wiedzę historyczną, geograficzną i z dziedziny historii sztuki).

Udzielono wsparcia metodycznego i merytorycznego szkołom i organizacjom przygotowującym konkursy z zakresu edukacji historycznej i regionalnej m.in.: *Konkurs Historyczno – Anglistyczny COLUMBUS, Moja historyczna legenda, konkurs polonistyczno-historyczny, Polska w Unii Europejskiej,*

* Wspieranie pracy świetlic szkolnych.

Od września roku szkolnego 2017/2018 zakres działań Pani Barbary Muras (doradcy metodycznego) poszerzył się o działania związane ze wspieraniem pracy świetlic szkolnych.   
W bieżącym roku szkolnym skoncentrowano się na dwóch obszarach:organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz działaniach animacyjnych w świetlicy.

W ramach organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowano i przeprowadzono wiele form doskonalenia (konsultacje grupowe, konferencję, spotkania zespołu metodycznego ds. funkcjonowania świetlic szkolnych konsultacje indywidualne, sesje metodyczne) wspierających nauczycieli świetlic szkolnych w dokumentowaniu działań świetlicy szkolnej według nowych przepisów prawnych z uwzględnieniem RODO oraz organizowaniu pracy w świetlicy szkolnej*: Wykorzystanie technik feedbacku do dobrej komunikacji z rodzicami wychowanków świetlicy, Procedury w świetlicy szkolnej (warsztaty o tej tematyce musiałam powtórzyć ze względu na duże zapotrzebowanie na nie – powtórzyłam w formie konsultacji grupowych i indywidualnych), Jak usprawnić działanie dużej świetlicy?, Jak tworzyć procedury w świetlicy szkolnej?, Planowanie i dokumentowanie pracy świetlicy, Ergonomiczne rozplanowanie przestrzeni świetlicy , Eliminacja hałasu - dla zdrowej świetlicy szkolnej, Nauczyciel w świetlicy – ocena pracy i świetlicowy dziennik, Działania innowacyjne   
w świetlicy, Jak powinno dokumentować się działalność dużej świetlicy?, Organizacja pracy świetlicy według nowych przepisów prawnych, Awans zawodowy nauczyciela świetlicy, Podsumowanie działań doskonalenia zawodowego podjętych w ramach sieci współpracy świetlic szkolnych i dla podwyższenia kompetencji zawodowych nauczyciela świetlicy.*

Z obszaru działań animacyjnych w świetlicy zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z innymi Ośrodkami i Pracowniami Centrum oraz nauczycielami wiele interesujących form zajęć m.in.: *Pomysły edukacyjne w świetlicy szkolnej, Papieroplastyka na wesoło – zabawy plastyczne i ruchowe dla wzroku, słuchu i dotyku, Jak zorganizować konkurs interdyscyplinarny dla uczniów?, Wykonujemy prezenty pod choinkę – haft krzyżykowy krok po kroku, Zastosowanie haftu krzyżykowego dla prac plastyczno-technicznych w świetlicy, Świąteczne pomysły dla małych i dużych – papieroplastyka, Dzień Mamy i Taty – kreatywne upominki.*

Rozwinięto sieć samokształcenia nauczycieli świetlic w Łodzi na Facebook-u, która w bieżącym roku szkolnym powiększyła się o kolejne 14 osób.

**Prace prowadził zespół w składzie: *Barbara Wrąbel, kierownik Ośrodka, Ewa Wiercińska – Banaszczyk, Piotr Machlański, Katarzyna Gostyńska - konsultanci, Barbara Muras, doradca metodyczny, Maria Okońska, Violetta Mirowska – specjaliści*.**

**Janusz Moos**

**Dyrektor**

**Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli**

**i Kształcenia Praktycznego**