#### ДӘРІСТЕРДІҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ

Ғылым тарихы-жоғарғы бiлiмнiң мiндеттi құрауышы. Сол тиiстi ғылымның тарихын бiлмей маманның кәсiби дүниетанымын қалыптастыру мүмкiн емес.Тарихи-психологиялық бiлiм психологияның ғылым ретiнде пайда болуын,оның пәнiне деген көзқарастардың дамуын,сондай-ақ психикалық құбылыстардың табиғаты жайлы мәселелердi қарастырады.Психология тарихы оның негiзiн салушы iзашарлардың ғылыми мұраларына ұқыпты,құнттап қарауға,одан ғылымның әрi қарай дамуына қажет өшпес идеяларды алуға,ғалымдардың жанқиярлық еңбектерiн бағалауға үйретедi.Психология тарихын зерттеу арқылы бүкiл психологиялық болмысты жүйелi қарастыру қалыптасады және ғасырлар бойы дамып келген әрi қазiргi психологияның ұғымдар аппаратына енген ғылымның негiзгi категорияларын меңгеру жүзеге асады.

Курс шетелдiк психологиямен бiрге отандық психология тарихында қамтиды.Арнайы түрде Шығыс,соның iшiнде, Қазақстан ойшылдарының психологиялық көзқарастарына көңiл аударылады.ТМД елдерiндегi психологияның қазiргi жай-күйi көбiнесе кеңестiк кезеңде жасалған зерттеулермен анықталады,сондықтан психология тарихы курсында отандық психологиялық ғылымдардың дамуына марксизмнiң ғылыми ағым және КСРО-ның ресми идеологиясы ретiндегi әсерi мен рөлiн баяндау керек.

**Пәндi оқыту мақсаты.** студенттердi психология тарихының өзектi проблемаларымен, зерттеу әдiстерi мен әдiснамалық мәселелерiмен таныстыру. Курсте негiзгi психологиялық категориялар мен көзқарастардың дамуындағы сабақтастық, әр түрлi ғылыми мектептер мен бағыттардың әрекеттестiгi қадағаланып отырады.Психология тарихы әр түрлi дәуiрлер мен әр тараптағы халықтардың ойшылдары мен ғалымдарының үздiксiз полилогы ретiнде көрiнедi және онда әр қайсысы психологиялық бiлiмдер қоржынына өзiнiң қайталанбас үлесiн қосқан.

**Курсты оқыту мiндеттерi:** психология тарихы туралы бiлiмдерiн қалыптастыру, басқа психологиялық пәндерден алған бiлiмдерiн жүйелеу.Аталмыш курста тарихи-психологиялық материалдарды баяндау тарихилық пен логикалық, объективтiлiк, детерминизм мен тарихилық принциптерiне сүйенедi.Мұнда,оның үстiне психология тарихы жалпы тарих аясында қарастырылады және жанды әрi драмаға толы процесс ретiнде өзiнiң үш аспектiлерi – пәндiк-логикалық,ғылыми-әлеуметтiк және тұлғалық-өмiрбаяндық бiрлiгiнде көрiнедi (М.Г.Ярошевский).

**КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ:**

#### 1 Модуль. Психология тарихына кiрiспе

#### 1 лекция. Тақырып: Психология тарихы пәнi, зерттеу әдiстемелерi мен әдiстерi, мiндеттерi

Психология тарихы,оның пәнi,мақсаты мен мiндеттерi. Ғылым тарихын оқып бiлудiң адамгершiлiктi мән-мағынасы. Тарихи-психологиялық зерттеулердiң әдiснамалық мәселелерi. Төлтумалық, өзiндiк ерекшелiк принципiнiң мәнi. Отан, патриотизм,эндогендiк даму идеяларының тарихи-психологиялық зерттеулерде көрiнуi. Психология дамуының факторлары мен заңдылықтары. Ғылым дамуының қоғам тарихымен, материалдық және рухани мәдениеттермен,iргелес ғылымдармен байланысы. Психикалықты түсiнудегi негiзгi әдiснамалық бағдарлар :материализм мен идеализм,сциентизм мен гуманизм, рационализм мен иррационализм,элементализм мен холизм.

Әлемдiк және отандық психология тарихын кезеңдерге бөлу. Психология тарихының Қазақстан және басқа елдерде зерттелуi.

Психология тарихының жалпы психологиялық ғылымдардың теориялық негiздерiн жасаудағы,психолог-мамандардың кәсiби деңгейiн көтерудегi,психологтардың кәсiби қоғамдастығының адамгершiлiгiн сауықтырудағы мәнi.

**II Модуль. Ежелгi және орта ғасырдағы психологиялық бiлiмдер.**

**2- лекция. Тақырып: Ежелгi Шығыстағы психологиялық ой-пiкiр**

Дiн мен мифологиядағы психика туралы көзқарастар. Ежелгi сақтар түсiнiгiндегi психика мәселесi. Өлiктi өртеу ғұрпының пайда болуы жанның қайта оралмауы идеясының көрнiсi ретiнде. Күнге,отқа және атқа табынудың (культ) психологиялық мәнi. Протоқазақ тайпаларының ( сақ, ғұн(хунну), үйсiн, қаңлы және т.б.) жан туралы түсiнiктерi.

Буддизм түсiнiгiнде психика күйлердiң ағыны ретiнде. Қабылдау және ұғым.”МЕН” тiкелей әрi жанама субстанция ретiнде.Дербес мән ретiндегi”МЕН”-ге қарсы Локаята iлiмi.Лаоцззы (VIғ.б.э.д.) психиканың объектiнiң физикалық әсерiне тәуелдiлiгi, адам табиғилығы туралы.Конфуций (551-479 б.э.д.) адам табиғатының рухани-тәндiк бiр тұтастығы туралы.”Iзгi,бекзат ер,”-табиғилық пен тәрбиелiлiктiң үйлесiмi.

Заратуштра (VIII-VIғғ. б.э.д.) iлiмiндегi (“Авеста”) психика мәселелерi. Ахура Мазда (iзгiлiктiң) мен Анхра Манья (“Зұлым рухтың”) күресi адам iс-әрекетiнiң қозғаушы күшi ретiнде.

Практикалық медицина мен жаратылыстану шеңберiндегi психикалық туралы табиғи-ғылыми көзқарастар.

Евроцентризмдi сынау. Психологиялық таным саласындағы мәдениеттер сұқбаты(диалогы) мен тарихи сабақтастық проблемасы.

**3- лекция. Тақырып: Антикалық психология**

##### Гераклиттiң(VI-Vғ.б.э.д.)жан туралы,оның табиғаттың жалпы заңдарына тәуелдiлiгi жайлы идеялары.Атомистер Левкипп,Демокрит(460-347б.э.д.)пен Эпикурдiң материалистiк көзқарастары.Олардың көзқарастары тұрғысынан сезiмдiк және рационалдық бейнелеу проблемасы.Демокрит пен өзге атомистердiң психологиялық танымның кейiнгi дамуына ықпалы.

Платонның(427-347б.э.д.) жан мен таным туралы iлiмi.Платон iлiмiнiң кейiнгi дәуiрмен күнi бүгiнге дейiнгi психологиялық ой-пiкiрлерге әсерi.

Аристотельдiң(384-322б.э.д.) жан мен оның құрылымы туралы iлiмi.Аристотельдiң психологиялық көзқарастарының биологиялық бағдары.Аристотельдiң нақты психологиялық жорамалдары мен ашылымы.Аристотельдiң психологиялық танымның кейiнгi дамуына әсерi.

Грек және рим дәрiгерлерiнiң сезiм мүшелерi,ми, қабылдау,темпераменттi(Гиппократ,Гален) зерттеудегi негiзгi ғылыми жетiстiктерi.

Антикалық кезеңдегi психология дамуының нәтижесi.

#### 4- лекция. Тақырып: Орта ғасыр мен Қайта өркендеу дәуiрiндегi психология

Дiннiң үстемдiгi – ортағасырдың басты сипаттамасы.Психологияның дiни философия шеңберiндегi дамуы. Фома Аквинскийдiң(1225-1274) көзқарастарына сипаттама.Сана интенционалдылығы туралы iлiм.

Орта ғасыр психологиясындағы материалистiк идеялар.Р.Бэкон,В.Оккам,Д.Скотт. Номиналистер мен реалистердiң дау-таласы.

Түркi-мұсылмандық психологияның дамуы. Руникалық жазбалардағы психологиялық ой-пiкiрлер. Арабтық Шығыстағы психологияның дамуы:әл-Фараби жан қуаттары туралы,Ибн-Сина(Авиценна) психиканың материалдық негiзi туралы,Ибн-әл-Хайсам(Альгазен) көру түйсiктерi туралы,Ибн-Рушд(Аверроэс) материяның жалпыға бiрдей жандылығы туралы.

Ортағасырлық дәрiгерлер,анатомдар зертеулерiнiң психология үшiн маңызы (Авиценна,Мигель Сервет,Андрей Везалий).

Қайта өркендеудегi психологиялық көзқарастар.

III МОДУЛЬ. ЖАҢА ДӘУIРДЕГI ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ДАМУЫ

**5- лекция. Тақырып: XVIIғасырдағы Европалық психология**

Буржуазиялық дәуiрдiң жалпы сипаты және оның психологиялық идеялардың дамуындағы бейнеленуi.Ф.Бэконның(1596-1650) эмпирикалық әдiснаманы негiздеуi.

Р.Декарт(1596-1650).Декарттың жан мен тән туралы iлiмi,дуализм.Декарттың рационализмi,психиканы санамен теңдестiру.Рефлекс туралы iлiм және оның тарихи мәнi.Жан құмарлығы туралы iлiм.

Б.Спиноза(1632-1677).Ойлайтын тән туралы түсiнiк.Таным мен қабiлеттiлiк туралы iлiм.Аффектiлер туралы iлiм.

Т.Гоббс(1588-1679).Гоббс бойынша психиканың жалпы түсiнiгi,эпифеноменализм.Таным процесстерi мен аффектiлер,ерiк пен қабiлеттiлiк туралы iлiм.

Дж.Локк(1632-1704).Эмпирикалық психологияның бастауы.Локктың туа бiткен идеяларға қарсы болуы.Алғашқы және екiншi,қосымша қасиеттер.Дж.Локктың ассоцианизмi мен сенсуализмi.Локктың психологияның кейiнгi дамуына әсерi.

Г.Лейбниц(1646-1716).Апперцепция туралы iлiмi.Санасыз психикалық құбылыстар туралы түсiнiк.Эмпиризмдi сынау.Лейбництiң психология дамуына әсерi.

XVII ғасырдағы психология дамуының нәтижесi.

**6- лекция. Тақырып: XVIII ғасырдағы психологияның дамуы**

Англиядағы ассоциативтiк психология. Д.Гартли(1705-1759) негiзгi психикалық элементтер мен олардың ассоциациясы туралы.Жүйке жүйесiнiң вибрациясы ассоциацияның физиологиялық негiзi ретiнде. Ассоцианизмнiң Э.Кондильяктiң(1715-1780) сенсуалистiк таным теориясында дамуы.

Ж.Ламетри(1709-1751).”Адам-машина”- адам мен оның психикасына табиғи-ғылыми көзқарас.

Энциклопедистер адам мен психика туралы. К.А.Гельвецийдiң(1715-1771) психологиялық көзқарастары.Гельвеций тәрбие рөлi мен әлеуметтiк ортаның адамның психикалық дамуына әсерi туралы.

Д.Дидроның(1713-1784) психологиялық көзқарастары.Жүйелi,дәйектi материализм,сезiмдiк және рационалдық таным,қабiлеттiлiктер.

Немiс классикалық философиясындағы психологиялық идеялардың психология ғылымы дамуындағы мәнi мен маңызы(И.Кант,И.Г.Фихте,Г.Гегель,Л.Фейербах)

М.В.Ломоносов(1711-1765) еңбектерiндегi психологияның дамуы :үшкомпоненттi көру теориясын жасау,құмарлық туралы iлiм,ойлау,сөйлеу,әлеуметтiк-психологиялық идеялар.

А.Н.Радищев(1749-1802) адам және оның психикалық дамуы туралы.

**7- лекция. Тақырып: XIX ғасырдағы психологияның дамуы**

И.Гербарттың(1776-1841) психологиясы. Психологияда математиканы қолдануға болатынын негiздеу.Сана табалдырығы мен апперцепция туралы iлiм.Гербарт мектебi.

М.Лацарус пен Х.Штейнталь - этникалық психологияның негiзiн қалаушылар.

Джемс Миллдiң(1773-1836) психологиялық көзқарастары. Психикалық бейнелеудiң белсендiлiгiн терiске шығару.Дж.Ст.Милльдiң(1806-1873) мiнезтануы мен “ментальды химия”идеясы.

А.Бэннiң(1818-1903) эмпирикалық психология жүйесi,психологиядағы ықтималдық-статистикалық әдiстердiң мүмкiндiктерi мен шығармашылық ассоциация туралы түсiнiк.А.Бэн мiнез туралы.

Г.Спенсердiң(1820-1903) эволюциялық ассоцианизмi және оның психологиялық ғылымға әсерi, ықпалы.

К.Д.Ушинский(1824-1861) психолог ретiнде.К.Д.Ушинскийдiң педагогикалық антропологиясының қазiргi психология үшiн мәнi.

М.И.Владиславлев,Н.Я.Грот,И.А.Сикорский,М.М.Троицкийлердiң психологиялық зерттеулерi мен тұжырымдамалары.

Орыс географиялық қоғамының бағдарламасындағы этникалық психология негiзiн қалау.

XIX ғасырдағы қазақ ағартушылары Шоқан Уәлиханов(1835-1865), Ыбырай Алтынсарин(1841-1889) мен Абай Құнанбаевтың(1845-1904) шығармаларындағы психологиялық идеялар.

#### 8- лекция. Тақырып: Психологияның дербес ғылым ретiндегi қалыптасуы

Психологияның жеке ғылымға бөлiнуiнiң табиғи-ғылыми алғышарттары . Орталық жүйке жүйесi мен сезiм мүшелерi физиологиясының жетiстiктерi. Ч.Белл(1774-1842), Г.Гельмгольц(1821-1894),Э.Вебер(1795-1878) ашылымдары.И.Мюллердiң(1801-1858) сезiм мүшелерiнiң ерекше өзiндiк энергиясы,Г.Гельмгольцтiң түйсiк пен санасыз ой қорытындысы,Т.Юнгтiң түстердi көру,Э.Герингтiң есту түйсiктерi теориялары.

Г.Фехнердiң(1801-1887) психофизика негiзiн қалауы.Түйсiк табалдырықтарын өлшеудiң эксперименттiк әдiстерi.Негiзгi психофизикалық заңдылық.Ф.Дондерстiң(1886) психикалық процестiң өту шапшаңдығын зерттеуi.

В.Вундт(1832-1920) және оның психологияның ғылым ретiндегi дамуына қосқан үлесi мен рөлi.Вундттың психология пәнi мен ондағы эксперименттiң рөлi жайлы түсiнiгi.Психикалық элементтер ,олардың өзара байланыстары,апперцепция мен сана туралы iлiм.Жан дүниесi заңдары.Эмоция жайлы тұжырымдамасы.Вундттың “халық психологиясы”-гуманитарлық психология бағдарламасы.

И.М.Сеченов(1829-1905) психолог ретiнде.Сеченовтың психологияны дамыту бағдарламасы.”Бас миының рефлекстерi”еңбегiнiң орыс және дүниежүзiлiк психологияның кейiнгi дамуы үшiн мәнi,маңызы.Рефлекторлық принциптi бүкiл психикалық процестерге тарату, қолдану.Психология пәнiн жаңаша түсiну,ұғыну.И.М.Сеченовтың түйсiктiң пайда болуы,бұлшық ет түйсiктерiнiң рөлi,қабылдау,ойлау,ес,ерiк туралы нақты ғылыми көзқарастары.

Алғашқы психологиялық лабораториялар: Германияда(Лейпциг-1879),Ресейде(Қазан-1885),АҚШ-та (1880,1893).Алғашқы психологиялық журналдар,конгрестер,Ғылыми қоғамдар мен мектептер.Психологияны оқыту.

**9- лекция. Тақырып: Психологиядағы XIX-XX ғасыр шебiндегi теориялық тұжырымдамалар**

Э.Б.Титченердiң структурализмi(құрылымдық) – Вундт идеясының Америкадағы дамуы.Аналитикалық(талдаушы) интроспекция әдiсi.

Ф.Брентаноның(1844-1931) психологиялық акт теориясы, К.Штумпфтың(1848-1936) функциялар психологиясының пайда болуы.

В.Джемс(1843-1910). Психиканы бейiмделу механизмi,сананы психикалық құбылыстардың үздiксiз ағыны ретiнде түсiну,тұлға құрылымы,психикалық автоматизмдер туралы теориялық көзқарастар.

Т.Рибоның(1839-1916) психологиялық теориясы.

Ресейдегi ойша жорытылған философиялық психология. В.С.Соловьев,Н.О.Лосский,Л.М.Лопатин,А.И.Введенский, Н.А.Бердяев,С.Л.Франктардың психологиялық көзқарастары.

В.М.Бехтеревтiң(1857-1927) объективтi психологияны (рефлексологияны) жасау әрекетi.Н.Н.Лангенiң(1858-1921)эксперименттiк психологиялық зерттеулерi мен теориялық тұжырымдамалары.

**10- лекция. Тақырып: XIX ғасырдың екiншi жартысы мен XX ғасырдың басындағы эксперименттiк психологияның дамуы**

Сараптаудың күрделi психикалық құбылыстарды зерттеуде қолданылуы,өрiс алып таралуы. Г.Эббингауздiң (1850-1909), Г.Э.Мюллердiң(1850-1934) естi зерттеуi.Вюрцбург мектебiндегi (О.Кюльпе, Н.Ах, К.Бюлер, О.Зельц) ойлауды сарапты (экспериментальды) зерттеу.

Колумбия университетiндегi(АҚШ) Д.М.Кэттелдiң(1860-1944) психологиялық лаборториясындағы даралық ерекшелiктер,оқу дағдылары,психофизика,ассоциация салаларындағы зерттеулерi.

Жануарлар сараптау психологиясы (Э.Торндайк, В.Смолл және т.б.) .

Ф.Гальтонның(1882-1911) сараптау дифференциалдық психологиясы. Тестердi ойлап табу.Ч.Спирмен (1863-1945) қабiлеттiлiк туралы,факторлық талдауды жасау, әзiрлеу.

А.Бине, В.Анридiң “даралық психологиясы” және психодиагностикалық әдiстердi жасау.

Г.И.Челпанов негiзiн қалған Мәскеу университетi жанындағы психология Институтында, орыс лабораторияларындағы В.М.Бехтерев,С.С.Корсаков,А.А.Токарский,П.И.Ковалевский,А.П.Нечаев, В.Ф.Чиждiң сараптау-психологиялық зерттеулерi.

1907жылы В.М.Бехтерев негiзiн қалаған Психоневрологиялық институттағы сараптау-психологиялық зерттеулер. А.Ф.Лазурскийдiң тұлға психологиясына үлесi.Табиғи сараптауды жасауы.

###### IV МОДУЛЬ. ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗIРГI ТАРИХЫ

**11 -12 лекциялар. Тақырып: Психологиядағы әлемдiк мектептер (XXғ.10-50жылдары)**

Психологиядағы дағдарыс.Психологиялық ғылымдардың жiктелуi, Әдiснамалық плюрализм.Психологияға жаңа философиялық ағымдардың әсерi (феноменология, экзистенциализм, прагматизм, марксизм, өмiр философиясы).

Бихевиоризмнiң психология пәнi мен мiндеттерiн жаңаша түсiнуi,ұғынуы. Сана орнына мiнез-құлықтың келуi. В.М.Бехтерев, И.П.Павлов және бихевиоризм.Бихевиоризмнiң Дж.Уотсоннан Б.Скиннерге дейiн дамуы. Бихевиоризмнiң әлемдiк психологиялық ғылымға қосқан үлесi.

М.Вертгеймер, В.Келлер, К.Коффкалардың гештальтпсихологиясы. Физикализм,психофизикалық параллелизм. Негiзгi ұғымдар мен сарапты деректер. К.Левиннiң(1890-1947) зерттеулерi. Гештальтпсихологияға және оның психика туралы ғылымға қосқан үлесiне жалпы баға беру. Француз социологиялық мектебi психиканың дамуындағы әлеуметтiк ортаның рөлi мен психикалық процестердiң дамуы,өрiстеуi туралы.П.Жаненiң тұжырымдамасындағы естiң,ойлаудың,жалпы сананың және тұлғаның әлеуметтiк шарттастығы.Л.Леви-Брюльдiң жабайы адам ойлауы туралы.

В.Дильтей мен Э.Шпрангердiң сипаттау психологиясы,оның түсiндiрме психологиясына қарсы тұруы.

З.Фрейдтiң (1856-1939) психоанализi(жан талдау).Психиканың құрылымы мен динамикасы,сана мен санасыздық.Елiгу,олардың сублимациясы.Фрейд бойынша, қорғаныс механизмдерi. Фрейд бойынша,психиканың дамуы және тұлға жүйкесiнiң бұзылуы(невроздануы). Психоанализдiң психология мен iргелес ғылымдарға әсерi,ықпалы.

А.Адлердiң(1870-1937) даралық психологиясы.Ағза мен мүшелердiң психикалық кемiстiгi мотивациялық фактор ретiндегi жайлы iлiм.Өтем және әсiре өтем.Билiкке елiгу және әлеуметтiк сезiм.

К.Юнгтың(1875-1961) аналитикалық психологиясы. Архетип, ұжымдық санасыздық,экстраверсия ұғымдары.Ассоциативтiк сараптау(эксперимент).

13- лекция. Тақырып: Марксизм философиясына негiзделген кеңес психологиясының қалыптасуы

Марксизм классиктерiнiң психология саласындағы негiзгi идеялары. Психология ғылымына марксизмдi енгiзу тарихы.XXғ.20-30 жылдары аралығындағы әдiснамалық пiкiрсайыстардың тарихи рөлi. П.П.Блонский, Л.С.Выготский, К.Н.Корнилов, С.Л.Рубинштейннiң марксистiк психологиялық ғылымның қалыптасуындағы рөлi.Кеңестiк психологиядағы марксистiк емес ағымдарға – рефлексология, бихевиоризм, психоанализ, психологиядағы идеалистiк философияға тыйым салу. 30-жылдардағы педология мен психотехниканы талқандау.

И.П.Павлов, А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, П.К.Анохиннiң мiнез-құлық пен психикалық iс-әрекеттiң физиологиялық механизмдерiн зерттеуi.

В.А.Вагнер,В.М.Боровский,А.Н.Северцов,Н.Н.Ладыгина-Котс еңбектерiндегi психика эволюциясы проблемалары.

И.Н.Шпильрейн,С.Г.Геллерштейн,А.Ц.Пуни,К.К.Платоновтың қолданбалы зеттеулерi мен практикалық психологиясы.Балалар психологиясы (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Н.А.Рыбников және т.б.), патопсихология (В.М.Бехтерев, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, В.Н.Мясищев және т.б.), әлеуметтiк психология мен тұлға психологиясы (Б.Г.Ананьев, В.М.Бехтерев, А.Б.Залкинд, М.А.Рейснер және т.б.) бойынша зерттеулер.

Кеңес психологтарының 20-30 жылдардағы жалпы психология саласындағы негiзгi жетiстiктерi (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготсий, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). С.Л.Рубинштейннiң “Психология негiздерi” (1935) кiтабы-кеңес психологиясының соғысқа дейiнгi даму нәтижесiн қорытуы,жалпылауы.

14- 17 лекциялар. Тақырып: Соғыс жылдары (1941-45) мен 80-жылдардың ортасына дейiнгi кеңес психологиясы

Кеңес психологтарының Жеңiске қосқан патриоттық үлесi.Психологтардың соғыс жылдарындағы қолданбалы және практикалық жұмыстары:жаралылардың психикалық функцияларын қалпына келтiру,барлау психологиясы,отан сүйгiштiктi тәрбиелеудiң психологиялық негiздерi, батылдық,ер жүректiлiктi тәрбиелеу,объектiлердi бүркемелеу,жасыру.

РСФСР-да Педагогикалық ғылымдар Академиясын (1943),Мәскеу және Ленинград университеттерiнде психология бөлiмiн (1943-44), Грузияда психология Институтын(1944) ұйымдастыру. С.Л.Рубинштейнге “Жалпы психология негiздерi” кiтабы үшiн Сталиндiк сыйлықты беру.

1940-50 жылдардағы психологиялық ғылымдардың дамуына әкiмшiлiк және саяси араласудың терiс салдары.Психология пәнi,санасыздық,биологиялық пен әлеуметтiктiң ара қатысы туралы 50-70 жылдардағы теориялық пiкiрсайыстар.

КСРО психологтар Қоғамын(1959), ”Вопросы психологии”(1955) журналын ұйымдастыру.Кеңес психологиясының әлемдiк ғылыми-ақпараттық кеңiстiкке шығуы.Мәскеудегi халықаралық психологиялық конгресс(1966). КСРО психологтары Қоғамының съездерi (1959,1963,1968,1971,1977,1983,1989).

1940-80 жылдардағы кеңес психологиясы мен жеке ғылыми мектептердiң негiзгi жетiстiктерi.Б.Г.Ананьевтiң даралық психикалық даму мен сезiмдiк таным психологиясы теориясы.А.Н.Леонтьевтiң iс-әрекет психологиясы териясы,С.Л.Рубинштейннiң психологияның философиялық негiздерi мен субъект психологиясын жасауы.В.Н.Мясищевтiң қатынас теориясы.П.Я.Гальпериннiң ақыл-ой әрекетiн кезеңдiк қалыптастыру теориясы.Д.Н.Узнадзенiң бағдар теориясы. А.Р.Лурияның психикалық функциялардың динамикалық оқшаулануы (локализация) теориясы. Б.М.Теплов пен В.Д.Небылицынның жүйке жүйесi қасиеттерi мен нышандарды зерттеуi.В.С.Мерлиннiң интегралдық даралық пен темперамент теориясы,Б.Ф.Ломовтың жүйелiлiк тұрғыда қарауды жасауы мен кеңестiк инженерлiк психологияның негiзiн қалауы.Естi П.И.Зинченко,А.А.Смирнов,ойлауды О.К.Тихомиров,М.М.Мұқанов,Б.Ф.Зейгарниктiң зерттеуi.

Психологиялық ғылымдардың жiктелуi. Әлеуметтiк, заң,саясат, этностық, инженерлiк,ғарыш, еңбек,спорт,өнер психологиялары және т.б.

Психология дамуындағы посткеңестiк кезең.Әдiснамалық әралуандық(плюрализм),практикалық психологияның қарқынды дамуы,ескi ғылыми мектептердiң өзгерiске ұшырауы,әлемдiк психологияға кiрiгу.

###### 18- лекция. Тақырып: Шетелдiк психологияның жаңа беталыстары мен бағыттары

##### Екiншi дүниежүзiлiк соғыстан кейiн психологияның жаңа салаларының пайда болуы және дамуы.Инженерлiк психология,эргономика,кросс-мәдени психологиялық зерттеулер, ұйымдастыру, тарихи,экологиялық психологиялар, психолингвистика және т.б.

Жан Пиаженiң(1896-1980) генетикалық психологиясы.Анри Валлонның (1879-1962) даму психологиясы.

Кибернетика мен ақпарат(информация) теорияларының психологияға әсерi. Когнитивтiк психология. Әлеуметтiк когнитивтiк психология. Неофрейдизм (К.Хорни,Г.Салливен), необихевиоризмдегi (А.Бандура) тұлға теориялары, гуманистiк психология (Ш.Бюлер,А.Маслоу,Г.Олпорт,К.Роджерс). Жаңа психопрактиктердiң таралуы. Транзакттiк психология.Трансперсоналды психология. Шығыс психологиясы мен философиясының Батыстың психологиялық ғылымдары мен практикасына әсерi.

Психологияның математика, физика, нейрофизиология, социология, саясаттану ғылымдарымен пәнаралық байланыстарының дамуы.

Психологиялық танымның өзгешелiгi мен пәнi туралы пiкiрсайыстар. XXI ғасыр- психология ғасыры.

#### Семинар сабақтары тақырыптарының үлгi тiзбесi

1. Ежелгi Шығыс ойшылдарының психологиялық идеялары
2. Антикалық ойшылдардың психологиялық идеялары.
3. Орта ғасырдағы психология.
4. Р.Декарт,Дж.Локк және Б.Спинозаның психологиялық iлiмдерi.
5. И.М.Сеченов және оның психологиядағы iзбасарлары.
6. Сараптау психологиясы бастауы:Э.Вебер,Г.Фехнер,В.Вундт.
7. Психологияның қолданбалы салалары тарихы:педагогикалық медициналық,еңбек психологиялары.
8. Психоанализ(жан талдау) тарихы және қазiргi заман.
9. Гештальтпсихология тарихы және қазiргi заман.
10. Бихевиоризм тарихы және қазiргi заман.
11. Француз социологиялық мектебi және оның психологияға әсерi.
12. Когнитивтiк психология:тарихы және қазiргi күйi.
13. Шетелдегi даму психологиясы(Ж.Пиаже,А.Валлон,Ш.Бюлер).
14. Ресейдегi XIX-XX ғасыр шебiндегi идеалистiк философиялық психология.
15. Қазақстандағы XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларының психологиялық идеялары(Шоқан,Абай,Ыбырай).
16. Қазақстандағы психологияның бүгiнгi жағдайы.
17. КСРО-дағы марксистiк психологияның қалыптасуы.
18. Кеңес психологиясы дамуының негiзгi кезеңдерi.
19. Қазақ психологиясы тарихының елеулi кезеңдерi.

20.Психологияның тарихнамасы.

**Студенттердiң дербес жұмыстары (СДЖ)**

Төменде келтiрiлген тақырыптар бойынша реферат даярлау:

1. Ежелгi Қытай ойшылдарының психологиялық идеялары
2. Аристотель мен әл-Фарабидiң психологиялық идеяларын салыстырмалы талдау
3. Психологиядағы ассоцианизм тарихы
4. Психологиядағы функционализм дегенiмiз не?
5. Мәскеу және Ленинград психологиялық мектептерiн салыстырмалы талдау
6. В.Вундттың психологияға қосқан үлесi
7. Отандық психология тарихшыларының психология өткенiн зерттеуге қосқан үлесi.
8. И.М.Сеченовтың тарихи рөлi
9. Орыс психологиясы мәдениет аясында(“күмiс ғасыры”)
10. Ж.Аймауытов,Т.Тәжiбаев,М.Мұқановтың Қазақстанда психология ғыымының қалыптасуындағы рөлi
11. Тереңге бойлайтын психологияның тарихы
12. Бихевиоризм тарихы
13. Гештальтпсихология тарихы
14. Марксизм және психология
15. Психологиядағы жүйелiлiк тұрғыдан келу тарихы
16. Тәуелсiз Қазақстандағы психологияның дамуы

### Бағдарламаны оқу-әдiстемелiк қамтамасыз ету

**Негiзгi әдебиеттер:**

Жарықбаев Қ.Б. Қазақ психологиясының тарихы.А..,1996

Жарикбаев К.Б. Развитие психологической мысли в Казахстане(со второй половины XIX века и до нашей дней).А..:1968.167с.

Жарикбаев К.Б. Психологическая наука в Казахстане (история и этапы развития в ХХ в.): Монография.- Алматы: Қазақ университетi, 2002.- 308 с.

Ждан А.Н. История психологии.От античности к современности.Изд.2-е,переработ.-е.М.:1997.442с.

Марцинковская Т.Д. История психологии. М., 2001, 544с.

Петровский А.В.,Ярошевский М.Г.История психологии.М.1994 с.

Петровский А.В.,Ярошевский М.Г.История и теория психологии в 2-х т.,Р-на-Д.,1996 с.

Психологическая наука в России XX столети:проблемы теории и истории.М.:ИП РАН.1997.576с.

Якунин В.А. История психологии.Спб.:Питер,1998

Ярошевский М.Г. История психологии.3-е изд.М.:1985.573с.

Ярошевский М.Г.Психология в XX столетии.М.:1971.367с.

**Қосымша:**

Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии.М.:Наука.1974.

Большаков В.В.Очерки истории русской психологии(XIX-начало XX в.):Нижний Новгород.Ч.1.1994.160с.Ч.2.1997.146с.

Будилова Е.А.Социально-психологические проблемы в русской науке.М.:Наука.1983.230с.

История зарубежной психологии.М.:МГУ.1986

История советской психологии труда.Тексты.М.:МГУ.1983.358с.

Кузьмин Е.С.,Якунин В.А. Развитие психологии внутри естествознания.Л.:ЛГУ.1985

Логинова Н.А. Б.Г.Ананьев-выдающийся ученый в истории отечественной психологии.А.:1999.105с.

Логинова Н.А. Научная школа Б.Г.Ананьева\\Психологический журнал.1995.Т.16.N1.с.164-169

Петровский А.В. Вопросы историй и теории психологии.М.:1984

ХьеллЛ.,Зиглер.Д. Теории личности.Спб.:Питьер.1997.606с.

##### "Психология тарихы " курсы бойынша сынақ сұрақтары:

1. Психология тарихы пәнi, объектiсi,оның зерттеу мақсаттары мен мiндеттерi.
2. Тарихи-психологиялық зерттеулердiң әдiснамалық мәселелерi.
3. Отан, патриотизм,эндогендiк даму идеяларының тарихи-психологиялық зерттеулерде көрiнуi.
4. Психология тарихы үшiн төлтумалық, өзiндiк ерекшелiк принципiнiң мәнi.
5. Тарихи-психологиялық зерттеулердегi европоцентризм проблемасы.
6. Психикалықты түсiнудегi негiзгi әдiснамалық бағдарлар
7. Әлемдiк және отандық психология тарихын кезеңдерге бөлу.
8. Дiн мен мифологиядағы психика туралы көзқарастар.
9. Ежелгi сақтар түсiнiгiндегi психика мәселесi.
10. Протоқазақ тайпаларының ( сақ, ғұн(хунну), үйсiн, қаңлы және т.б.) жан туралы түсiнiктерi.
11. Заратуштра (VIII-VIғғ. б.э.д.) iлiмiндегi психика мәселелерi.
12. Буддизм түсiнiгiндегi психика.
13. Дербес мән ретiндегi”МЕН”-ге қарсы Локаята iлiмi.
14. Конфуций (551-479 б.э.д.) адам табиғатының рухани-тәндiк бiр тұтастығы туралы.
15. Гераклиттiң(VI-Vғ.б.э.д.) жан туралы,оның табиғаттың жалпы заңдарына тәуелдiлiгi жайлы идеялары.
16. Атомистер Левкипп, Демокрит(460-347б.э.д.) пен Эпикурдiң материалистiк көзқарастары
17. Платонның(427-347б.э.д.) жан мен таным туралы iлiмi.
18. Аристотельдiң(384-322 б.э.д.) жан мен оның құрылымы туралы iлiмi.
19. Грек және рим дәрiгерлерiнiң сезiм мүшелерi,ми, қабылдау,темпераменттi(Гиппократ,Гален) зерттеудегi негiзгi ғылыми жетiстiктерi.
20. Антикалық кезеңдегi психология дамуының нәтижесi.
21. Фома Аквинскийдiң(1225-1274) көзқарастарына сипаттама.
22. Сана интенционалдылығы туралы iлiм.
23. Д.Скотт (1265-1308), В.Оккам(1300-1350) психика жайлы көзқарастары.
24. Роджер Бэкон (1214-1292) тәжiрибенiң маңыздылығы туралы.
25. Номиналистер мен реалистердiң дау-таласы.
26. Түркi-мұсылмандық психологияның дамуы.
27. Руникалық жазбалардағы психологиялық ой-пiкiрлер.
28. Арабтық Шығыстағы психологияның дамуы (әл-Фараби, Ибн-Сина(Авиценна), Ибн-әл-Хайсам(Альгазен), Ибн-Рушд(Аверроэс).
29. Ортағасырлық дәрiгерлер,анатомдар зертеулерiнiң психология үшiн маңызы (Авиценна,Мигель Сервет,Андрей Везалий).
30. Буржуазиялық дәуiрдiң жалпы сипаты және оның психологиялық идеялардың дамуындағы бейнеленуi.
31. Ф.Бэконның(1596-1650) эмпирикалық әдiснаманы негiздеуi.
32. Р.Декарттың (1596-1650) жан мен тән туралы iлiмi.
33. Р.Декарттың рационализмi және оның рефлекс туралы iлiмi.
34. Б.Спинозаның (1632-1677) ойлайтын тән туралы түсiнiгi. Таным мен қабiлеттiлiк туралы iлiм.
35. Т.Гоббс (1588-1679) бойынша психиканың жалпы түсiнiгi,эпифеноменализм.
36. Дж.Локк(1632-1704) iлiмi эмпирикалық психологияның бастауы ретiнде.
37. Г.Лейбниц(1646-1716).Апперцепция туралы iлiмi.
38. XVII ғасырдағы психология дамуының нәтижесi.
39. Англиядағы ассоциативтiк психология.
40. Д.Гартли (1705-1759) негiзгi психикалық элементтер мен олардың ассоциациясы туралы.
41. Ассоцианизмнiң Э.Кондильяктiң(1715-1780) сенсуалистiк таным теориясында дамуы.
42. Ж.Ламетри(1709-1751).”Адам-машина”- адам мен оның психикасына табиғи-ғылыми көзқарас.
43. К.А.Гельвецийдiң(1715-1771) психологиялық көзқарастары.
44. Д.Дидроның(1713-1784) психологиялық көзқарастары.
45. Немiс классикалық философиясындағы психологиялық идеялардың психология ғылымы дамуындағы мәнi мен маңызы(И.Кант,И.Г.Фихте,Г.Гегель,Л.Фейербах).
46. И.Гербарттың(1776-1841) психологиясы.
47. М.Лацарус пен Х.Штейнталь - этникалық психологияның негiзiн қалаушылар.
48. Дж.Ст.Милльдiң(1806-1873) мiнезтануы мен “ментальды химия”идеясы.
49. А.Бэннiң(1818-1903) эмпирикалық психология жүйесi.
50. Г.Спенсердiң(1820-1903) эволюциялық ассоцианизмi және оның психологиялық ғылымға әсерi, ықпалы.
51. К.Д.Ушинский(1824-1861) психолог ретiнде.
52. М.И.Владиславлев,Н.Я.Грот,И.А.Сикорский,М.М.Троицкийлердiң психологиялық зерттеулерi мен тұжырымдамалары.
53. XIX ғасырдағы қазақ ағартушылары Шоқан Уәлиханов(1835-1865), Ыбырай Алтынсарин(1841-1889) мен Абай Құнанбаевтың(1845-1904) шығармаларындағы психологиялық идеялар.
54. Психологияның жеке ғылымға бөлiнуiнiң табиғи-ғылыми алғышарттары .
55. Г.Фехнердiң(1801-1887) психофизика негiзiн қалауы.
56. В.Вундт(1832-1920) және оның психологияның ғылым ретiндегi дамуына қосқан үлесi мен рөлi.
57. И.М.Сеченов(1829-1905) психолог ретiнде.Сеченовтың психологияны дамыту бағдарламасы.”Бас миының рефлекстерi”еңбегi маңызы.
58. Э.Б.Титченердiң (1867-1927) структурализмi (құрылымдық психъология).
59. Ф.Брентаноның(1844-1931) психологиялық акт теориясы.
60. К.Штумпфтың(1848-1936) функциялар психологиясының пайда болуы.
61. В.Джемс(1843-1910) және оның психологиялық көзқарастары.
62. Ресейдегi дiни-философиялық психология. (В.С.Соловьев, Н.О.Лосский, Л.М.Лопатин, А.И.Введенский, Н.А.Бердяев, С.Л.Франктардың психологиялық көзқарастары.
63. В.М.Бехтеревтiң(1857-1927) объективтi психологияны (рефлексологияны) жасау әрекетi.
64. Н.Н.Лангенiң(1858-1921)эксперименттiк психологиялық зерттеулерi мен теориялық тұжырымдамалары.
65. Г.Эббингауздiң (1850-1909), Г.Э.Мюллердiң(1850-1934) естi зерттеуi.
66. Вюрцбург мектебiндегi (О.Кюльпе, Н.Ах, К.Бюлер, О.Зельц) ойлауды эксперименттiк зерттеу.
67. Д.М.Кэттелдiң(1860-1944) психологиялық лаборториясындағы даралық ерекшелiктер,оқу дағдылары,психофизика,ассоциация салаларындағы зерттеулерi.
68. Ф.Гальтонның(1882-1911) экспериментiк дифференциалдық психологиясы.
69. Ч.Спирмен (1863-1945) қабiлеттiлiк туралы және факторлық талдауды жасау.
70. Психологиядағы дағдарыс.
71. Психологияға жаңа философиялық ағымдардың әсерi (феноменология, экзистенциализм, прагматизм, марксизм, өмiр философиясы).
72. Бихевиоризмнiң психология пәнi мен мiндеттерiн жаңаша түсiнуi.
73. Бихевиоризмнiң Дж.Уотсоннан Б.Скиннерге дейiн дамуы.
74. М.Вертгеймер, В.Келлер, К.Коффкалардың гештальтпсихологиясы.
75. К.Левиннiң(1890-1947) зерттеулерi.
76. Француз социологиялық мектебi және психиканың дамуындағы әлеуметтiк ортаның рөлi.
77. П.Жаненiң тұжырымдамасындағы естiң,ойлаудың,жалпы сананың және тұлғаның әлеуметтiк шарттастығы.
78. Л.Леви-Брюльдiң жабайы адам ойлауы туралы.
79. В.Дильтей мен Э.Шпрангердiң сипаттау психологиясы,оның түсiндiрме психологиясына қарсы тұруы.
80. З.Фрейдтiң (1856-1939) психоанализi(жан талдау).
81. А.Адлердiң(1870-1937) даралық психологиясы.
82. К.Юнгтың(1875-1961) аналитикалық психологиясы.
83. Пихология ғылымына марксизмдi енгiзу тарихы (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, К.Н.Корнилов, С.Л.Рубинштейн).
84. Кеңестiк психологиядағы ХХ ғ. 30-жылдардағы педология мен психотехниканы талқандау.
85. И.П.Павлов, А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, П.К.Анохиннiң мiнез-құлық пен психикалық iс-әрекеттiң физиологиялық механизмдерiн зерттеуi.
86. В.А.Вагнер,В.М.Боровский,А.Н.Северцов,Н.Н.Ладыгина-Котс еңбектерiндегi психика эволюциясы проблемалары.
87. И.Н.Шпильрейн,С.Г.Геллерштейн,А.Ц.Пуни,К.К.Платоновтың қолданбалы зеттеулерi мен практикалық психологиясы.
88. КСРО балалар психологиясының дамуы (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Н.А.Рыбников және т.б.).
89. Кеңестiк патопсихология (В.М.Бехтерев, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, В.Н.Мясищев және т.б.).
90. Кеңес Одағындағы әлеуметтiк психология мен тұлға психологиясы (Б.Г.Ананьев, В.М.Бехтерев, А.Б.Залкинд, М.А.Рейснер және т.б.) бойынша зерттеулер.
91. 1940-50 жылдардағы КСРО психологиялық ғылымдары дамуына әкiмшiлiк және саяси араласудың терiс салдары.
92. КСРО психологтар Қоғамын(1959), ”Вопросы психологии”(1955) журналын ұйымдастыру.
93. Кеңес психологиясының әлемдiк ғылыми-ақпараттық кеңiстiкке шығуы.
94. Б.Г.Ананьевтiң даралық психикалық даму мен сезiмдiк таным психологиясы теориясы.
95. А.Н.Леонтьевтiң iс-әрекет психологиясы териясы.
96. С.Л.Рубинштейннiң психологияның философиялық негiздерi мен субъект психологиясын жасауы.
97. В.Н.Мясищевтiң қатынас теориясы.
98. П.Я.Гальпериннiң ақыл-ой әрекетiн кезеңдiк қалыптастыру теориясы.
99. Д.Н.Узнадзенiң бағдар теориясы.
100. А.Р.Лурияның психикалық функциялардың динамикалық оқшаулануы (локализация) теориясы.
101. Б.М.Теплов пен В.Д.Небылицынның жүйке жүйесi қасиеттерi мен нышандарды зерттеуi.
102. В.С.Мерлиннiң интегралдық даралық пен темперамент теориясы.
103. Б.Ф.Ломовтың жүйелiлiк тұрғыда қарауды жасауы мен кеңестiк инженерлiк психологияның негiзiн қалауы.
104. П.И.Зинченко,А.А.Смирнов естi зертеулерi.
105. О.К.Тихомиров,М.М.Мұқанов,Б.Ф.Зейгарниктiң ойлауды зерттеулерi.
106. Психология дамуындағы посткеңестiк кезең.
107. Жан Пиаженiң(1896-1980) генетикалық психологиясы.
108. Анри Валлонның (1879-1962) даму психологиясы.
109. Кибернетика мен ақпарат(информация) теорияларының психологияға әсерi. Когнитивтiк психология.
110. Психологиядағы жаңа бағыттар (Неофрейдизм (К.Хорни,Г.Салливен), необихевиоризмдегi (А.Бандура) тұлға теориялары, гуманистiк психология (Ш.Бюлер,А.Маслоу,Г.Олпорт,К.Роджерс).
111. Транзакттiк психология.
112. Трансперсоналды психология.
113. Шығыс психологиясы мен философиясының Батыстың психологиялық ғылымдары мен практикасына әсерi.