әЛЬ-фАРАБИ атындағы КАЗАқ ұлттық УНИВЕРСИТЕТі

ФИЛОСОФИя және саясаттану ФАКУЛЬТЕТі

Әлеуметтік жұмыс және әлеуметтану КАФЕДРАсы

**«Саяси әлеуметтануы» пәні бойынша дәрістер қысқаша конспектісі**

Кредит саны

Алматы, 2018

**«Саяси әлеуметтануы» пәні бойынша дәрістер қысқаша конспектісі**

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

# Тақырыбы 1. Саяси әлеуметтанудің зерттеу пәні, объектісі және әдістері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мақсаты: Саясат - жеке адамдардың өмір сүру саласын нормалар, мораль, дәстүр, әдет-ғұрып негізінде реттеу мен қалыптастыру мүмкін болатын даму сатысында пайда болатын әлеуметтік өмірді реттеудің ерекше бір түрі Сондықтанда саясатты зерттеудің негізгі мәселелері қарастырылады

**Мазмұны**

Саясат (грекше polіtіka - мемлекеттік және қоғамдық істер) - қоғамның ұйымдасқан және реттеуші-бақылаушылық ортасы, басқа салалар жүйесіндегі біршама автономды және негізгі экономикалық, идеологиялық, құқықтық, мәдени шаралар.

Саясат екі негізгі қызметі бар табиғи-тарихи процестің маңызды факторы: қоғамның жалпылама ұйымдастырушылық бастамасы және оның нақты реттеуші-бақылаушылық саласы немесе жүйесі ретінде; өмірдегі іс-әрекетті, адамдар қатынасын, қоғамдық топтарды, таптарды, ұлттарды, халықтар мен елдерді бағыттаушы қызметінде

Өзін-өзі бақылау сұрақтары:

1. Саяси әлеуметтану саяси қатынастарды нақтылы жеке адамның, топтың, қауымдастықтың саяси институттармен саяси мақсаттары бойынша өзара әрекеттесу тұрғысынан зерттеуді көздейді Зерттеудің обектісі мен пәнін айқындаңыз
2. Саясаттануда мемлекет, саяси жүйе, саяси қатынастар, басқару, саяси мақсаттар және амбициялар, саяси акторлар мен жетекшілер, саяси жанамалық, идеология, партиялар, қозғалыстар сияқты базалық ұғымдар ашыңыз

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

# Тақырыбы 2. Саяси әлеуметтанудың дербес ғылым ретінде қалыптасу ерекшеліктері

**Мақсаты**:

Саясаттану тек қана саяси саланы, саясаттың бір түрін - “саяси саясатты” зерттеп-білуші ғылым ретінде түсіндіріледі, яғни мемлекеттік-әкімшілік билікпен, оны басып алу, қолда ұстау, пайдаланумен байланысты қатынастар. Саяси әлеуметтану саясатты оның өмірдің шарты ретінде экономикалық, әлеуметтік (оның ішінде ұлттық-этникалық, демографиялық, экономикалық және с.с.), саяси, рухани деген дербес салаларының барлығымен өзара әрекеттесуі арқылы зерттейді

**Мазмұны** Саясаттанудың қарапайым (базалық) бөлшектері (атомдары) саяси актор болып табылады, одан кейін басқарумен байланысты нақтылы мақсаттарды іске асыру бойынша олардың өзара әрекеттесуі жүреді.

Саяси әлеуметтанудың ажырамас бөлшегі ретінде қоғамды басқару, ұйымдастыру процесіне қатыстырылған, уақытша немесе ұзақ мерзімді не үздіксіз түрде қамтылған әлеуметтік субъект алға шығады.

**Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

1. Саяси әлеуметтану әлеуметтік субъект, әлеуметтік жанамалық, мемлекет пен азаматтық қоғамның және басқа да саяси институттардың өзара қатынасы ұғымдарын қарастырыңыз.
2. Саясаттануда “саясилық” - жалпылама, субстанциялық басты мәселе, ал саяси әлеуметтануда әлеуметтік процестердің бір бөлігі ретінде қарастырылады. Онымен қоса әлеуметтік саясилықты өзіне сіңіріп алады, өйткені соңғысы кез келген жағдайда әлеуметтік қауымдастық өкілдерінің іс-әрекетін ашып көрсетіңіз

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 3. Билік саяси әлеуметтанудың басты мәселесі ретінде.**

**Мақсаты:**

Саясаттың негізгі мәселесі - бұл саяси билік туралы мәселе. Соңғысы белгілі бір әлеуметтік күштердің өздерінің саяси ерік-жігерін басқа әлеуметтік күштерге және бүкіл қоғамға зорлап міндеттеп қоя алуынан көрінеді. Біз өмірде партиялық элитаның, яғни партия басшылары мен олардың жақын ортасының, сонымен қоса жекелеген көсемдерінің өз ойларын бүкіл партияға таңатын саяси билігінің көрініс беруімен жиі кездесеміз. Алайда саяси биліктің жоғары деңгейде көрініс беруі мемлекеттік билік болып есептелінеді

**Мазмұны**

Саясат пайда болған сәтінен бастап билік қатынастары: билеп-төстеушілік –бағыну – басқару-атқару негізінде қалыптасты. Бұл – саясаттың ең маңызды ерекшелігі. Билік қатынастарынсыз әлеуметтік байланыс-тарды үйлестіру, түрлі әлеуметтік қауымдастықтар, топтар мен жеке адамдар арасындағы өзара құптарлық пәтуаға қол жеткізу және қоғамның тұтастығы мен тұрақтылығын ұстап тұру мүмкін болмайды. Саяси билік билеп-төстеуші элитаның, топтың жалпы басшылықты іске асыру және елді басқару құқығы ретінде қалыптасты

**Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

1. . Билік - саясаттың негізгі, ұйымдастырушылық және реттеуші-бақылаушылық бастамасы, саяси білімнің ең маңызды, ең ежелгі мәселелерінің бірі, қоғам мәдениеті және адамның нақтылы өмірі мәселесін қарастырыңыз
2. Саясат - биліктің себебі, ал билік - саясаттың себебі. Саясат және билік шеңберлі себеп-салдарлы тәуелділікпен байланысқан ерекшелігін анықтаңыз

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 4.** Саяси жүйенің қалыптасуында мемлекеттің атқаратын ролі

мақсаты: Саяси процестер белгілі бір саяси институттардың іс-әрекеті арқылы іске асырылады. Олар көп жағдайда олардың көмегімен қандай да бір саяси күштер өздерінің саяси мүдделерін іске асыратын, белгілі бір мекеме немесе мекемелер жүйесі ретінде көрінеді. Қоғамның саяси құрылымының қызмет етуінің осы бір тетіктері оның тұрақтылығы мен дамуын қамтамасыз етуге көзделген.

**Мазмұны**

Қоғамда өмір сүретін саяси институттардың жиынтығы оның саяси жүйесінің маңызды буынын құрайды, ал олар болса сол институттармен аяқталып қалмайды. Саяси қызметтер тек “таза саяси” мекемелер мен ұйымдар тарапынан ғана атқарылып қоймай, сонымен қатар көптеген қоғамдық ұйымдар, оның ішінде кәсіподақтар, жастар ұйымы, ардагерлер одағы және сол сияқтылармен қоса, жазушыларды, суретшілерді, композиторларды, кинематографистерді, журналистерді, т.б. біріктеретін шығармашылық ұйымдар тарапынан да атқарылады. Бұл ұйымдардың әрқайсысы қоғамның белгілі бір әлеуметтік топтарының мүдделерін және олардың саяси құқықтары мен еркіндіктерін көрсетеді және қорғайды. Осының арқасында олар қоғамда өмір сүруші саяси жүйенің қандай да бір түйінін құрайды

**Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

1. . Құқықтық мемлекет идеясының мәні “қызып кетуден” құтылуда және адамдардың мінез-құлқын майда күйдегі реттелуден арылта отырып, тиімділікті анықтыңыз .
2. Құқықтық мемлекет материалдық, еркіндік, әлеуметтік әділеттік және теңдік мәселелерін шешеді және осылар әлеуметтік мемлекет тәжірибесі мен теориясының пайда болуының себебтерін ашыңыз.

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 5.** Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның қалыптасу жағдайлары **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Мақсаты:** Азаматтық қоғам және мемлекет мәселелерінің қазіргі заманғы оқытылуына тікелей әсер еткен идеялар Г.Гегель тарапынан ұсынылған еді. Гегель бойынша, азаматтық қоғам - олардың әрекеттесуі құқықпен реттелетін жеке тұлғалар, таптар, түрлі топтар мен институттар мүдделерінің күрделі сәйкестенуін білдіретін азаматтардың жеке өмір сүру саласы. Азаматтық қоғам мемлекет дамуының кезеңі болғанымен, оған тікелей тәуелді емес. Азаматтық қоғамның іргетасын жеке меншік, мүдделердің ортақтығы және азаматтардың формальды (яғни заңмен қарастырылған) теңдігі қалайды. Мемлекет пен азаматтық қоғамның диалектикалық бірлігінің негізі - қоғамның жоғары деңгейде жіктелген әлеуметтік құрылымы ашу.

**Мазмұны** Азаматтық қоғамды мемлекет анықтамайды, керісінше мемлекетті азаматтық қоғам анықтайды. Және мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы қатынас көпшілік алдындағы билік пен жеке-дара бостандық арасындағы қатынас тәрізді.

Қазіргі заманғы отандық ғалымдардың азаматтық қоғамға деген көзқарастары негізгі екі ұстанымға келіп тіреледі.

Олардың бірінің айтуынша, бұл қоғам, еркін нарық және демократия жолында құрылуға міндетті. Олардың түсіндіруінше, бұл - түрлі жеке мүдделер мен адамдар талабын білдіретін және олардың іске асырылуына жағдай жасайтын жеке және мемлекеттен тәуелсіз қоғамдық институттардың, ұйымдар мен бірлестіктердің жүйесі.

**Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

1. . Азаматтық қоғам дегенде жалпы мемлекетке тәуелді емес және онымен қатарласа өмір сүретін түрлі әлеуметтік топтардан, қозғалыстардан, бірлестіктерден, мәдени, ұлттық, аумақтық және басқа қауымдастықтардан құралған жеке тұлғаның көп бейнедегі мүдделерін білдіру нысаны ретінде қызмет атқарушы қоғамның ерекше саласы түсіндіріңіз.
2. Азаматтық қоғамды адамдар бір-біріне және мемлекетке тәуелді емес ретіндегі жеке адамдардың әрекеттесуінің өзіндік бір әлеуметтік кеңістігі түрінде анықтаңыз.

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 6. Саяси партиялар мен ұйымдар әлеуметтануы**

**Мақсаты:**

Саяси партиялар, бұқаралық қоғамдық бірлестіктер қатаң түрде басқарушы элитаға бағынып, олардың табиғи қызметі өзгеріске ұшырайды. Партия сөзі латынша pars, partіs - бөлік, топ деген сөзден шыққан. Партия әлеуметтік қауымдастықтың мүдделерін қорғаушы ең белсенді деген бөлігін ашу

**Мазмұны** Саяси партиялар әлеуметтік ұйымдар мен қозғалыстар арасында ерекше орын мен рөлге ие болады. Демократиялық мемлекеттерде барлық саяси институттар дербес және табысты түрде қызмет атқарады: мемлекеттік және билік құрылымдарының қалыптасуына әсерін тигізеді, саяси мақсаттарды реттейді, қоғамның саяси дамуын бағыттайды. Авторитарлық және тоталитарлық қоғамда түрлі бірлестіктер мен ұйымдар қатарына кіретін адамдардың мүдделерін алға тарту және білдіру үшін құрылады

**Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

1. . Партия саясаттанудың да, әлеуметтанудың да зерттеу объектісі мен жолдарын анықтаңыз
2. Саяси әлеуметтану саяси қатынастарды нақтылы жеке адам, топ, қауымдастық, саяси институттармен саяси мақсаттары бойынша әрекеттесу ұстанымын зерттеп-білуді мақсат етеді. Бұл жағдай қарастырылып отырған объектілердің саяси ангажирленуін емес, саяси әрекетінің әлеуметтік жағдайын ашыңыз.

# Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 7. Саяси мінез-құлық пен саяси мәдениеттің қалыптасу жағдайлары.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Мақсаты: Саяси әлеуметтануда саяси субъектілер саяси қатынастар генераторы және саяси қатынастардың иеленушілері ұғымдарына жіктеледі. Бірінші жағдайда - субъект шешім қабылдайды, оның орындалуын қадағалайды, өзінің қабылдаған шешімдеріне жауапты болады. Екінші жағдайда - бұл негізінде саяси субъектілердің объектісі болып табылатын азамат.

**Мазмұны** Саяси іс-әрекет әлеуметтік әрекеттің басқа түрлері сияқты адамнан белгілі бір белсенділікті талап етеді. Оның құрылымы іс-әрекеттің субъектісін, оның жүзеге асырылу жағдайларын, іс-әрекеттің объектісін және оның мақсаттық бағдарларын қамтиды. Саяси іс-әрекеттің субъектілері ретінде индивидтер, үлкен немесе кіші топтар, ұйымдар мен институттар болуы мүмкін. Мотивациялық сипаттамаларға қатысты саяси іс-әрекет әлеуметтік-саналы, құндылықты-бағытталған, аффективті және дәтүрлі болып бөлінеді. Саяси іс-әрекеттер белсенділік деңгейіне қарай , әлсіз белсенділік түрлерден ең радикалды белсенділікке дейін көтеріледі

**Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

1. Саяси субъект өз қызметінде әлеуметтік процестердің өзгеруі үшін белгіленген мақсат-міндеттер мен дәлелденген нұсқаулардың бүкіл немесе жекелеген саласын реформалауға мақсатты әсерін анықтаңыз.
2. Оның негізгі мүддесі әлеуметтік қауымдастықтарды бағындыру, оны саяси сахнадағы күрес үшін ұйымдастыру жағдайларын көрсетіңіз

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 8.** Халықаралық қатынастар әлеуметтануы.

мақсаты: Саяси әлеуметтану халықаралық қатынастарды, әлемдік саясатты және халықаралық қақтығыстарды, халықаралық шешімдерді тиімді ету долдарын, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының өзара байланысын, әлеуметтік интеграция және интернациялизациялану жағдайларын зерттейді.

**Мазмұны**

Халықаралық деп әлемдік қоғамдардың негізгі субъектілерінің арасындағы саяси, экономикалық, әлеуметтік, дипломатиялық, құқықтық, әскери және гуманитарлық байланыстар мен қатынастар жүйесін түсінеді. Мұндай субъектілер ретінде халықты, мемлекетті, қоғамдық күштерді, қозғалыстар мен ұйымдарды қарастыруға болады

**Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

1. . Халықаралық қатынастар социологиясы халықаралық қатынастардың қалыптасу негіздерін, заңдылықтарын және даму тенденцияларын, халықаралық тәртіп, қарама-қайшылық, күйзеліс, қақтығыс мәселелерін көрсетіңіз.
2. Оның негізгі салаларына бейбітшілік, соғыс, қақтығыс бағыттарын көрсетіңіз.

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 9. Тұлғаның саяси әлеуметтену мәселелері.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Мақсаты:**

Тұлғаның саясатқа қатысуының нысандары қоғамда болатын объективті жағдайлар мен алғышарттарға тәуелді болады. Саясаттанушылар оларды материалдық, әлеуметтік-мәдени және саяси құқық деп бөледі

**Мазмұны** Саяси әлеуметтануда тұлға әлеуметтік жеке адам, саяси жүйенің өзіндік бейнесі бар алғашқы бөлінбейтін элементі ретінде, саяси саладағы өзінің іс-қимылына, жеке басының жауапкершілігін алып жүруші, құқықтары мен бостандығы бар жеке адам ретінде қарастырылады.

Саяси қатынастар жүйесінде тұлға өзінің түп негізінде әлеуметтік тапқа жатуынан келіп шығатын саяси қабілеттердің иеленушісі ретінде алға шығады. Әрбір адам мемлекеттің, ұлттың, таптың немесе топтың өкілі болып табылады және тиісінше азамат, ұлт өкілі, жұмысшы, шаруа немесе зиялы ретінде көрінеді.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары:

1. . Тұлғаның саяси өмірдің нақтылы агенті болуы үшін, әлеуметтанушылар саяси әлеуметтену деп атайтын жолдарын көрсетіңіз
2. Саяси әлеуметтенудің екі аспектісі бар, біріншіден, ол жеке адамның пісіп-жетілу, өзінің саяси “мен”-іне ие болу процесін, саяси өмірге жеке көзқарасының, өз қызығушылықтары мен ұстанымдарының, таңдау мен қалауларының бағытын анықтыңыз

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128

**Тақырыбы 10. Саяси әлеуметтену үлгілері**

мақсаты: Саяси әлеуметтенудің екінші үлгісі – «мүдделер үлгісі» А. Смит, Г.Спенсер, У.Годвин еңбектерінде орын алды. Мүдделер үлгісі либералды- демократиялық мемлекеттерге тән

**Мазмұны** Саяси әлеуметтену процесінің екі негізгі үлгісі туралы айтуға болады. Бірінші үлгі – «бағыну үлгісі» ағылшын ойшылы Т.Гоббстың еңбектерінде дамытылды. Ол күшті мемлекет теориясының негізін салушы. Т.Гоббстың көзқарасы бойынша еріксіз көндіруге негізделген билік адамдарды бақытсыздықтан, биліктің жоқ болған жағдайында мүмкін болатын қиындықтардан құтқарады

Табиғи құқықтың рационалдық мектебінің басты тұлғасы ДЖ.Локк болды. Г. Ол мемлекеттік билікті шектеу туралы айтқан еді. Локк саясат сферасында адам тұлғасының құндылығы туралы көзқарастарды қолдады. Заңдылық туралы концепция Локкта 2 негізгі бөлімнен тұрады. 1. Заң мен еркіндіктің қатынасы; Еркіндік заңға сәйкес өмір сүру. 2. Барлық адамдардың заң алдындағы теңдігі.

### **Өзін-өзі бақылау сұрақтары:**

### Табиғи құқықтың рационалдық мектебінің теорияларына В.Н. Татищевтің көзқарасы да сәйкес келеді.

1. Саяси әлеуметтенудің бұл үлгісі Ч.Мериам, Г.Лассуэл, Д. Руссо, С.Верба еңбектерін көрсетіңіз.
2. Кеңес үкіметі тұсында саяси әлеуметтенудің осы үлгісі қолданылды. Саяси құндылықтар мен мақсаттарды қабылдау күш көрсету, бақылау әдістері арқылы жүзеге асыру жолдарын ашыңыз

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Дмитриев А. С. “Число зверя”: к происхождению социологического проекта “Авторитарная личность” // Социологические исследования. – 1993. № 3. стр.66-74.
2. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и современность.- Екатиренбург: Деловая книга, 1997. с.117-126.
3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М..: Политиздат, 1992.-542стр.
4. Донелла Х. Медоуз.., Деннис Л. Иорген Рандерс. За пределами роста.-М., Прогресс “Пангея”, 1996. стр. 128