**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ**

«БЕКІТЕМІН»

Ректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ғ. Мұтанов

Университеттің Ғылыми кеңес мәжілісінің №\_\_ хаттамасы

« \_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 ж.

**НЕГІЗГІ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ**

**SP 2419 «САЯСИ ПСИХОЛОГИЯ** »

5В050300- «Психология» мамандығы бойынша

көлемі 2 кредит

(90 сағат)

Алматы, 2013

 Алғы сөз

**1 ДАЙЫНДАЛДЫ**

1. Садықова Н.М.- Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің жалпы және этникалық психология кафедрасының доценті.
2. Сейітнұр Ж.С.- Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің жалпы және этникалық психология кафедрасының доценті.

**2 РЕЦЕНЗЕНТТЕР**

1. Жақыпов С.М.- психол. ғылым. докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің жалпы және этникалық психология кафедрасының профессоры.
2. Каримова Р.Б.-психол. ғылым. докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ-дің теориялық және қолданбалы психология кафедрасының меңгерушісі.

**3** Негізгі оқу бағдарламасы 5В050300-«Психология» мамандығы бойынша білім беру кәсіби бағдарламасының мамандануымен сәйкес дайындалды.

**4** Ғылыми-әдістемелік кеңестің мәжілісінде қаралды, «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013жыл, хаттама № 1

**ТҮСІНДЕРМЕ ХАТ**

Бүгiнгi таңда елiмiздiң әрбiр азаматының қоғамдағы жұрiп жатқан саяси процестерге жiтi көз салып оны терең ұғынуға ұмтылысын қанағаттандыруда саяси бiлiмдер жұйесiнiң қажеттiлiгi еш дау туғызбайды. Болашақ психолог мамандарды даярлауда саяси психология пәнi маңызды болып табылады. Жоғары оқу орындары студенттерiне арналған саяси психология курсы әлеуметтiк психологияның бiр саласы болып табылады, оның пәнi саяси объектiлердiң, құбылыстар мен феномендердiң әлеуметтiк-психологиялық заңдылықтарын зерттеу. Тұлға мен мемлекеттiң бiр-бiрiне әсер ету механизмдерiн, мемлекет аралық қатынастарды, сонымен бiрге тұлғалық ерекшелiктердiң саяси процеске әсер етуiн зерттейдi.

Пәннiң негiзгi мақсаты студенттерде саяси сананың пайда болуы және дамуының әлеуметтiк-психологиялық заңдылықтары туралы, саясаттың объектiсi мен субъектiсi туралы, микро – және макротоптардың динкамикалық сонымен бiрге тұлғааралық және топаралық әсер етуде қарым-қатынастың деңгейлерi мен феномендерi туралы бiлiм беру.

«Саяси психология» курсын оқытудың мiндеттерi:

• ғылымдар жүйесiндегi әлеуметтiк-психологиялық және әлеуметтiк-саяси бiлiмнiң әдiснамалары жайында түсiнiк беру, қазiргi кездегi қоғамда және әрбiр жеке адам өмiрiнде болып жатқан саяси оқиғаларға ғылыми талдау тұрғысынан келуге үйрету ;

• саяси психологияның негiзгi жетiстiктерiн еркiн меңгеру деңгейiне көтеру, саяси қарым-қатынастың психологиялық механизмдерi және заңдылықтарының пайда болуы мен саяси шешiмдердi қабылдау жолдарын бiлуге әрi саяси даму бағдарламасын қалыптастыруға, сонымен қатар тұрлi әлеуметтiк топтардың қалыптасуы және топтардың өзара әрекеттестiгi жайлы бiлiмдер жұйесiн игеру;

• студенттердiң теориялық саяси- психологиялық бiлiмдерiн қоғамдағы құбылыстарды талдауға және практикалық зерттеулерге қолдану, мамандықты игеру бойынша кәсiби практика шартын меңгеру және дағды, оқытушылардың практикасы және өзiндiк жұмыстарын реттеу.

Саяси психология пәнi белгiлi бiр тәрбиелiк мақсатты көздейдi - студенттерге әлеуметтiк-саяси психологияның заңдылықтарын ұғынуға және онымен байланысты деректерге деген қызығушылығын бекiту және дамыту.

Берiлген пәндi оқу алдын ала мынандай пәндер тiзбесi болды: саясаттану, жалпы психология, әлеуметтiк психология, мемлекет және қҰқық негiздерi, социология, философия, этнопсихология.

##### **ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Тақырыптар**  |
| 1 | Кіріспе.  |
| 2 | Саяси психологияның зерттеу пәнi. |
| 3 | Саяси психологияның тарихи дамуы. |
| 4 | Саяси психологияның зерттеу әдiстерi. |
| 5 | Қоғамдық өзара әрекеттесу психологиясы |
| 6 | Қоғамдық өзара әрекеттесу және конфликт туралы түсiнiк. |
| 7 | Тұлға және лидерлiк психологиясы.Тұлғаның саяси психологиясы |
| 8 | Саяси лидерлiк психологиясы |
| 9 | Топ психологиясыШағын топ психологиясы |
| 10 | Саясаттағы үлкен топ психологиясы |
| 11 | Топаралық қатынас ерекшелiктерi |
| 12 | Саясаттағы бұқара психологиясы.Бұқаралық сана |
| 13 | Бұқаралық саяси көңiл-күй психологиясы |
| 14 | Саяси сайлау процесс ретiнде.  |

**ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ**

**Кiрiспе**

Саяси психология саясаттану мен әлеуметтiк психология қилысында пайда болған пәнаралық ғылым ретiнде. Саяси психологияның қолданбалы және практикалық мәнi. Пәннiң негiзгi бөлiмдерi: зерттеу пәнi және ғылымның тарихи қалыптасуы, қоғамдық бiр-бiрiне әсер ету коммуникативтi, перцептивтi, интерактивтi, тұлға және лидерлiк психология, саясаттағы топ психология және бұқара психологиясы. Ғылымдар жүйесiндегi саяси психологияның орны. Оның негiзгi мәселелерi. Осы әлеуметтiк-саяси психология пәнiнiң негiзгi әдiснамалық тұжырымы тұлға бiрiккен iс-әрекет (топ, ұжым) субьектiсi және обьектiсi ретiнде, саяси әлеуметтену процесi, әлеуметтiк-психологиялық және саяси шығармашылық болып табылады.

**Негiзгi бөлiм.**

**Саяси психологияның зерттеу пәнi және тарихи қалыптасуы.**

Саяси психологияның зерттеу пәнi.

Саяси психологияның пәнi саяси сана, саясаттағы өзiндiк сана зерттеудiң негiзгi объектiлерi мен субъектiлерi. «Саяси психология» курсының негiзгi принциптерi, мәселелерi, мақсаты, мiндетi, негiзгi ұғымдар мен категориялары. Әлеуметтiк-саяси психология тұрғысы бойынша саяси құбылыстар мен феномендердi зерттеу ерекшелiктерi. Саяси психологияның өзге ғылымдармен байланысы: саясаттану, психология және социология. Мiнез-құлықтық бағыт және iс-әрекеттiк бағыт саяси психологияның әдiснамалық негiзi ретiнде. Бұл бағыттың артықшылығы мен кемшiлiгi, өкiлдерi мен жолын қуушылар. Когнитивистiк тенденция және әлеуметтiк-саяси бiлiмнiң абстрактiлi-индивидуалды сипаты. Кұнделiктi дағдылы және идеологиялық таным.

Саяси психологияның тарихи дамуы.

Саяси психологияның қалыптасу тарихы : ежелгi Қытай, Үндiстан, Жапония, Ежелгi Греция, Ежелгi Рим, Қайта өрлеу дәуiрi, ағарту дәуiрi- Т.Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье. Халық психологиясы ( В. Вунд және т.б.). Тобыр, бұқара психологиясы – Г.Тард, Ш. Сигеле, Г. Лебон. Саяси психологияның ғалым ретiнде пайда болуы мен дамуының алғышарттары. Негiзгi кезеңдер мен негiзгi ғылыми бағыттар: З. Фрейд психоанализi, Леви-Брюльдiң мәдени-салыстырмалы зерттеулерi, Г. Лассуэлдiң «Чикаго мектебi». Ресейдегi саяси психология мектебi: Н.К. Михайловский, В.О.Ключевский және т.б. Саяси психологиядағы гуманистiк бағыт, когнитивизм, мiнез-құлықтық мектеп, интеракционизм, инстинктер теориясы және т.б. саяси психологиямен байланысты ғылыми мектептер мен тұрлi ағымдар.

Саяси психологияның зерттеу әдiстерi.

Әлеуметтiк-саяси зерттеудiң әдiснамалық негiзi және категориялары. Идеологияның категориалды аппаратқа әсерi. Әлеуметтiк-саяси құбылысты зерттеудiң әдiстерi мен әдiстемелерi. Зерттеушiге қойылатын талаптар, зерттеуге және нәтижелердi өңдеуге қойылатын талаптар. Зертеудi құрудың негiзгi принципi. Негiзгi әдiстер және қосымша – тестiлер, рейтинг, рангiлеу, сауалнама, интервью, әңгiмелесу, психобиографиялық әдiс және оларды қолдану.

Қоғамдық өзара әрекеттесу психологиясы

Адамдардың қоғамдық өзара әрекеттесуi.

Қоғамды құрайтын адамдардың табиғаты мен қарым-қатынас мағынасы. Қарым-қатынас тұрлерiнiң қоғамдық және тұлға аралық формаларының айырмашылығы. Қарым-қатынас формалары мен тұрлерiнiң және қоғамдық құрылыммен байланысы. Қоғамдық құрылым қарым-қатынасының, осы қоғамдағы тұлғаның қалыптасуына әсерi, императивтi, манипулитивтi және демократиялық. Қоғамдық идеологияның ерекшелiктерi. Коммуникативтi, перцептивтi, интегративтi ретiнде қарым-қатынастың неiзгi жақтары. Қарым-қатынастың негiзгi құрылымы, негiзгi компоненттерi. Қарым-қатынас механизмдерi. Ақпарат дәуiрiнiң сипаттамасы. Коммникация түрлерi. Коммуникативтi барьеалардың түрлерi. Коммуникативтi қарым-қатынастағы керi байланыс мағынасы.

Әлеуметтiк тiршiлiк етудiң қажеттiлiктерi

Адамның әлеуметтiк табиғаты туралы,гуманистiк психология. Әлеуметтiктен жекелiкке қарай бағытталу. Адамның қажеттiлiктерi және тұлғаның мотивациялық стратегиясы. Алғашқы әсер пайда болуының механизмi. Әлеуметтiк перпецияны зерттеу. Қоғамның саяси өмiрiндегi әлеуметтiк перцепцияның ролi. Этноцентризм туралы тұсiнiк этноцентризмнiң қалыптасуы және оны жеңу жолдары. Этноцентризмнiң тұрлерi мен әртұрлiлiгi. Этноцентризм функциясы. Этноцентризм, Ұлтшылдық және шовинизм. Этноцентризмнiң көрiнуi және зерттеу әдiстерi.

Стереотиптер және каузалды атрибуция.

«Ұлттық стереотип» феноменi. Әлеуметтiк стереотип анықтамасы және терминнiң пайда болу тарихы. Саяси бейім-бағдарлар мен стереотиптер. Этникалық стереотип туралы түсiнiк. Стереотиптердiң түрлерi мен сипаты. Ұлттық стереотиптер. Стереотипизацияның механизмдерi.

 Қоғам өмiрiндегi стереотиптердiң ролi мен мағынасы. Стереотиптердiң мақсаты мен мiндетi. Стереотиптердiң қоғамдық пiкiрiге әсерi. Әлеуметтiк дистанция қҰбылысы. Әлеуметтiк стереотиптердiң мазмҰны мен қҰрылымы. Стереотиптердiң қалыптасу механизмдерi. Стереотиптердiң мағынасы және мақсаты.

Каузалды атрибуция феноменi. Каузалды атрибуция туралы тұсiнiк. Каузалды атрибуция механизмi. Адам мен қоғам өмiрiндегi каузалды атрибуцияның ролi және мағынасы. Каузалды атрибуцияның қоғамдағы этностардың қарым-қатынасына әсерi. Стереотипизациямен каузалды атрибуция байланысы және оның қоғамдық пiкiрге әсерi. Каузалды атрибуцияның көрiнуi.

Қоғамдық өзара әрекеттесу және конфликт туралы түсiнiк.

Қоғамдық өзара әрекеттесу және ұйымдар туралы тұсiнiк. Ғылыми интеракционизм бағытының сипаттамасы. Қоғамдық әсерлесу және қарым-қатынаста Ұйымдастыру түсiнiгi. Мiнез-құлық стратегиясына сипаттама. Индивидке әсер ететiн мiнез-қҰлықтың негiзгi мотивтерi. Интерактивтi қарым-қатынас құрылымы. Психоанализ, бихевеоризм, iс-әрекеттiк бағыт сияқты ғылыми мектепрдегi және тұрлi бағытта конфликттi тұсiндiру. Қоғамдағы конфликттi тудыратын жағдайларды талдау. Конфликт ретiнде бұл интеракцияның эффективтi болмау табиғаты. Конфликтологияның негiзгi ұғымдары. Конфликт тұрлерi. Конфликтогендер классификациясы. Саяси конфликт ерекшелiктерi. Конфликтегi тұрақтылықты зерттеу. Конфликтiң тұрақтылықты зерттеу. Конфликттегi негативтiлiк және позитивтiлiк. Конфликт құрылымы қандай. К. Томас тестi бойынша конфликтi кезеңдегi мiнез-құлық стратегиясын зерттеу. Конфликт динамикасы. Дамудың латентi сипаты, ұзақ кезеңге кұшею, өшу, созылу, конфликтi өтудiң жанама формасы, қандай да бiр кезеңге қалдыру. Тұрлi кзеңдегi конфликттiң өту ерекшелiктерi. Конфликттiң дамуындағы байқалатын және бақыланбайтын процестер. Мемлекет iшiндегi және мемлекетаралық конфликтер сипаттамасы.

Конфликттi шешу жолдары немесе конфликттен шығу жағдайлары.

Конфликттi шешу. Конфликттiң тұрлi кезеңде өтуiнде конфликттiлiк жағдайдан шығу жолдары. Конфликттi шешудiң негiзгi жолдары. Конфликттi мәселенi шешуге апаратын мiнез-құлық стратегиялары. Конфликттi эффективтi шешу сипаттамасы. Мемлекет iшiнде және мемлекетаралық қатынаста конфликттi шешуге кедергi келтiретiн негiзгi қиындықтар мен бөгеттер. Медиация туралы тұсiнiк. Келiссөз ұйымдастыру, жұргiзу және тактикалық әдiстерi. Келiссөз кезiндегi сарапшылардың ролi, мағынасы. Конфликт кезiндегi ресми және ресми емес медиаторлары. Келiссөз процесiнiң эффективтiлiгiн анықтау. Соғыс саяси конфликтiнiң көрiнiсi ретiнде. Әр алуандылық ерекшелiктерi, көлемі және зардабы.

Тұлға және лидерлiк психологиясы.

Тұлғаның саяси психологиясы

Дж. Мид, Ч. Кулли, психоанализ теориясы, бихеовиоризм теориясы, гештальтпсихология, А. Маслоудың гуманистiк психологиясы, Э. Берннiң эпигенетикалық теориясы сияқты ғылыми бағыттармен, мектептерде тұлғаға анықтама беру. Тұлғаның қалыптасуы мен даму сатылары. Саяси әлеуметтену және оның қалыптасуының кезеңдерi. Саяси әлеуметтену механизмдерi. Тұлғаның саяси бағытталу мәселесi. Саяси позиция. Саясатқа қатысу мотивациясы. Тұлғаралық типологиясы және олардың сипаттамасы. Тұлғадағы генотиптiлiк және фенотиптiлiк. Харизматикалық тұлғалардың ерекшелiгi. Тұлғаның құндылығы-мағыналы құрылымының сипаттамасы.

Саяси лидерлiк психологиясы

Саяси лидерлiк және лидердi анықтау. Лидер потенциалы. Авторитет ретiнде лидердiң саяси-психологиялық сипаттамасы. Лидердiң саяси «образы». Саяси лидердiң психологиялық «әлем образы». Саяси лидердiң психологиялық портретi. Лидерлiк теориялары «қаһармандар» теориясы және «қасиеттер» теориясы, тұлғалық-жағдайлық теориялар, әсерлесу теориясы – күту, алмасу теориялары, мотивациялық теориялар.

Қазiргi заманғы және жалпы типтер және лидерлiк типтер. Г, Лассуэлдiң психопатологиялық типологиясы, Д. Рисманның саяси «типтер» типологиясы, «макиавеллистiк тұлға» теориялары, Дж. Д. Бардердiң президенттер теориясы, Д.М. Барбенстiң типологиясы. Лидерлiктi, саяси жетекшiлiктi зерттеу, К. Левиннiң, Р. Липиттiң, Р. Уайттың, М. Басстың, Г. Дантеманның, Ф. Райдың, Х. Вамбаха және т.б. лидерлiк феноменнiң қазiргi заманға бағыты. Саяси тәртiп, мәдениет және лидерлiктiң типтерi.

Топ психологиясы

Шағын топ психологиясы

Топтардың әлеуметтiк -психологиялық ерекшелiктерi. Топтық норма, рөлдер мен топтық статус және бедел (авторитет).

Қоғамдық субъект ретiнде топ түрлерi және сипаты. Шағын топ бiрiккен iс-әрекет субъектiсi ретiнде (Г.М. Андреева, А.В. Петровский).

Әлеуметтiк бейім-бағдар түсiнiгi, оның құрылымы функциялары. Лапьер бойынша аттитюдтардың әлеуметтiк мiнез-құлыққа әсерi. Әлеуметтiк статус, әлеуметтiк рөл және конформизм сипаттамасы. Саясаттағы топ құрылымы жне типологиясы. Топтық бiрiктiру деңгейлерi: уақыт, құрам, құрылым, мақсат т.б. бойынша. Саясаттағы шағын топтың қалыптасу кезеңдерi. Лидер және топ. Лидердiң тобы, «командасы». Командалы топ типтерi.

Саясаттағы үлкен топ психологиясы

Үлкен саяси топтар. Әлеуметтiк-топтық сана. Әлеуметтiк-топтық идеология. Үлкен топтың даму деңгейлерi. Саяси психология қырлары: буржуазия, жмысшы топ, шаруа, интеллигенция, элита. Маргиналды топтардың ерекшелiгi. Ұлттық-этикалық топтар. Негiзгi түрлерi. Ұлттық мiнез, ұлттық сезiм, ұлттық көңiл-күй. Ұлттық мiнездi зерттеу кезеңдерi. Ұлттық сана жне өзiндiк сана. Ұлттық менталитет туралы түсiнiк. Базалды тұлға түсiнiгi. Үлкен топтың қрылымы мен ерекшелiктерi. Үлкен саяси топтар классификациясы. Үлкен топтарды зерттеу әдiстерi. Үлкен стихиялы қалыптасқан топтар ерекшелiгi. Уақыттық, құрылымдық сипаттағы топтар. Дiни қауымдастықпен ұйымдардың психологиялық ерекшелiктерi. Исламдың фундаментализм, христиан дiнi, католицизм сияқты әлемдiк дiни ағымдар сипаттамасы.

Топаралық қатынас ерекшелiктерi

Саяси және топаралық қатынасты зерттеу механизмi ретiнде. З. Фрейдтiң, Н. Миллердiң, Д. Доллардың мотивациялық бағыты, М. Шерифтiң ситуативтi бағыты, В. Агеевтiң iс-әрекеттiк бағыты, А. Тэшвелдiң когнитивтi бағытында топаралық қатынасты зерттеу. Дискриминация, ассимиляция, бейбiт өмiр сүру жне изоляция топаралық қатынас процестерi ретiнде. Саяси билiк түсiнiгi. Саяси билiктiң психологиялық механизмдерi мен аспектiлерi. Билiктiң тарау деңгейлерi. Түрлi ғылыми бағыттар мен мектептерде саяси билiктi анықтау. Билiк лигитимдiлiгi жне оның эмпирикалы көрсеткiштерi. Саяси билiктiң лигимитизациялануының факторлары. Лигитимдiлiк және суверенитет.

Саясаттағы бұқара психологиясы.

Бұқаралық сана

Бұқара жне бұқаралық психология түсiнiгi. Бұқара түрлерi. Бұқара сапасы. Бұқаралық сана анықтасы. Негiзгi сипаттамалар. Құрылымы, пайда болуы, көрiнуi және бұқараға әсер ететiн механизмдер. Бұқаралық саяси сананың субъектiсi. Саяси бұқаралық сананың бағалы жне мазмұндық дифференциясы. Бұқаралық сананың макроформасы. Индивид және бұқаралық сана. Бұқараның индивидке серi.

Бұқаралық саяси көңiл-күй психологиясы

Осы феноменнiң зерттелу тарихы; Аристотель, Н. Макиавелли , Г.В. Платонов, А.Н. Леонтьев. Саяси мәдениет түсiнiгi. Саяси мiнез-құлық. Саяси көңiл-күйдiң саяси жүйемен байланысы. Көңiл-күй табиғаты, пайда болу кездерi. Көңiл-күйдiң көрiнуi. Даму циклы, динамикасы, негiзгi функциялары. Бұқаралық күйге әсер ету әдiстерi. Бұқаралық қозғалыстағы бұқаралық көңiл-күй. Бұқаралық көңiл-күй саяси жүйе модикациясы.

Мiнез-құлықтың стихиялы формасының психологиясы

Мiнез-құлықтың стихиялық формаларын анықтау. Стихиялы мiнез-құлықтың жалпы механизмдерi. Стихиялық мiнез-құлықтың негiзгi субъектiлерi. Тобыр психологиясы. Тобыр типологиясы мәселесi. Тобырдың саяси мiнез-құлқы. Стихиялы мiнез-құлықтың негiзгi формалары; бұқаралық дүрбелең, бұқаралық агрессия. Олардың пайда болу себептерi, дамуы жне оларға әсер ету механизмдерi.

Саяси сайлау процесс ретiнде.

Сайлау процес ретiнде. Саяси сайлаудың формалары, деңгейлерi және факторлары. Сайлаудың түрлi бағыттары: жағдайлық, әлеуметтiк, манипулятивтi, индивидуалды психологиялық. Саяси сайлаудың әлеуметтiк-психологиялық механизмдерi. Тұлғаның саяси бағытталу мәселесi. Саяси сайлаудың формалары, деңгейлерi. Саяси сайлауды ұйымдастыру, өткiзу және қорытындылау.

Саяси бағдарлардың ерекшелiктерi. Саяси бағдарлар туралы түсiнiк. Роль жне идентификация сайлаудың факторы ретiнде.Саяси және басқару орындарына үмiткерлерге сайлаудың құндылықтары. Саяси сайлаудың процесс ретiндегi сипаттамасы. Саяси сайлаудың түрлерi жне деңгейлерi. Саяси қызығушылықтардың пайда болуы. Сайлауды ұйымдастыру,өткiзу және аяқтау. Саяси сайлаудың қортындысын шығару.

# СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ:

# 1. Саяси сана тсiнiгi.

# 2. Әлеуметтiк-саяси психологиясының объектiлерi мен субъектiлерi.

# 3. Саяси зiндiк сана жне бейсаналық.

# 4. Саяси құбылыстар мен феномендерде зертеудегi әлеуметтiк психологияның ерекшелiктерi.

# 5. Әлеуметтiк-саяси психологияның қалыптасуы.

# 6. Бұл ғылымның даму кезеңдерi мен бағыттары.

# 7. Отандық ғылымда әлеуметтiк-саяси психологияның қалыптасуы және дамуы.

# 8. Әлеуметтiк-саяси психологияның методологиясы және негiзгi категориялары.

# 9. Әлеуметтiк-саяси психологияның негiзгi әдiстерi.

# 10. Зерттеушiге, зерттеуге және нәтиженi өндеуге қойылатын талаптар.

# 11. Қоғамдық жне саяси құрылымдардың, заңдылықтар классификациясы және өзара әрекеттесу механизмдерi.

# 12. Экстремизмнiң психологиялық ерекшелiктерi.

# 13. Ұлтшылдық, шовинизм жне патриотизм түсiнiктерi туралы.

# 14. Этноцентризм түсiнiгi. Этноцентризм түрлерi және жүзеге асыру түрлерi.

# 15. Әлеуметтiк стереотиптердi анықтау жне терминнiң пайда болу тарихы.

# 16. Каузалды атрибуция түсiнiгi анықтау.

# 17. Интеракционизм сипаттамасы. Мiнез-құлық стратегиялары және мотивтерi.

# 18. Конфликт деген не? Саяси конфликт ерекшелiктерi.

# 19. Конфликттiң дамуын бақылау.

# 20. Конфликттi шешуде мiнез-құлықтың эффективтi стратегиялары.

# 21. Тұлға және лидер психологиясы.

# 22. Саяси лидер типологиясы.

# 23. Топ туралы түсiнiк.

# 24. Шағын топ құрылымы және ерекшелiктерi.

# 25. Ұйымдастыру және бiрiктiру сипаты бойынша үлкен топ типтерi.

# 26. Ұлттық менталитет түсiнiгi.

# 27. Топаралық қатынас концепциясы.

# 28. Тлғаның саяси бағытталу мселесi.

# 29. Саяси сайлаудың процесс ретiндегi сипаттамасы.

# 30. Бұқаралық көңiл-күй және мiнез-құлық психологиясы.

# 31. Тлғаның саяси бағдар мселесi.

# 32. Саяси сайлаудың процесс ретiндегi сипаттамасы.

# 33. Бұқаралық көңiл-күй жне бұқаралық мiнез-құлықтың психологиясы.

# 34. Қоғамның саяси өмiрiне адамдардың ниеттенуi жне саяси қызығушылығы.

# 35. Саяси сайлаудың түрi және деңгейi.

# 36. Саяси сайлауды зерттеудегi социологиялық бағыттар.

# 37. Саяси сайлауды зерттеудегi манипулятивтi бағыттар.

# 38. Құндылық және прагматикалық сайлау.

# 39. Сайлауды ұйымдастыру, өткiзу және аяқтау.

# 40. Сайлауға әсер ететiн факторлар.

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

**Негізгі:**

1. Андреев А.Политическая психология. М., 2002.
2. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. - Ростов-на-Дону, 2002.
3. Блондель Ж. Политическое лидерство. - М., 2002.
4. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. - М., 2004.
5. Дмитриева А.В. Политическая социология США. СПб.2001.
6. Иванов В.А. Политическая психология. - М., 2003.
7. Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. - М., 2003.
8. Мощенко А.В. Политическая психология. М., 2004.
9. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии.М.2001 г.
10. Шварценберг Р.М. Политическая социология. - М.. 2002.
11. Шестопал Е.Б. Политическая психология. - М., 2002.
12. Шестопал Е.Б. Очерки политической психологии. - М., 2003.
13. Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. – СПБ., 2002.

**Қосымша:**

1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. – М., 2001.
2. Каверин С.Б. Потребности власти. – М.. 2000.
3. Косолапов Н.А. Политика – психологический анализ социально-территориальных систем: основы теории и методологии. М.1994 г.
4. Крамник В. В. социально-психологический анализ политической власти. Л.1991 г.
5. Лебон Г. Психология народов. М. 1999 г.
6. Макиавелли Н.Государь.-М.1980 г.
7. Московичи С. Век толп. Психология масс. М.1995 г
8. Психология масс и фашизма. - СПБ: Университетская книга,1997.
9. Стефаненко Г.С. Этническая психология. М. 2000 г.
10. Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов на Дону: Феникс, 1998.
11. Политология: Энциклопедический словарь. – М.1993 г.
12. Политология. Учебник для вузов. / М.Н. Марченко - М.,1997.