**ТІРЕК ЛЕКЦИЯЛАР**

**1-ЛЕКЦИЯ**

 Қоғам мәселесі, оның ерекшелігі және оның адаммен байланысы әлеуметтік философиядағы орталық мәселе болып табылады. Қоғамның анықтамсын беретін бірнеше ыңғайлар бар.

 Қоғам – объективті әлеуметтік заңдардың негізінде дамитын ашық материальдық жүйе, адамдардың іс-қызметінің формасы, оларды әлеуметтік ұйымдастырудың құралы.

 Қоғамдық өмір бүкіл әлеуметтік процесстердің жиынтығы ретінде көптеген қоғамдық ғылымдардың объектісі болып табылады, ал философиялық ойлау сферасында оның мазмұны әлеуметтік философияда зерттеледі. Ол өз кезегінде қоғамның жай-күйін біртүтас жүйе ретінде қарастырады яғни антропоцентризм принципіне сүйене отырып жалпы заңдылықтарын, қозғаушы күштерін, оның қоршаған ортамен, табиғатпен қарым-қатынасын зерттейді. Әлеуметтік жүйенің негізін адамдардың өндірістегі біріккен іс-қызметі, адамдардың тіршілік етіп, өмір-снруіне қажетті өндірістік жағдайлары, сондай-ақ қоғамдық тіршілік иесі ретіндегі ажамдардың өзі құрайды..

**2-ЛЕКЦИЯ**

Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.

 Қоғам сонымен бірге ақпараттарды тарататын ерекше механизм және мұраға ие болудың құралы ретінде сипатталады. Дегенменде ең бастысы әлеуметтік материяның оның қозғалыстың басқа түрінен ерекшелігі ол өзіне материальдық процессті қамтып қана қоймайды, сонымен бірге рухани процесстерді, сананы да қамтып осынысымен қоғамдық өмірдің мазмұны мен деңгейін де айқындайды. Қоғамның құрылымдық сипаты оның элементтік базасын тауып қана қою емес, сондай-ақ осы элементтердің і-әрекет етіп, дамуындағы орны мен ролін айқындау.

**3-ЛЕКЦИЯ**

Қоғам - тұрақты дамып отыратын жүйе. Ол өзінің даму барысында белгілі бір заңды кезеңдерден өтті.Ол әлеуметтік ғылымдарда өркениеттік критерийлер тұрғысынан қарастырылады.

 Қоғамның дамуындағы басты көрсеткіш қоғамдық қатынастардың сипаты, адамдық фактордың рухани деңгейі, әлеуметтік құрылымдардың демократиялылығы. Қазіргі қоғамның ерекше белгілері өндірістің масштабының кеңдігі, өндірісті ақпараттық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуі, өмірлік іс-әрекеттерде демократиялық формалардың бекітілуіғылым мен рухани мәдениеттің дамуы басқа салаларға қарағанда басым дамуы жатады.

Қоғам туралы философиялық ілім философияның тарихи және құрамды бөлігі ретінде ұзақ даму жолынан өтті.

**4- ЛЕКЦИЯ**

Ежелг» кезеңде оның көптеген қағидалары болды. Демокрит адамзат тарихын табиғи процесс ретінде қарастырып, ала адамдардың қоғамға дейінгі кезеңнен қоқамға өту жағдайын «мұқтаждық» деп анықтап, ос мұқтаждық адамдарды білім алуға. Қор жинауға ұмтылдырды деп есептейді. Қоғамдық өмір адамдардың заң алдындағы тепе-теңдігімен, олардың ақылы-ойының күшіне сенуімен, әлеуметтік-этикалық күрделі проблемаларды танып-біліп шеше білуімен ерекшеленеді. Платон «идеальдық мемлекет» жөніндегі ілімін жасады.адамның табиғаты мен әділеттілік арасындағы байланысты негіздеуге ұмтылды.. Аристотель қоғамды адамдардың өздерінің әлеуметтіук инстинктерін қанағаттандыратын адамзаттық индивидтердің жиынтығы ретінде қарастырды. Адам туралы ілімінде олардың руханилық,и адамгершілік сияқты сипатты белгілерін атап көрсетіп, қоғамды болмыстың әлеуметтік, саяси бастаулары ретінде қарастырды. Осылайша өзінің заңдылықтары бар болмыстың ерекше түрі ретінде қоғам туралы ілімнің негізі қалыптасты.

**5- ЛЕКЦИЯ**

 Қоғамдық өмір бүкіл әлеуметтік процесстердің жиынтығы ретінде көптеген қоғамдық ғылымдардың объектісі болып табылады, ал философиялық ойлау сферасында оның мазмұны әлеуметтік философияда зерттеледі. Ол өз кезегінде қоғамның жай-күйін біртүтас жүйе ретінде қарастырады яғни антропоцентризм принципіне сүйене отырып жалпы заңдылықтарын, қозғаушы күштерін, оның қоршаған ортамен, табиғатпен қарым-қатынасын зерттейді. Әлеуметтік жүйенің негізін адамдардың өндірістегі біріккен іс-қызметі, адамдардың тіршілік етіп, өмір-снруіне қажетті өндірістік жағдайлары, сондай-ақ қоғамдық тіршілік иесі ретіндегі ажамдардың өзі құрайды..

**6-ЛЕКЦИЯ**

“Техника” терминінің тамыры грек және латын тілдерінде, алғашқы мағынасында құрылысшының, ағаш шеберінің өнері, кеңірек мағынасында өндірістегі және басқа қызмет салаларындағы өнер дегенді білдіреді.

Философияда техника ұғымы әдетте екі оппозициялық мағынада қолданылады: біріншіден, қызметтің жасанды материалдық құралдарының, яғни артефактілердің жиынтығы ретінде. Екіншіден, терминнің алғашқы мағынасына сәйкес – жасай білудің, әдістердің жиынтығы ретінде. Сонымен, техника – құралдар мен инструменттердің материалдық-заттық ерекше саласы; қызмет тәсілі, оның ішінде – құралды қолдану тәсілі.

Философиялық антропология техниканы адамның әлсіздігінің орнын толтыру үшін пайда болған, табиғи заңдылықтарды жүзег асыру тәсілі ретінде түсінеді, адамға әуелден тән “табиғи технологияның” іске асуы деп қарастырады.

Сонымен, техника философиясы зерттейтін мәселелер қазіргі таңда өте маңызды, сондықтан техника философиясы жалпы философияның жаңа бағыты және ол өзінен басқа онтология, гносеология, философиялық антропология, экзистенциализм, әлеуметтік философия және тағы басқа бағыттармен тығыз байланысты, болашағы бар бағыт.

Ойымызды қорытсақ, техника философиясы техника феномені табиғатын, оның пайда болу және даму кезеңдерін жан-жақты зерттеп, оның қазіргі адамға, жалпы қоғамға тигізетін оң және теріс ықпалын талдайды, техниканың болашағы туралы ғылыми болжамдар жасайды.

**7- ЛЕКЦИЯ**

Философиялық антропология техниканы адамның әлсіздігінің орнын толтыру үшін пайда болған, табиғи заңдылықтарды жүзег асыру тәсілі ретінде түсінеді, адамға әуелден тән “табиғи технологияның” іске асуы деп қарастырады.

Сонымен, техника философиясы зерттейтін мәселелер қазіргі таңда өте маңызды, сондықтан техника философиясы жалпы философияның жаңа бағыты және ол өзінен басқа онтология, гносеология, философиялық антропология, экзистенциализм, әлеуметтік философия және тағы басқа бағыттармен тығыз байланысты, болашағы бар бағыт.

**8- ЛЕКЦИЯ**

Қоғам сонымен бірге ақпараттарды тарататын ерекше механизм және мұраға ие болудың құралы ретінде сипатталады. Дегенменде ең бастысы әлеуметтік материяның оның қозғалыстың басқа түрінен ерекшелігі ол өзіне материальдық процессті қамтып қана қоймайды, сонымен бірге рухани процесстерді, сананы да қамтып осынысымен қоғамдық өмірдің мазмұны мен деңгейін де айқындайды. Қоғамның құрылымдық сипаты оның элементтік базасын тауып қана қою емес, сондай-ақ осы элементтердің і-әрекет етіп, дамуындағы орны мен ролін айқындау.

**9- ЛЕКЦИЯ**

Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.

**10- ЛЕКЦИЯ**

Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.

**11- ЛЕКЦИЯ**

Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.

**12- ЛЕКЦИЯ**

 Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.

**13- ЛЕКЦИЯ**

Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.

**14- ЛЕКЦИЯ**

Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.

**15-ЛЕКЦИЯ**

Қоғамдық өмір әлеуметтік материя ретінде материальдық дүниенің қозғалысының жоғары формасы болып табылады. Қоғам табиғаттың өзгерісінің нәтижесінде пайда болды да, өзінің пайда болған күнінен бастап өзге материальдық жүйелерден ерекшеленетін ерекше жүйелік ұйымб ерекше элементтік база ретінде сипатталды. Ол өзіне материальдық және рухани өндірісті, қоғамдық қатынас тардың түрлі формаларын, базисті және қондырманы, әлеуметтік құрылымды., саяси институттарды қамтиды.