**«Әлеуметтік-философиялық талдаудағы руханилық пен интеллект»**

**пәні бойынша**

**Дәрістер жинағы**

**1 Дәріс**. Руханилық онтологиясы

1. Онтология: рухани болмысы параметрлері
2. Мифологиядағы, теологиядағы, философиядағы руханилық мәселесі
3. Руханилықтың субстанционалдануы
4. Рухани әлем константтары мен гипотетикасы

Болмыс туралы ілім – онтолгия. Рухани және материалдық болмыс. Рухани болмыстың ерекшеліктері. Мифологияның қызметтері және руханилық. Теология руханилық ретінде. Философия тарихындағы руханилық туралы ойтолғамдар. Руханилықтың метафизикалық, гипотетикалық, эстетикалық көріністері. Идеялар, Логос, Нусс туралы әлем және оның сабақтастығы. Руханилық пен идея субстанционалдық және аксиологиялық құндылық ретінде. Рухани әлем құндылығының тұрақтылығы мен динамикасы.

2. Дәріс. Руханилық туралы философиялық ойлардың даму тарихы

1. Көне замандағы руханилық пен идея
2. Орта ғасырдағы руханилық туралы пайымдаулар
3. Қайта өрлеу дәуірі мен Жаңа заман кезеңіндегі руханилық
4. ХХ ғасырдағы руханилық алаңы

Руханилықтың философия тарихындағы құндылық ретінде тұрақтылығы мен өзгергіштігі. Алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі руханилық пен идеялардыңғ құндылығы. Теологиядағы руханилық мәселесі. Антика дәуірі мен көне Қытайдағы руханилық. Ежелгі Үнді философиясындағы руханилық. Алғашқы дәуірлердегі руханилықтың синкреттілігі. Орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуіріндегі руханилық. Жаңа заман кезіндегі руханилық. ХХ ғасыр мәденетіндегі руханилық құндылықтар.

3. Дәріс. Руханилық пен интеллектуалдық концептісінің логикалық-семантикалық мазмұны

1. Руханилықтың концептуалды мазмұны мен логикалық-семантикалық құрылымы
2. Интеллектуалдық концептісінің логикалық-семантикалық мазмұны
3. Руханилық пен интеллектуалдылықтың абстрактілігі мен нақтылануы

Руханилық абстрактілі концепт ретінде. Руханилық концептісінің мазмұны: денотаты, семалары, архесемалары, коннатативті мағыналары, макрокомпонттері, фреймдері – лингвистикалық және лингвистиикалық философияның пәні ретінде. Руханилық концептісінің метафизикасы мен эстетикасы.

Интеллектуалдық абстрактілі концепт ретінде. Интеллектуалдық концептісінің мазмұны: денотаты, семалары, архесемалары, коннатативті мағыналары, макрокомпонттері, фреймдері – лингвистикалық және лингвистикалық философияның пәні ретінде. Интеллектуалдық концептісінің метафизикасы мен эстетикасы.

**4 Дәріс.** Руханилық пен мораль: тарихи және әлеуметтік таным аясында

1. «Мораль – руханилықтың негізі ретінде» тезисі
2. Мораль мен адамгершілік бастаулары: этикалық, эстетикалық, синергетикалық, интуитивистік парадигмалар.
3. Моральдік құндылықтар идеологиясы мен обьективтілігі

Руханилық және мораль. Моральдің онтологиясы. Этикадағы негізгі мораль туралы бағыттар мен түсініктер. Моральдің конституциясы. Моральдік келбет пен адамгершіліктің тарихи бстаулары. Моральдің этикалық, эстетикалық, синергетикалық, интуитивистік т.б. өлшемдері. Мораль идеологиясы мен аморальділік: психологиялық, философиялық, саяси-әлеуметтік тұрғыдан негізделуі.

**5 Дәріс.** Рухани әлем обьективтілігі мен адамның рухани әлемі – субьективтілігі

1. Мораль мен руханилықтың обьективті түрде негізделуі
2. Мораль мен адамгершіліктің субьективтілігі
3. Мораль түсінігінің танымдық бағдарлары

Руханилық обьективті – обьективті идеализм негізінде. Обьективтендірілген мораль және оның императивтері. Субьективтендірілген мораль: жалпы адамзаттық, ұлттық, нәсілдік, жыныстық, жас ерекшеліктік т.б. Мәдени-әлеуметтік, саяси-идеологиялық контекстіге мораль. Моральдің институциялануы. Мәдени антропологиядағы руханилық.

1. **Дәріс.** Қазіргі қоғамның мәдени-философиялық контексіндегі руханилық

1.Моральдің мәдени-философиялық, теориялық-әдіснамалық, саяси-әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық түрде институциялануы.

2. Қазіргі заманғы мораль: абсолютті және салыстырмалы этика

3. Қазіргі заманғы мораль түсінігіндегі әлеуметтік детерминанттылық, стереотиптер мен заманауи табулардың архетиптік негіздемелері.

Моральдік ресми және ресми емес институттар. Мәдени-философиялық институт. Моральдің теориялық-әдіснамалық түрде ресмиленуі. Саяси-әлеуметтік моральдік институттар: жалғандық пен шынайылық. Мораль тәрбие мен адамды қалыптастырушы құрылым мен ілім ретінде: психологиялық-педагогикалық теориялар мен тәжірибелер. Моральдік адам келбетінің қалыптасуының обьективті және субьективті шарттары. Моральдің экзистенциалдық, прагматистік, персоналистік, перфекционистік бағдарлары.

1. **Дәріс**: Қазіргі заманғы мәдениет
2. Қазіргі заманғы рухани мәдениет құндылықтары: ретроспектиа-интроспектва, перспектива
3. Модернистік-постмодернистік-метамодернистік құндылықтардың құрылымдауны мен дезинтеграциялауны
4. Қазіргі заманғы мәдени құндылықтар: жалпыадазматтық және ұлттық

Рухани құндылықтың жалпылығы, абстрактілігі, нақтылығы, концептуалдануы, императивтенуі, табулығы т.б. тұрақтылықтардың құбылуы. Модернистік мәдениет және оның қоғамдық өмірге ықпалы: классика, дәстүршілдік, логикалықпен арақатынас. Постмодернистік мәдениеттегі руханилық мәселесі. Метамодернизм заманындағы руханилық мәселесі. Заманауи рухани құндылықтардың потенциалдары.

**8 Дәріс.** Қазіргі заманғы ақиқат-сенім-адасу мәселелерінің жаңаша қойылуы

1. Ақиқат мәселесінің философиядағы қайта қарастырылуы
2. Сенім мен адасу: проблемалық дискурс алаңы ретінде
3. Құндылықтық бағдарлардағы өзгерістер: әлеуметтік мифтердің экзистенциясы

Қазіргі заманғы ақиқаттың релятивистік тұжырымдамасындағы кибернетикалық синергетикалық және плюралистік картинаның ерекшеліктері. Ақиқаттың құндылықтық бағдарлары: стреотиптер мен жаңашылдық. Қазіргі заманғы діни сенім. Құндылықтардың қайта бағалануы. Әлеуметтік мифтердің құбылуы мен динамикасы.

1. **Дәріс.** Интеллектуалдылық туралы ойлардың эволюциясы
2. Адамзат эволюциясындағы ақыл мен күштің қайшылығы
3. Адамзат тарихындағы рационалдылықтың құндылыққа айналуы: логоцентризм мен еуропоцентризмнің қазіргі заманғы келбеті
4. Интеллект түсінігі мен оның басты бағдарлары

Ақыл, Сөз, Ойлаудың архаикалық және мифологиялық дәуір мәдениетіндегі көріністері. Ақыл мен күштің диалектикасы мен оның адамзат өміріндегі көріністері. Мәдени-әлеуметтік өмірдегі ақыл мен психология мен философиядағы ақыл (интеллектуалдылық) ұғымы. Логоцентризм табиғаты: постмодернистік және заманауи ойтолғам обьектісі ретінде. Интеллектуализмнің құндылыққа айналуы. Интеллектуалдықты бағалау параметрелері бойынша рухани төңкерістер: ғылыми төңкерістер, индиго феномені, жасанды интеллект т.б.

9 Дәріс. Интеллектуалдылық туралы ойлардың эволюциясы

1. Рационализм бастаулары және рационалдылық туралы пайымдаулар

2. Метарационалдылық пен нарративті білімдер, ғылыми емес білімдердегі рационалдылық пен интеллект

3. Қазіргі заманғы интеллектуалдық идеологиясы мен тәжірибесі

4. Ғылыми интелектуалдылық және ғылым этикасы

Рацонализм бағыты және оның эволюциясы. Ақылдың құндылық ретінде бағалану эволюциясы. Логоцентризм мен интеллектуалдылықтың ғылыми емес білмдердегі баламалық деңгейі. Интеллектуалдылық культі мен оның параметрлері: өлшеу мен дамыту. Интеллектуалдылықтың институционалдануы мен идеологиялануы: тұрмыстық-экзистенциалдық, саяси-әлеуметтік, прогрессивті-жаһанданушылық, ақпараттық-постадамдық қоғам аясында. Метарационалдылық пен интеллектуалдылық. Ғылымдағы интеллектуалдылық. Ғылым этикасының тиымдары. Шизофренияға басқаша көзқарас.

**10 Дәріс.** Сыни, продуктивті, стандартты емес, латералды, эвристикалық, креативтілік ойлаудың әлеуметтік психологиялық астарлары мен философиялық мазмұны

1. Рефлексия мен перфекционизмдегі интеллектіні жетілдіру технологиясы
2. Сыни және продуктивті ойлаудың маңыздылығы мен технологиялары
3. Стандартты емес және латералды ойлау
4. Креативті ойлау және оның құндылықтық мағыналық маңыздылығы

Рефлексия. Сыни ойлау және оның институционалдануы. Продуктивті ойлау және оның компьютерлік бағдарлануы. Стандартты емес ойлау тренингтері мен оның практикада қолданылуы. Эвристика – жаңалық ашу логикасы ретінде. Фантастикалық және мифтік ойлаудың арақатынасы мен оның жалпылама шаблондары. Креативтілік және оның қоғамдық өмірдің барлық саласындағы қолданылуы: бизнес, экономика, саясат, менеджерлік, ғылым т.б.

**11 Дәріс.** Психологиялық-психикалық (бейсаналық) процестер және интеллектуализм: дағдылары мен тренингтер

1.Интеллектуалдылықты жетілдіру педагогикасы мен ақыл-ой тәрбиесі

2. Психологиядағы интеллектуалдылықты жетілдіру тәжірибелері: жаттығулар мен тренингтер

3. Интеллектуалдылықтың генетикалық табиғаты мен әлеуметтік қырлары

4. Интелектуалдылықтың адамзат прогресі үшінші маңызы

Ақыл-ой тәрбиесінің тарихы мен философиялық мазмұны. Ақыл-ой тәрбиесіінң институционалдануы. Білім берудың бастаулары. Есті, кең ойлауды, логикалықты, продуктивті ойлауды жаттықтырудың ресми тәжірибелері. Психологиядағы ақылды шынықтырудың жаттығулары. Адамзат прогресіндегі ақылдың ықпалы мен өрісі.

**12 Дәріс.** Виртуальді әлемдегі интеллектуалдылық пен цифрлық интеллектуалдылық

1. Жасанды интеллект және оның болмысы
2. Цифрлық қоғамдағы жасанды интеллект
3. Жасанды интеллект ғылым этикасы мәселесі аясында
4. Жасанды интеллектінің даму бағдарлары

Виртуалды әлем туралы философиялық пайымдаулар. Ақпараттық қоғам туралы әлеуметтік философиялық пайымдаулар. Виртуалды әлем мен цифрлы қоғам экзистенциясы: жауапкершілік, мотивация, оптимизм. Қоғамдық өмірді және ғылымдарды цифрландыру мәселелері: қазіргі күйі мен перспективасы. Жасанды интелектінің даму бағдарлары: футурологиялық болжамдар. Жасанды интеллектідегі эмоцияның, интуицияның, сезімдіктің, мақсат қоюдың, белсенділіктің қатынаспауы.

1. **Дәріс.** Перфекционизмдегі интеллектуалдылық пен сельф-менеджмент

1. Перфекционизмнің психологиялық-философиялық бағыт ретіндегі өмірлік-тәжірибелік, қолданбалық маңызы

2. Перфекционизмнің интеллектіні жетілдіру мақсаты: мотивациялар мен жаттығулар

3. Өзін-өзі жетілдірудің философия тарихындағы негіздері және заманауи сельф-менеджмент

4. Сель-менеджменттегі интеллектуализм мен білім

Перфекционизмнің арғы бастаулары: өзіңді өзі таны. Шығыс философиясындағы өзіне-өзі үңілу мен жетілдіру бағдарлары: тренингтер мен медитациялардың философиялық мазмұны. ХХ ғасырдағы перфекционизм бағыты. Адамның интеллектуалдық жағынан өзін-өзі жетілдіруі технологиялары. Зиялылық пен білмділік өлшемдері. Сельф-менеджмент арқылы өзін-өзі интеллектуалдық деңгейін жетілдіру мақсаты мен технологиялары. Рефлексия мен өзіндік сын. Перфекционизмге сыни көзқарастар. Табиғи-генетикалық қабілет пен интелектуалдылықты қалыптастырудағы әлеуметтік факторлар.

**14 Дәріс.** Қазіргі заманғы құндылықтық бағдарлар: қайта бағалау мен тұрақтылық

1.Адамзаттың моральдік-рухани келбеті: қазіргі заман мен перспективалар

2. Қазіргі заманғы рухани құндылықтарды қайта бағалау үрдістері

3. Рухани құндылықтар мен интеллектуализмнің болашақтағы келбеті: футурологиялық болжамдар

Рухани-моральдік дағдарыстар: миф, әлде шынайылық. Моральді құқықтың алмастыру беталыстары. Діни мораль мен моральдік реттеушілік қағидаттарының қазіргі заманғы қызметтері. Құндылықтарды қайта бағалау. Ұлттық құндылықтардың келбеті. Рухани және интеллектуалдықтың даму болашағы мен перспективалары. Футурологиялық модельдер.

1. Дәріс. Еліміздегі білім беру мен интеллектуалдық пен зиялылық келбеті.
2. ҚР Интеллектуалды ұлт қалыптастыру саясаты
3. ҚР білім әлеуметтануындағы интеллектуализм мен зиялылық
4. Еліміздегі интеллектуалдылықты өркендету мәселелері

Қазақ халқының интеллектуалдық мүмкіндіктері: тарихи жағдай мен генетикалық код. ХХ ғасыр басындағы интеллектуализм мен білімділік. ХХІ ғасыр басындағы интеллектуализм мен білімділік. Зиялылық пен жоғары білімділіктің әлеуметтанулық мәліметтері: әлеуметтік-философиялық талдау. Еліміздегі интеллектуализмді өрістетудің бағдарлары мен перспективалары. Академиялық білім беру жүйесін жетілдірудің модельдері.