**ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРЫ ҲӘМ ОРТА АРНАЎЛЫ БИЛИМ МИНИСТРЛИГИ**

**ЖОҚАРЫ ТӘЛИМ СИСТЕМАСЫ ПЕДАГОГ ҲӘМ БАСШЫ КАДРЛАРЫН ҚАЙТА ТАЯРЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ҚӘНИГЕЛИГИН ЖЕТИЛИСТИРИЎДИ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ**

**БАС ИЛИМИЙ – МЕТОДИКАЛЫҚ ОРАЙЫ**

**ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНЫНДАҒЫ ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫ ҚАЙТА ТАЯРЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ҚӘНИГЕЛИГИН ЖЕТИЛИСТИРИЎ АЙМАҚЛЫҚ ОРАЙЫ**

**«ГЛОБАЛЛАСЫЎ ҲӘМ СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЗГЕРИСЛЕР ҲӘМДЕ МИЛЛИЙ ИДЕЯҒА ТАЛАПТЫӉ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ”**

**модули бўйича**

**ОҚЫЎ-МЕТОДИКАЛЫҚ КОМПЛЕКС**

**Нөкис – 2018**

Бул оқыў – методикалық комплекс Жоқары ҳәм орта арнаўлы, кәсип өнер тәлими бағдарлары бойынша оқыў методикалық бирлеспелер хызметин Муўапықластырыўшы кеңестиң 201\_\_жыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дағы\_\_\_\_\_\_- санлы протоколы менен мақулланған үлги бағдарламаға муўапық ислеп шығылған.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дүзиўши:**  | - |

|  |
| --- |
| Максетова Мехри Кабуловна.Тарийх илимлери кандидаты, доцент |

 |
| **Пикир бериўши:**  |  - |

|  |
| --- |
| Бердимуратова Алима. Философия илимлери докторы |

 |

Оқыў методикалық комплекс Қарақалпақ мәмлекетлик университети Кеңесиниң 2017 жыл «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_дағы \_\_\_ - санлы қарары менен басып шығарыўға усынылған.

МАЗМУНЫ

[**ИСШИ ОҚЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫ 4**](#_Toc509485603)

[**ТЕОЯРИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛЛАР 20**](#_Toc509485604)

[**ӘМЕЛИЙ САБАҚЛАР УШЫН МАТЕРИАЛЛАР 65**](#_Toc509485605)

[**МОДУЛДЫ ОҚЫТЫЎДА ПАЙДАЛАНАТУҒЫН ИНТЕРАКТИВ ТӘЛИМ МЕТОДЛАР 83**](#_Toc509485606)

[**АССЕССМЕНТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 86**](#_Toc509485607)

[**ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 91**](#_Toc509485608)

[**ПИТКЕРИЙ ЖУМЫСЫ ТЕМАЛАРЫ 107**](#_Toc509485609)

[**ГЛОССАРИЙ 108**](#_Toc509485610)

[**ӘДЕБИЯТЛАР ДИЗИМИ 110**](#_Toc509485611)

**ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРЫ ҲӘМ ОРТА АРНАЎЛЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МИНИСТРЛИГИ**

**БАС ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫҚ ОРАЙ**

**ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНЫНДАҒЫ ПEДAГOГ КAДРЛAРДЫ ҚAЙТA ТAЯРЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫӉ ҚӘНИГЕЛИГИН ЖЕТИЛИСТИРИЎ АЙМАҚЛЫҚ ОРАЙЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | “ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН"Аймақлық орай директори\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Убайдуллаев“\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 йил |

**«ГЛОБАЛЛАСЫЎ ҲӘМ СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЗГЕРИСЛЕР ҲӘМДЕ МИЛЛИЙ ИДЕЯҒА ТАЛАПТЫӉ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ”**

**модули бўйича**

# ИСШИ ОҚЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Миллий идея. Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы бағдары бойынша жоқары билимлендириў мекемелери педагог кадрларын қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин асырыў курсы ушын)

**Нөкис - 2018**

Бул исши оқыў бағдарламасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы, кәсип өнер тәлими бағдарлары бойынша оқыў методикалық бирлеспелер хызметин Муўапықластырыўшы кеңестиң 201\_\_жыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дағы\_\_\_\_\_\_- санлы протоколы менен мақулланған үлги бағдарламаға муўапық ислеп шығылған.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дүзиўши:**  | - |

|  |
| --- |
| Максетова Мехри Кабуловна.Тарийх илимлери кандидаты, доцент |

 |
| **Пикир бериўши:**  |  - |

|  |
| --- |
| Бердимуратова Алима. Философия илимлери докторы |

 |

Исши окыў бағдарламасы Аймақлык орай Илимий-методикалық кеӊестиӊ 2017 жыл «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_дағы \_\_\_ - санлы қарары менен тастыйықланған.

**Кирисиў**

Бағдарлама Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2015 жыл
12 июндағы “Жоқары билимлендириў мекемелериниӊ басшы ҳәм педагог кадрларын қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин жетилистириў системасын және де жетилистириў илажлары ҳаққындағы” ПФ­­­­­-4732-сан Пәрманындағы үстинликке ийе бағдарлар мазмунынан келип шыққан жағдайда дүзилген болып, ол ҳәзирги заман талаплары тийкарында қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин асырыў процесслериниӊ мазмунын жетилистириў ҳәмде жоқары билимлендириў мекемелери педагог кадрларыныӊ кәсиплик компетентлигин турақлы асырып барыўды мақсет қылады.

Бағдарлама мазмуны арнаўлы пәнлер негизинде илимий ҳәм әмелий изертлеўлер, технологиялық раўажланыў ҳәм оқыў процессин шөлкемлестириўдиӊ ҳәзирги заман методлары бойынша соӊғы жетискенликлер, көнликпе ҳәм қәнийгеликлерин қәлиплестириўди нәзерде тутады.

Бағдарлама шегарасында берилип атырған темалар билимлендириў тараўы бойынша педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин асырыў мазмуны, сыпаты ҳәм олардыӊ таярлығына қойылатуғын улыўма қәнигелик талаблары ҳәм оқыў режелери тийкарында қәлиплестирилген болып, бул арқалы жоқары билимлендириў мекемелери педагог кадрларыныӊ тараўға тийисли ҳәзирги заман билимлендириў ҳәм инновация технологиялары, илимий хызметин турақлы жетилистирилиўи тәмийнленеди.

Қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин асырыў бағдарыныӊ өзине тән өзгешеликлери ҳәмде актуаль мәселелеринен келип шыққан жагдайда бағдарламада тыӊлаўшылардыӊ арнаўлы пәнлер шегарасындағы билим, көнликпе, қәнигелик ҳәм де компетенцияларына қойылатуғын талаплар жетлистирилип барыўы мүмкин.

Бул оқыў модулында тыӊлаўшыныӊ оқыў жүклемеси – 28 саат болып, соннан:

 Жәми аудитория оқыў жүклемеси – 26 саат;

 Соннан: Теориялық сабақлар – 10 саат;

 Әмелий сабақлар – 12 саат;

Көшпе сабақлар – 4 саат;

 (Өзбетинше жумыс – 2 саат)

**II. Модул атамасы: Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер ҳәмде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары.**

**Модулдыӊ мақсети:** Тыӊлаўшыларға Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер ҳәмде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары пәни тараўында қолға киргизилген жетискенликлер ҳәм олардан оқыў процессинде пайдаланыўдыӊ нәтийжели методларын таӊлаў ҳәм қоллаў бойынша билим ҳәм көнликпелерди қәлиплестириў.

**2.1.Күтилетуғын нәтийжелер:** Тыӊлаўшылар усы модулды өзлестириў процесинде төмендеги билим ҳәм қөнликпелерге ийе болады.

|  |  |
| --- | --- |
| **Билим** | **Көнликпелер** |
| * Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер ҳәмде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары пәнине тийисли актуал ҳәм әмелий машқалалар мәнис мазмуны ҳәм оларды шешиўге тийисли жаӊа билимлерге ийе болады
 | * Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер ҳәмде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары пәниниӊ актуаль теориялық мәнис мазмунын түсинеди ҳәм түсиндире алады.
 |
| * Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер ҳәмде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары пәни тараўындағы жаӊалықлар мәнис мазмунын биледи.
 | * Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер ҳәмде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары пәни тараўындағы жаӊалықларды анализ ете алады.
* Олардан зәрүр жағдайларда әмелий ис тәжирийбесинде пайдалана алады.
 |
| * + - * Глобалласыў, социал-экономикалық өзгерислер,миллий идеяға талаптыӊ перспективаларына тийисли жаӊа билимлерди алады.
			* Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер процесинде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары бойынша билим ҳәм түсиниклерин кеӊейттиреди.
 | * + - * Глобалласыўға тийисли көз қарас ҳәм билимлерин сабақ процессинде енгизе алады.
			* Социал-экономикалық өзгерислер,миллий идеяға талаптыӊ перспективаларына тийисли жаӊа билимлерди сабақ процессинде енгизе алады.Пәнди өзлестириўдиӊ нәтийжели усылы сыпатында кәмилликке умтылыўда өзи жеке үлги көрсете алады, оқыўшыларға оларды үйретиў технологияларын өзлестиреди.
 |

**2.2 Модул бойынша саатлардыӊ бөлистирилиўи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Темалар** | **тыӊлаўшыныӊ оқыў жүклемеси, саат** |
| **Ҳәммеси** | **Аудиториядағы оқыў жүклемеси** | **Өзбетин****ше жумыс** |
| **Жәми** | **Соннан:** |
| **Теориялық** | **Әмелий сабақлар** | **Тәжирийбе алмасыў (көшпели сабақлар)** |
| 1. | Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  | **Жәми:** | **28** | **26** | **10** | **12** | **4** | **2** |

**2.3. Теориялық ҳәм әмелий сабақлар темалары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модул бирликлери атамасы ҳәм қурамы** | **Сабақ түри** | **Саатлар муғдары** |
| 1 | **Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў**.1.Жәмийет глобалласыўы түсиниги, мазмун-мәниси ҳәм глобалласыў процессинде миллий идеяға талаптың артыўы. 2. Глобалласыў ҳәзирги дәўир раўажланыўын белгилеп беретуғын, улыўмаластыратуғын ҳәм күш-қүдирети сыпатында көринетуғын объектив процесс.3.Глобалласыў процессиниң ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характериниӊ өзгериўи.  | теориялық | 2 |
| 2 | **Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси**1. Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири ҳәм глобал кризислер2. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи3.Глобал машқалалардың келип шығыўы, өмир сүриўи ҳәм шешилиў зәрүрлиги – инсаният жәмийети жаңа цивилизациялық сыпат өзгериўи | теориялық | 2 |
| 3 | **Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў**1.Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде адамзат жәмийетиниң барлық тараўларында өз көринисине ийе болыўы2.Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализ қылыўда идеялық – идеологиялық катнас қылыўдыӊ әҳмийети.3.Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық, руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири | теориялық | 2 |
| 4 | **Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы**1.Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы2. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы3.Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи | теориялық | 2 |
| 5 | **Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли**.1.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим ҳәм баўырыкеӊлик (толерантлық) тиӊ әҳмийети. 2.Ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүрияты3.Ҳәзирги заманда идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары.**.** | теориялық | 2 |
| 6 | **Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў**.1.Жәмийет глобалласыўы түсиниги, мазмун-мәниси ҳәм глобалласыў процессинде миллий идеяға талаптың артыўы. 2. Глобалласыў ҳәзирги дәўир раўажланыўын белгилеп беретуғын, улыўмаластыратуғын ҳәм күш-қүдирети сыпатында көринетуғын объектив процесс.3.Глобалласыў процессиниң ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характериниӊ өзгериўи.  | әмелий | 2 |
| 7 | **Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси**1. Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири ҳәм глобал кризислер2. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи3.Глобал машқалалардың келип шығыўы, өмир сүриўи ҳәм шешилиў зәрүрлиги – инсаният жәмийети жаңа цивилизациялық сыпат өзгериўи | әмелий | 2 |
| 8 | **Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў**1.Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде адамзат жәмийетиниң барлық тараўларында өз көринисине ийе болыўы2.Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализ қылыўда идеялық – идеологиялық катнас қылыўдыӊ әҳмийети.3.Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық, руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири | әмелий | 2 |
| 9 | **Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы**1.Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы2. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы3.Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи | әмелий | 2 |
| 10 | **Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли**.1.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим ҳәм баўырыкеӊлик (толерантлық) тиӊ әҳмийети. 2.Ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүрияты3.Ҳәзирги заманда идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары. | әмелий | 4 |
|  | **ЖӘМИ:** | **22** |  |

**2.4. Өзбетинше жумыс ушын темалар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Модул бирликлери бойынша өзбетинше таярланыў темалары** | **Саатлар муғдары** |
| 1 | Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер ҳәмде миллий идеяға талаптыӊ перспективалары бойынша газета ҳәм журнал материалларын топлаў, интернет материалларын алыў, оларды анализ қылыў | 2 |
|  | **Жәми:** | **2** |

**БАҲАЛАЎ КРИТЕРИЯЛАРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Оқыў-тапсырма түрлери** | **Максимал балл** | **Баҳалаў критериялары** |
| **2,5** | **"айрықша"2,2-2,5** | **"жақсы"1,8-2,1** | **"орта"1,4-1,7** |
| **1.** | Тест-сынаў тапсырмаларын орынлаў | 0,5 | 0,4-0,5 | 0,34-0,44 | 0,28-0,3 |
| **2.** | Оқыў-проект ислерин орынлаў | 1 | 0,9-1 | 0,73-0,83 | 0,56-0,7 |
| **3.** | Өзбетинше жумыс тапсырмаларын орынлаўӨӨ | 1 | 0,9-1 | 0,73-0,83 | 0,56-0,7 |

**III. МОДУЛ МАЗМУНИ**

**3.1. Теориялық сабақлар мазмуны:**

**1.Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў**.

1.Жәмийет глобалласыўы түсиниги, мазмун-мәниси ҳәм глобалласыў процессинде миллий идеяға талаптың артыўы.

2. Глобалласыў ҳәзирги дәўир раўажланыўын белгилеп беретуғын, улыўмаластыратуғын ҳәм күш-қүдирети сыпатында көринетуғын объектив процесс.

3.Глобалласыў процессиниң ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характериниӊ өзгериўи

**2.Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси**

1. Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири ҳәм глобал кризислер

2. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи

3.Глобал машқалалардың келип шығыўы, өмир сүриўи ҳәм шешилиў зәрүрлиги – инсаният жәмийети жаңа цивилизациялық сыпат өзгериўи

**3.Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў**

1.Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде адамзат жәмийетиниң барлық тараўларында өз көринисине ийе болыўы

2.Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализ қылыўда идеялық – идеологиялық катнас қылыўдыӊ әҳмийети.

3.Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық, руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири

**4.Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы**

1.Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы

2. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы

3.Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи

**5.Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли**.

1.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим ҳәм баўырыкеӊлик (толерантлық) тиӊ әҳмийети.

2.Ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүрияты

3.Ҳәзирги заманда идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары

 **3.2. Әмелий сабақлар мазмуны**

**1.Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў**.

1.Жәмийет глобалласыўы түсиниги, мазмун-мәниси ҳәм глобалласыў процессинде миллий идеяға талаптың артыўы.

2. Глобалласыў ҳәзирги дәўир раўажланыўын белгилеп беретуғын, улыўмаластыратуғын ҳәм күш-қүдирети сыпатында көринетуғын объектив процесс.

3.Глобалласыў процессиниң ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характериниӊ өзгериўи

**2.Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси**

1. Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири ҳәм глобал кризислер

2. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи

3.Глобал машқалалардың келип шығыўы, өмир сүриўи ҳәм шешилиў зәрүрлиги – инсаният жәмийети жаңа цивилизациялық сыпат өзгериўи

**3.Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў**

1.Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде адамзат жәмийетиниң барлық тараўларында өз көринисине ийе болыўы

2.Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализ қылыўда идеялық – идеологиялық катнас қылыўдыӊ әҳмийети.

3.Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық, руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири

**4.Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы**

1.Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы

2. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы

3.Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи

**5.Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли**.

1.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим ҳәм баўырыкеӊлик (толерантлық) тиӊ әҳмийети.

2.Ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүрияты

3.Ҳәзирги заманда идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары

**IV. Қадағалаў сораўлары**

1. "Глобалласыў" ибарасын илимий айланысқа киргизген алым ким?
2. Жәмийет глобалласыўы түсиниги нени аӊлатады?
3. Глобалласыў процессинде не ушын миллий идеяға талап күшеймекте?
4. Глобалласыўдың ҳәзирги дәўирде үш дереги нелер?
5. Глобалласыў процесси ҳәм информацияласыўдыӊ өз ара байланыс неде?
6. Глобал кризислердиӊ келип шығыў себеплери неде
7. Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири?
8. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи нелерде көринеди?
9. Глобал машқалалардың шешилиў зәрүрлиги нелерге байланыслы?
10. Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде қандай көриниске ийе?
11. Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализи неде?
12. Глобал кризислерди сапластырыўда идеялық – идеологиялық катнастыӊ әҳмийети неде?
13. Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық өзгерислерге тәсири неде?
14. Глобалласыўдыӊ руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири неде?
15. Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы нелерде көринеди?
16. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы нелерде көринеди?
17. Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи?
18. Глобалласыўдың унамлы тәреплери неде көринеди?
19. Глобалласыўдың унамсыз тәреплери неде көринеди?
20. Идеологиялық толерантлық (баўырыкеңлик)дегенимиз не?
21. Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим әҳмийети неде?
22. Ҳәзирги заманның идеологиялық көриниси қандай?
23. Идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары қандай?
24. Белгили бир мақсет жолында барлық қыйыншылыкларды мойнына алыў не деп аталады?
25. Сиясий дүзим ҳәм жәмийетлик институтларды түпкиликли өзгертиўге қаратылған идея ҳәм ҳәрекетлерди сыпатлаўшы сиясий, диний ағым не деп аталады?
26. Жәмийет, мәмлекет, яки халық, миллет, елат тәғдирине қәўип салыўшы, қайғылы әкыбетлерге алып келиўи мүмкин болган идеологиялық қәўиплер топламы не деп аталады?
27. Инсанға тән ақыл ҳәм логиканыӊ орны ҳәм әҳмийетин бийкарлайтуғын ағым не деп аталады?
28. Адамлардыӊ қәлби ҳәм санасына идеологиялық қысымлар тийкарында сиӊдирилип, исеним дәрежесине көтерилген дүньяға көз қарас формасы не деп аталады?
29. Ғәрезли мақсетте өтирик мағлыўматлардан пайдаланыў тийкарында жәмийетлик пикирди шалғытыў мақсетинде МҲҚ да қолланылатуғын усыл, қурал қандай аталады?
30. Идеялық тәсир өткизиў имканиятларыныӊ кеӊейиўи ақыбетинде жер жүзиниӊ барлық территорияларында идеологиялық гүрес улыўмапланетарлық көлемге ийе болыўы не деп аталады?

**V. ОҚЫТЫЎ ҚУРАЛЛАРЫ**

1. Слайдлар
2. Компьютер
3. Интернет системасы
4. Видеопроектор
5. Кадоскоп
6. Флипчарт
7. Презентация
8. Доска
9. Пор
10. Комплекс
11. Маркерлер
12. А2, А3, А4 қағазлары.

 **VI. Әдебиятлар**

**Басшылыққа алынатуғын әдебиятлар:**

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.–Б.176.

2. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: “Ўзбекистон”, 2011.–Б.440.

3. Каримов И.А. Она юртимиз бахти иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. –Т:. “Ўзбекистон”, 2015. –Б.302.

4. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.56.

5. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.48.

6. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон”. – 2017.– Б.102.

7. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.488.

1. **Норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер:**

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги 5106-сон Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4732-сон Фармони.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2752-сонли қарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 26 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сонли қарори.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 242-сонли қарори.

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 27 февралдаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курслари тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 103-сонли қарори.

10. Ўзбекистон Республикаси кодекслари. Расмий нашр. – Т.: Адолат. 2014. –1056 б.

11.Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2012., 52-сон, 583-модда; 2014., 50-сон, 588-модда; 2015., 32-сон, 425-модда.

12. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси. 2002., 12-сон, 215-модда.

13. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси 2002., 12-сон, 213-модда.

14. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси 2003., 9-10-сон, 132-модда.

15. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикасининг референдуми тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси 2001., 9-10-сон, 176-модда.

16. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси 2003., 9-10-сон, 138-модда.

17. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 178-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда; 9-10-сон, 149-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 4-сон, 45-модда, 20-сон, 222-модда.

18. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси 1997., 9-сон, 225-модда.

19. Ўзбекистон Республикасининг “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 2-сон, 36-модда; 1999 й., 9-сон, 229-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 2007 й., 15-сон, 153-модда; 2008 й., 52-сон, 510, 513-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда.

20. Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 1997., 11-12-сон, 295-модда.

21. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 241-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2005 й., 52-сон, 385-модда; 2007 й., 15-сон, 153-модда; 39-сон, 399-модда; 2008 й., 52-сон, 513-модда; 2013 й., 52-сон, 686-модда; 2014 й., 16-сон, 177-модда, 20-сон, 222-модда; 2015 й., 23-сон, 301-модда.

22. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг регламенти тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон, 136-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 153-модда; 29-30-сон, 298-модда; 2008 й., 52-сон, 510-модда; 2009 й., 15-сон, 179-модда; 2011 й., 16-сон, 160-модда; 2013 й., 16-сон, 215-модда; 2014 й., 16-сон, 177-модда, 20-сон, 222-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда.

23. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) ва унинг маслаҳатчилари сайлови тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 17-сон, 220-модда.

24. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 17-сон, 219-модда; 2016 й., 17-сон, 173-модда.

25. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014., 16-сон, 176-модда.

26. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 19-сон, 209-модда.

27. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 52-сон, 645-модда.

28. Ўзбекистон Республикасининг “Чет эл инвестициялари тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 91-модда; 1999 й., 9-сон, 229-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 14-15-сон, 86-модда; 2008 й., 52-сон, 513-модда; 2012 й., 52-сон, 584-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда.

29. Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида” Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2006., 41-сон, 406-модда; 2014., 20-сон, 222-модда.

30. Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 1998. 9-сон, 170-модда.

31. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги

“Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–4732-сон Фармони. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 24-сон, 312-модда. 32.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 242-сон қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 33-сон, 442-модда, 52-сон, 646-модда.

**Ш. Арнаўлы әдебиятлар:**

1. Diane Belcher, Ann M. Johns, Brian Paltridge. New directions in English for specific purposes research. The University of Michigan Press. 2011.

2. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар.– Т.: “Ниҳол” нашриёти, 2013, 2016.–Б.279.

3. Karimova V.A, Zaynutdinova M.B., Nazirova E.Sh., Sadikova Sh.Sh. Tizimli tahlil asoslari.– T.: “O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti”, 2014.–Б.192.

4. Michael Swan, Catherine Walter. The Good Grammar Book. Oxford, 2001.

5. Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие.–.М.: Изд. МГТУ им. Н.Баумана, 2002.-Б.336.

6. Подласый И. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. педаг. вузов. - в 2-х кн. – М.: ВЛАДОС, 1999. – Б.567.

7. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. / под. ред. д.т.н., проф.В.В.Попова, акад.РАО Ю.Г.Круглова.-3-е изд.–М.: “БИНОМ. Лаборатория знаний”, 2012.–Б.319.:ил.

8. Peter Master. English Grammar and Technical Writing. Regional Printing Center. 2004

 9. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер. Серия “Учебное пособие”, 2004.–Б.316.: ил.

10. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие.– Киев:” “МАУП”, 2003.–Б.242.

11. G’ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari.– T.:, Fan, 2010.–Б.686.

**IV. Электрон тәлим ресурслары:**

1. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

[www.edu.uz](http://www.edu.uz).

1. Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуни-

кация технологиялари давлат қўмитаси: [www.aci.uz](http://www.aci.uz).

1. Компютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш: www.ictcouncil.gov.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

5. www. Ziyonet. Uz.

6. [www.infocom.uz](http://www.infocom.uz).

# ТЕОЯРИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛЛАР

**1-тема. Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў. Оныӊ тийкарғы бағдарларын миллий идея контекстинде анализ қылыў зәрүрлиги.**

**Жобасы:**

1. Жәмийет глобалласыўы түсиниги, мазмун-мәниси ҳәм глобалласыў процессинде миллий идеяға талаптың артыўы?

2. Глобалласыў ҳәзирги дәўир раўажланыўын белгилеп беретуғын, улыўмаластыратуғын ҳәм күш-қүдирети сыпатында көринетуғын объектив процесс?

3. Глобалласыў процессиниң ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характериниӊ өзгериўи?

***Таяныш сөзлер:*** *Жәмийет, илим, техника, глобалласыў, машқала, хабар, миллий идея, объектив процесс, улыўмапланетарлық цивилизация, идеология*

**1. Жәмийет глобалласыўы түсиниги, мазмун-мәниси ҳәм глобалласыў процессинде миллий идеяға талаптың артыўы.**

ХХ әсир – дүнья тарийхында цивилизацияның хабар әсири сыпатында раўажланыўы ҳәзирги раўажланыўдын әҳмийетли тәреплерин өз ишине алады. Буны биз дүнья бирлеспесиниң глобалласыў процесси сыпатында көз алдымызға келтирип, ҳәр бир мәмлекет ҳәм жәмийеттиң өз концепциясы ҳәм раўажланыў басқышлары арқалы қабыл етемиз. Сонлықтан да глобалласыў машқалалары ҳәзирги раўажланыўдың кең камтыған көринислерин өзине жәмлестиреди. Өз орнында президентимиз глобалласыў процессине баха берер екен, ХХI - әсир хабар әсири бүгинги күни идеологиялық бирге ислесиў, шериклилик әсири екенлигин атап өтеди. Мәмлекет басшымыз ҳәр қандай атомнан идеологиялық полигонлардың қүдиретли екенлигин атап өтип, глобалласыў процесине айрыкша итибар берилгенлиги ҳәм оның бүгинги раўажланыўымыздағы - социал-сиясий тараўлардағы орны ҳәм әҳмийети ҳәм ақыбетлерин үйрениў зәрүрлигин көрсетпекте.

Илим ҳәм техниканың шексиз раўажланыўы, оның жеңислери халық хожалығына кең көлемде енгизилиўи XXI әсир қарсаңында адамзат жәмийети раўажланыўы ушын пүткиллей жаңа тенденция – глобалласыў процессин жүзеге келтирди.

ХХ әсир 70-жылларында Батыс экономикасының табыслары тийкарында постиндустриал (индустриал жәмийеттен кейинги) жәмийет жүзеге келип атырғанлығы ҳаққында хабар берилган болса, 80-жылларға келип инсанияттың информацияласқан жәмийетке қәдем қойғаны бойынша жуўмақлар шығарылды. 90-жылларға келип болсаа, қәнийгелердиң пикирлерине қарағанда улыўмапланетарлық цивилизация қәлиплесе баслады. Глобалласыў процессин улыўмаинсаный, улыўмапланетарлық цивилизация тийкарын ҳәзирги заман адамзат жәмийетин бирлестирип турған экономикалық, сиясий, мәдений ҳәм коммуникациялық байланыслар қурайды. Мине усы байланыслар улыўмапланетарлық раўажланыўға системалылық бағыш етпекте.

Глобалласыў процесси дүньядағы мәмлекетлер, мәмлекетлердиң өзине тән ҳәм сай раўажланыўын шөлкемлестиреди, бунда болса оның мазмуни ҳәм мәниси көрсетилип, раўажланыўдың социал-экономикалық турмыс тараўларына тәсири ҳәм басқалар өз көринисин табады. Ҳақыйқатында да, глобалласыўдың типологиялық тәреплери планеталарара раўажланыўдың өзине тән басқышлары, қоршаған орталықты қорғаў, базар экономикасының информацияласыўы, руўхый-ағартыўшылық мәселелер халықара бирге ислесиў ҳәм басқалар улыўмалық процесслер сыпатында өз көринисин табады.

Глобалласыў машқала сыпатында ХХI әсирдиң үлкен келешеги болып бармақта, Бул орында глобалласыўды информацияласыў менен өз ара байланыслы екенлиги, оның социал-экономикалық машқалалары, экономиканы раўажландырыў тийкарында әмелге асып атырғанлығын атап өтиў лазым. Орны келгенде соны атап өтиў керек, жәмийеттиң раўажланыў басқышлары өз менталитети тийкарында есапқа алынады. Себеби мәмлекетимиздеги базар қатнасықларына басқышпа-басқыш өтиў, социал қорғаў қылыў мәселелери, руўхый-ағартыўшылық тәреплерин үйрениў, пуқаралардың миллий идея ҳәм миллий идеологиясын, пуқаралық жәмийетин қурыў келешегин белгилейди.

Глобалласыў барлық мәмлекетлердиң экономикасына тәсир өткизеди ҳәм бул тәсир исши күшинен пайдаланыў, товар ислеп шығарыў ҳәм де хызметлер көрсетиў инвестицияларын өзине қамтыў сыяқлы факторларды өз ишине алады. Түрли мәмлекетлер ҳәм миллетлердиң өз ара байланысы асып бармақта. Бул процесс дүнья идеологиялық көринисин түпкиликли өзгерттирди, геосиясаттың жаңа мақсет ҳәм бағдарларын жүзеге келтирди.

Түрли мәмлекетлер ортасында экономикалық бирге ислесиўди жолға қойыў талабы, сиясат жүритиўдиң улыўма тән алынған принциплерин ислеп шығыўға умтылыў, инсан ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин улыўмажәҳән Декларациясын қабыл етиў бойынша ҳәрекетлер, улыўмаинсаный машқалаларды бирликте шешиўге урыныў хабар алмасыўына болған талаптың өсип барыўы -булар тийкарғы функционал зәрүрияттың көриниси.

**2.** **Глобалласыў ҳәзирги дәўир раўажланыўын белгилеп беретуғын, улыўмаластыратуғын ҳәм күш-қүдирети сыпатында көринетуғын объектив процесс.**

 Жигирмаланшы әсирде инсаният өз раўажланыўының жаңа басқышына қәдем қойды. Космик әсир де пат алған бул басқыш илим ҳәм техниканың шексиз раўажланыўы, оның жеңислерин халық хожалығына кең көлемде енгизиўи менен характерленеди. Бул өзгешеликлер болса ХХI әсир қарсаңында адамзат жәмийети раўажланыў ушын пүткиллей жаңа тенденция – глобалласыў процессин жүзеге келтирди. Глобалласыў ҳәзирги дәўир раўажланыўын белгилеп беретуғын, улыўмаластыратуғын ҳәм күш-қүдирети сыпатында көринетуғын объектив процесс. Улыўмажәҳән раўажланыўының жетекши тенденцияларынан бири – глобалласыў ҳаққында ХХ әсирдиң екинши ярымынан баслап айтыла баслады. Глобалласыў процесси (талаплардың глобалласыўы) қарама-қарсы тәреплерге ийе болып, ол бир тәрептен планета масштабында хабар тарқалыўы, билим ҳәм технологиялардың тарқалыўы менен раўажланыўына, ресурслардан пайдаланыў нәтийжелилигин асырыўға жаңа имканиятлар жаратады. Лекин, бунда екинши тәрептен, социал дүзимлердиң (тәбиятта да, жәмийетте де болғанындай) көп түрлилиги сақланыўы керек. Жер жүзинде турмыстыӊ көп түрлилиги ҳәм мәденияты нәзерге алыныўы керек. Буған руўхый өлшемлер менен қатнас қылыў, глобал машқалаларды ҳәр бир миллеттиң миллий характери, мәденияты, үрп-әдети тийкарында шешилиўи зәрүр деп есаплаймыз.

Глобалласыў халықара әҳмийетке ийе болған, тезлик пенен өсип баратырған ҳәр қыйлы факторлар (экономикалық ҳәм сиясий, мәдений ҳәм информацион факторлар)дың айрықша мәмлекетлердеги социал ўақыялылыққа тәсири процессии болып, ҳәзирги дәўирде глобалласыў процессинде, яғный бир пүтин цивилизацияларды қәлиплестириў ҳәм жаңа планетар ой пикир усылы зәрүр деп, асаплайды. Бундағы идея ҳәр қандай жаңа технологиялық кескин өзгериў жәмийеттиң тек ислеп шығарыў күшлеринде ғана емес, инсанның барлық турмыс тәрзинде де терең өзгерислерге сепеп болады. Жәмийеттеги бундай жаңа технологиялық өзгериў (жәмийет информациясы менен байланыслы) сондай шөлкемлескен, ол инсанияттағы өзара тәсирдиң глобалласыўына жаңа принципиал тийкар жаратады.

Глобалласыўдың ҳәзирги дәўирде үш дереги бар

-коммуникация қуралларындағы түпкиликли өзгерислер,

-инвестициялардағы жаңа процесс,

-дүньяға жаңаша көз қарастың жүзеге келиўин тәмийнлеў. Глобализацияға дурыс қатнас қылыў раўажландырыўды тезлестиреди, тыныш-татыўлықты тәмийнлейди, дәўир соққыларынан аман алып қалыў, жасаў дәрежелерин жетилистиреди, социал турақлылықты, сиясий дәрежеге ийеликти тәмийнлейди, ҳәм де қоңсы мәмлекетлер менен байланыс имканиятларын кеңейттиреди.

**3. Глобалласыў процессиниң ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характериниӊ өзгериўи.**

 Глобалласыў түсинигине илимпазлар түрлише қатнас қылмақта. Мәселен, кең қамтыўлы көз қарасты нәзерде тутып, рус илимпазы Ю.Федоров былай деп жазады «Глобалласыў көп жағдайларда жаңа сыпат көрсеткишлерине ийе болған дүньяның интеграцияласыўы, пүтинлиги ҳәм өзара байланысы, бул болса жүдә қурамалы ҳәм қарама қарсылықлы көринистиң бир бөлими ғана». Көп жағдайларда глобалласыўдың бүгинги басқышы өзине тән өзара байланыслардың толтырылыўына алып келеди, бул хожалық, хабар ҳәм басқа хызмет көринислериниң де күшейиўин көрсетеди.

Глобалласып баратырған дүньядағы жәмийетлик турмыс тәризиниң жаңа пазыйлетлерине А.Володин ҳәм Г.Широковлар пикир береди. Олар «глобалласыў түсинигин комплексли түрде геоэкономикалық, геосиясий ҳәм геогуманитар көринислерде жақлайды, буннан болса ҳәр тәреплеме турмыслық хызметке ийе болған күшли көзге илинетуғын эффект (пайда) мәмлекеттеги бар процесслерди өзине тартыўы көринеди». В.Михеев олардан да алдынға қәдем таслайды. Оның пикирлеринде «Глобалласыў – мәмлекет ҳәм территориялардағы экономикалық ҳәм сиясий өзара байланыслы раўажланыўы сол дәрежеде болады, бул жағдайда бирден бир дүньяның ҳуқықый териториясы ҳәм дүньядағы экономикалық ҳәм сиясий басқармалардың пайда болыўы ҳаққында мақул ҳәм зәрүрли саҳнасы жүзеге шығады». М.Чишков ушын да «Глобалласыў – инсаниятттың түрли компонентлериндеги процесслер буўыны, эволюция (раўажланыў) дәўиринде инсанияттың дифференция процессиниң қарама-қарсылығы».

Глобалласыў мәнисин изертлеўшилердиң артында әҳмийетли машқала турады. Ол өзиниң тарийхый даўамшылары – интернационаллық қатнасыққа қандай қатнасықта болады, шубҳасыз, олар – да ағайинлер, бирақ парық неде. А.Володин ҳәм Г.Широковлар сондай пикирди усынады «бизиң пикиримизше, бул түсиниклерди сондай жайластырыў мүмкин еди, яғный, «интернационалллық қатнасықты» капитал ҳәм өнимлер, адамлар ҳәм идеялар ҳәрекетиниң басланғыш дәўири сыпатында анықлап, олар дүньялық мәкан пүтинлигине тийкар екенлигин атап өтип, өз нәўбетинде булар барлығы «глобалласыў» процесслери сыпатында қәлиплесип барады.

Н.Жўраев ҳәм Ш.Азизовлар атар өтиўинше глобалласыўдың бул интерпретациясы салыстырмалы бир жыныслы дүньялық мәканлардың қәлиплесиўи болып, олар инсан хызмети ушын үлкен кеңислислер ашады. Ўатанымыз изертлеўшилерине шет елли авторларда қосылмақта. Дьюк университети социологы интернационаллықтан глобалласыўға өтиў дәўирин сүўретлер екен, профессор Г.Жеффери «халықара масштабтағы хызметиң түрли көринислериндеги функционаллық интеграция ҳәм координациялар»дың әҳмийетли өзгешелениўлерин көреди.

К.Роули (Лондон қала университети) ҳәм Г.Бенсон (Мальбурн университети) глобалласыў мәмлекетлердиң экономикалық, социал, сиясий шегараларының жоқ болыўының әҳмийетли точкасы сыпатында, деп сүўретлейди

Глобалласыў процесслери ҳаққында болса еки америкалық авторлар – П.Нанди ҳәм Ш.Шахидулланың пикирлери басқаша. Олар буны субъектив, унамлы характерга ийе деп анализ қылады, ол адамлар хызметине улыўмадүньялық көлемде өзгерислер алып келиўи мүмкин. Олар ушын глобалласыў «көтерилиў ҳәм жетилисиўдиң тийкарлы жаңа процесси». Олардың атап өтиўинше, индивидлер, бирлеспелер, миллетлер, цивилизация өзи ушын глобалласыў мазмунын түрлише анықлайды. Авторлардың пикиринше, глобалласыў мақсетине бола, адамларға ҳеш қандай машқала туўдырмастан барлығын өзи шешиў, әмелге асырыў имканиятларын жаратады.

ХХ әсирдиң ақырынан баслап, биз ҳәммемиз бирден бир өз-ара байланысқан әлемниң үлкен эпопеясының жаратылыўының гүўасы ҳәм қатнасыўшыларына айландық. Инсанияттың үлкен ҳәм киши жәмаатлары және де күшлирек бир-бирине тәсир өткизбекте, көп яки ккемирек жасаўға масласқан бир пүтин регионлар дәўири өтмишке айланды. Инсаният тәғдири бир-бири менен барған сайын жақынласып, үзликсиз түрде байланысып бармақта. Инсанияттың раўажланыў тарийхы даўамында социал өзгерислердиң болыўы салыстырма әстен ақырынлық пенен жүз берген, көпшилик адамлар ата-аналары қандай турмыс кеширген болса, сондай жасаған. Ҳәзирги заманымызда болса, буның кериси, радикал өзгерислерге дус келетуғын шәрияттта жасап атырмыз. Бул ҳәдийсе глобалласыў түсинигинде өз көринисин таппақта.

ХХ әсирде глобалласыў процессиниң тезлесиўи, улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характери өзгерди. Бул өзгерислер түрли идеялардың раўажланыўына бир қанша қол келеди ҳәм де түрли идеялардың унамсыз тәсирин күшейттиреди. Өз мақсетин анық белгилеп алған, өз миллий идеясын қәлиплестирген миллет ғана раўажланған келешегин тәмийнлей алады.

Глобал машқалалар анализи болса ҳәзирги дәўирдеги глобал процесслерди үйрениў ҳәм де шешимин табыў ушын қаратылыўы керек. Ҳәзирги дәўирдеги тийкарғы ўазыйпа цивилизациялар раўажланыўының жаңа моделин жаратыў ҳәм оның айрықша түри сыпатында турақлы раўажланыў концепциясын жүзеге келтирип, жер жүзинде инсанияттың жасаў шәриятын сақлаўды тәмийнлеў болып есапланады.

Ҳәзирги ўақытта хабарлар алмасыўы сол шелли өсип кеткен, жәмийет информацияласып атырған жәмийет деп аталмақта. Хабарлар жыйыны ең әҳмийетли ислеп шығарыў запасларының бирине айланып, социал-экономикалық раўажланыўымызда шешиўши әҳмийетке ийе болмақта.

Раўажланып баратырған ислеп шығарыў коммуникация улыўмалығын (яғный материаллық өним алмасыўы, улыўмалық базар), руўхый өним алмасыўы, яғный хабарлар алмасыўы ҳәм оның қуралы - улыўмалық тилди қәлиплестирди. Дүнья халықлары арасында коммуникация жедел раўажланып атырған шәриятта оның мақсетлерине хызмет қылатуғын тиллердиң әҳмийети артып барады, себеби тарийхый ҳәм логикалық хабарлар алмасыўының көлеми тиллер раўажланғанлығы дәрежесине байланыслы. Дәўиримиз хабар әсири деп аталады. Яғный, илимий мағлыўматлар ҳәм билимлер топламы өсип барыўы, шегаралардан асып дүньяға тарқалыўы тезлести. Ҳәзирги ўақытта адамлар ҳәм де халықлар арасындағы коммуникация ҳәм байланыс қуралларын раўажландырыўға үлкен итибар қаратылмақта.

Өзбекистанда 700 ге жақын массалық хабар қураллары бар болып, олардан 500 ден артығын газеталар қурайды. Сондай-ақ дүньяның раўажланған мәмлекетлеринде трансакцион, яғный узақ аралықларға барып келиўи менен байланыслы қәрежеттиң кескин кемейиўине имканият жаратыўшы ҳәм дүнья экономикасы раўажланыўына қосымша күш бере алатуғын электрон санлы хүжжетлер алмасыўы системасы да кең қолланылмақта. Алдыңғы хабар-коммуникация технологияларын енгизиў артықша есап-китап ҳәм қағазбазлықты қысқартыў тийкарында мәмлекет басқарыўы дүзимин басқышпа-басқыш модернизация қылыў ҳәм де нәтийжелилигин асырыўды зәрүрий – административлик реформалар бағдарларынан болып есапланады.

Ҳәзирги дәўирде дүньяның ең раўажланған мәмлекетлери тәрепинен глобал хабар дүзимин қәлиплестириў бойынша көп ислер қылынбақта. Илим ҳәм техника жетискенликлери тийкарында хабар ҳәм коммуникация технологиялары кескин түрде раўажланбақта. Мәселен, 1991 жылда дүнья бойынша Интернет тармағына 700 мың компьютер байланысқан болса, ҳәзирги ўақытта оннан пайдаланыўшылар 1 миллиарға жетип қалды.

Республикамыздың хабар коммуникация тараўында дүнья бирлеспеси менен интеграцияласыў процесси жедел раўажланбақта. Бул тараўға итибар мәмлекет сиясаты дәрежесине көтерилгени өз өзинен емес. 2002 жылда республика Министрлер Кабинетиниң «Компьютерлестириўди және де раўажландырыў ҳәм хабар-коммуникация технологияларын енгизиў ҳаққында» ғы пәрманы шықты. Яғный хүкиметимиз тәрепинен 2002-2010 жылларда компьютерлестириў ҳәм хабар коммуникация технологияларын раўажландырыў мәмлекет бағдарламасы қабыл қылынды. Олий Мажлистиң «Информацияластырыў ҳаққында» ғы нызамында хабар ресурсларынан пайдаланыў тайпалары ҳәм оларды анықлаў тәртиплери берилген болып, усы тараўға сырт ел инвестицияларының киритилиўине шәрият жаратады. Хабар-коммуникация технологияларына тийкарланған, узақ аралықтан оқытыў, телемедицина, электрон саўда сыяқлы жаңа хызметлер раўажландырылды.

«Электрон хүкимет» концепциясында (мәмлекет органларына мурәжат қылыў процесслериниң әпиўайыластырылғанын аңлатады) Интернет арқалы ҳәм физикалық, ҳәм юридикалық шахслар ушын барлық мәмлекет хызметлерин көрсетиў көзде тутылады ҳәм де оннан өнимли пайдаланады.

Постиндустриал жәмийет инсан ҳәм тәбият өзара мүнәсибетлериниң төртинши дәўири болып, бул бир пүтин хабар-экологиялық жәмийет деп аталады. Цивилизацияның экологиялық жағдайы информацияласып атырған жәмийет базасында дүзиледи ҳәм информациялық экологиялық цивилизация дәўири деп те аталады. Бул процессте технологиялардың ең жаңа қураллары болған хабардан нәтийжели түрде пайдаланылады. Булар болса планетар экораўажланыўды рационал тийкарда тәмийнлейди ҳәм келешекте экораўажланыўдың информацияласыў стратегиясын көзде тутады. Әлбетте, бул материаллық-энергетикалық тәсирин кемейттириў есабына әмелге асырылады.

Енди глобал ҳәм территориялық дәрежеде экологиялық шараяттты жақсылаў мәселелери шешиледи. Яғный, социал раўажланыў менен бирге қолай тәбийғый шараятты сақлаў, олардың өзара тәсирин балансластырыў, инсан ҳәм жәмийетти мәмлекетлерара цивилизацияларды гармонизацияласыўға ерисиў машқалаларын шешиў зәрүр. Социал тараўда хабар топланыўы инсаният келешеги ҳәм Жер жүзинде экологиялық машқалаларды шешиўдиң нәтийжели механизмин жаратады, бул болса цивилизациялық қатнас қылыўды да раўажландырады.

**Қадағалаў ушын сораўлар:**

1. Жәмийет глобалласыўы түсиниги нени аӊлатады?

2. Глобалласыў процессинде не ушын миллий идеяға талап күшеймекте?

3. Глобалласыўдың ҳәзирги дәўирде үш дереги нелер?

4. Глобалласыў процесси ҳәм информацияласыўдыӊ өз ара байланыс неде?

**Әдебиятлар дизими:**

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4732-сон Фармони

4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.–Б.176.

5. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: “Ўзбекистон”, 2011.–Б.440.

6. Каримов И.А. Она юртимиз бахти иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. –Т:. “Ўзбекистон”, 2015. –Б.302.

7. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.56.

8. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.48.

9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон”. – 2017.– Б.102.

10. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.488.

 **Электрон тәлим ресурслары:**

1.Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

[www.edu.uz](http://www.edu.uz).

2.Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуни-

кация технологиялари давлат қўмитаси: [www.aci.uz](http://www.aci.uz).

3.Компютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш: www.ictcouncil.gov.uz.

4.Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

5.www. Ziyonet. Uz.

6.[www.infocom.uz](http://www.infocom.uz).

**2-тема. Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси, олардыӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпин аӊлап жетиўде миллий идеяныӊ орны.**

**Жобасы:**

1. Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири ҳәм глобал кризислер

2. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи

3.Глобал машқалалардың келип шығыўы, өмир сүриўи ҳәм шешилиў зәрүрлиги – инсаният жәмийети жаңа цивилизациялық сыпат өзгериўи

***Таяныш сөзлер:*** *Глобализация, социал-экономикалық процесс, глобал кризислер, инсаният, миллет, халық, мәмлекет, қәўип, инсаният жәмийети, цивилизация*

**1. Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири ҳәм глобал кризислер**

 Инсан хызметиниң миллий қәлиплерден шығыўы, трансмиллий формаларды усы жағдайда жаратыў индивидлар, социал топар ҳәм жәмаатлар, халықлар ҳәм мәмлекетлердиң турмыс тәризинде түпкиликли өзгерислер жасайды. Бул жерде анық жағдайда глобал бирлеспе жаратыў ҳаққында сөз кетпекте, бул қәлиптеги бар миллий мәмлекет дүзилмелери көп яки кемирек дәрежеде ғәрезсиз дүзилме бирликлери сыпатында қатнасады. Биз оны мега жәмийет деп атаймыз.

Дүньяның жаңа тәртиби өз өтмишлеринен тек ғана туўылыў шәрт-шараятлары менен парықланбайды, кериинше, бир қатар бар точкаларға ийе. Буны пүткиллей қамтып алыўға урынбастан бурын, төмендегилерди атап өтпекшимиз

-«миллий күш-қуўат» түсинигин кеңейттириў ҳәм тереңлестириў,

-ҳуқықый негизлериниң екиге бөлиниўи,

- айрықша, жалғыз қалыўдың келешексизлиги,

-пул муғдары ойынларынан турақлы түрде узақласыў,

-мәмлекетлер (топарлар)дың өз абыройы, әҳмийетли шегарасына ҳәм өзара қатнасықларының анық қурамы бойынша беккемирек сапланыўы,

- түрли дәрежедеги интеграция процесслериниң қоллап қуўатланыўы,

- сыртқы ҳәм ишки сиясаттағы «қытай дийўалын» сапластырыў.

Глобализацияның жетилисип барыўы, биринши нәўбетте, социал-экономикалық процесслерди тезлестирди. Әсиресе, саўда, финанс ҳәм ислеп шығарыўды глобализацияласыўы мәмлекетлер, корпорация ҳәм шахсларара байланысларды кеңейтеди, нәтийжеде халықара пуқаралық жәмийети қәлиплеседи.

Илимий әдебиятларда ҳәзирге шекем глобализацияның экономикалық факторларына көбирек итибар қаратылмақта. Ҳақыйқатында, экономикалық фактор тийкарғы әҳмийетке ийе, бирақ бул фактор бирден бир емес. Ол социал турмыс ҳәм мәмлекеттиң барлық материаллық ҳәм руўхый тараўларын қамтып алады. Глобализацияның тийкарғы факторы халықара мийнет бөлистириўшилигин күшейтеди, нәтийжеде транспорт ҳәм байланыслардың баҳасы турақлы пәсейип барады. Әсиресе, хабар қураллары тараўында революцияны жүзеге келтиреди.

Сондай қылып, глобалласыў инсаният раўажланыўы ҳәм жәмийет турмысының дүнья көлеминде интеграцияласыўы нәтийжесинде әмелге асатуғын процесслердиң көриниси. Орны келгенде, атап өтиў лазым, глобалласыўға түрлише тәрийплеўлер береди. Бул тәрийплердиң ең кең тарқалғанларын келтирип өтемиз

-Дүнья экономикасының шийки зат, исши күши ҳәм ашылыўлар ағымының кеңейиўи, сондай-ақ, мәмлекетлердиң дүнья көлеминде экономикалық машқалаларды шешиўге қаратылған бирликтеги ҳәрекетлери себепли даўам етип киятырған интеграциясы,

-шөлкемлердиң халықара көлемде кеңейиўине ҳәм халықара майданда барған сайын үлкенирек орын ийелеўге қаратылған стратегиясы,

-товарлар, хызметлер, мийнет, технология ҳәм шийки затттың халықара майданда ҳәрекетлениўи,

-саўда, инвестиция, финанс-экономика, мәденият ҳәм басқа экономикалық ҳәм социал тараўларда хүкиметлер, шөлкемлер ҳәм халықлардың өз мәмлекетлери шегараларынан шығып, алдыңғы қатарға умтылыўы,

-инсан капитали финанслық ҳәм интеллектуал капитал ушын дүньяның ең үлкен экономикалық шеклерге умтылыўы,

-экономикалық хызмет ушын мәмлекет шегаралары ҳәм оның географиялық жайласыўы сыяқлы физикалық факторлардың өз әҳмийетин жойтып барыў процесслери сыяқлылар.

**2. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи**

 Глобалласыўдың бүгинги күнге келип, үлкен әҳмийетке ийе болыўына және бир қанша себеплер бар, бул технологияның тез раўажланыўы нәтийжесинде коммуникация ҳәм хабар алмасыўының аңсатласыўы, транспорттың раўажланыўы ақыбетинде мәмлекетлерара жүк тасыў көлеминиң артыўы ҳәм де туризмның раўажланыўы. Бул өз нәўбетинде, компанияларға раўажланыў имканиятын жаратады, қосымша базарлар ашылыўына алып келеди, мәденият ҳәм қәдириятлар интеграциясы нәтийжесинде тутыныў түрлери кеңейеди, халықара базарда бәсекини күшейттиреди, жаңа шийки зат дереклерин ашып береди ҳәм инвестиция процессин кеңейтеди.

Бул глобал процесс социал турмыстың барлық тараўларына тәсир етип, айрықша мәмлекетлерди дүнья бирлеспеси менен байланыстырады. Нәтийжеде, жаңа базарлар (капитал, валюта базары, қамсызландырыў базары ҳәм тағы басқа), жаңа қураллар (түрли хабар дизимлери, интернет, уялы байланыс) пайда болады. Булар болса өз нәўбетинде, жаңа қадағалаў қуралларын талап етеди. Ҳәзирги ўақытта экономикалық бирге ислесиў, интеллектуал мүлк, интернеттен пайдаланыў тараўларында жаңа халықара көлемдеги ҳужжетлер ислеп шығылып, мәмлекетлердиң ишки нызамлары ҳәм оларға масластырып барылмақта.

Глобалласыўдың төмендеги белгилери бар.

-халықара саўданың кеңейиўине ҳәм еркинлесиўи халықара капитал айланбасы ҳәм оның жолындағы тосқынлықлардың сапластырылыўы, электрон коммуникация революциясы нәтийжесинде финанслық қатнасықларда пайда болған терең өзгерислер, трансмиллий корпорациялар хызметиниң кеңейиўине, халықара финанслық ҳәм экономикалық институтлардың шөлкемлесиўи.

Дүнья көлеминдеги бундай улыўмалық раўажланыў, адамлар дүняқарасының өзгериўи, коммуникациялар күшейиўи, халықара қатнасықларының раўажланыўы ҳәм оның инсан турмысына тәсирин, мәмлекетлер ҳәм халықлар ортасында бирлесиўге умтылыўын күшейттиреди, сол ўақытта миллий өзгешеликлер, традициялар ҳәм руўхый мийрасты сақлап қалыў арқалы ғәрезсиз сиясий принциплерди ислеп шығыў зәрүрлигинде көрсетеди.

Бүгинги жағдай халықара шөлкемлерден ең үлкен машқалаларға әҳмийет бериўди, процесслер ишине кирип барыўын, тәсир шегарасын кеңейттириўди талап етпекте. Бирақ, тереңирек пикир жүриткенде, «глобализация» дүнья раўажланыўына көрсететуғын унамлы тәсири менен бир қатарда терең қарама қарсылықларды да өз ишине алады, бул жағдайларға итибар қаратылмаса, олар дүнья раўажланыўына унамсыз тәсир көрсетиўи мүмкин. Бул жағдайларды төмендегилерде көремиз, бириншиден, бул базы бир мәмлекетлердиң технологиялық жеңислер тараўында бириншиликти қолға киргизгенлиги тийкарында планетамыз запаслары да, экономикалық хызмет ҳәм дүнья көлеминде транснационал корпорациялар тәрепинен басқарылыў дизими қәлиплескенлиги ҳәм бара бар беккемленип баратырғанлығы болса, екиншиден, ҳәзирги дәўирде глобализация дүньяда социал теңликке ерисиўди жеңиллестирмейди, керисинше, буны қыйынластырады. Раўажланған мәмлекетлер халықларының дараматлары раўажланып атырған мәмлекетлер халықларының дәраматына салытырма өсип бармақта. ХХ әсир басында дүнья халықларының ең бай мәмлекетлерде жасайтуғынларының бестен бир бөлимине тийисли мәмлекет менен ең жарлы мәмлекетлердежасаўшы бестен бир бөлимине тийисли байлық арасындағы өзгешелик 11/1 ди қураған болса, 1960 жылда бул парық 30/1 ди, 1990 жылға келип болса - 60/1 ге көтерилген болса әсир ақырында ол 74/1 ди қурады ҳәм ҳәзир бул салыстырмалылық жедел түрде артып бармақта. Усы принциптиң тийкарғы себеплеринен бири раўажланып атырған мәмлекетлерде ең дәслеп шийки зат товарларына тийкарланғанлығы, қалғаны болса ислеп шығарыў ҳәм экспорт арқалы қәлиплескенлиги.

Үшиншиден, глобал экономикалық процесслердиң қысымына шыдам бере алмай, узақ ўақыт даўамында дүнья силкиниўиниң «төменги қабатларынан» шығып кете алмай атырған мәмлекетлер қурамалы социал ҳәм пуқаралық қарсылықлардың қәўпи астында қалып атырғанлығы. Африканың базы бир мәмлекетлеринде турақлы түрде болып атырған жергиликли, пуқаралық урыслары, мәмлекет аўдарыспақлары, бир қатар Азия ҳәм Латин Америкасы мәмлекетлеринде ҳүким сүрип атырған турақсызлық буның айрықша мысалы.

Төртиншидан, дүньядағы экономикалық ҳәм социал парық ең камбағал мәмлекетлерден қурғын бай мәмлекетлерге қарай күшейип баратырған халықтың көшиў (миграция) ағымын туўдырмақта. Қәнийгели кадрларды таярлаў бойынша қәрежетлер раўажланып атырған мәмлекетлер мойнында базы машқалаларды келтирип шығарды.

Бесиншиден, ҳәзирги заман байланыс қураллары жәрдеминде үлкен финанс базарына айланған дүнья финанс базары айрықша әҳмийетке ийе болмақта.

Булардың барлығы тек ғана раўажланып атырған емес, ал басқа мәмлекетлердеги көплеген адамлар глобализацияни сақлық пенен қабыл қылып атырғанлығының себебин көрсетеди

**3.Глобал машқалалардың келип шығыўы, өмир сүриўи ҳәм шешилиў зәрүрлиги – инсаният жәмийети жаңа цивилизациялық сыпат өзгериўи**

 Глобализацияны шетлеп өтиў мүмкин емес, ол жәмийет раўажланыўындағы тарийхый процесс. Лекин глобализацияның жәмийеттеги белгили қатламлар ҳәм дүзилмелерге унамсыз тәсир көрсетиўине жол қоймаў XXI әсир халықлары ҳәм мәмлекетлери алдында турған әҳмийетли ўазыйпа болып есапланады.

Глобалласыўдың ҳәзирги дәўирде үш дереги бар

-коммуникация қуралларындағы түпкиликли өзгерислер,

-инвестициялардағы жаңа процесс,

-дүньяға жаңаша көз қарастың жүзеге келиўи.

Глобал экономикалық жынаятшылықтың барлық формалары – наркобизнес, жынайый капиталларды «жуўыў», халықара коррупция менен қатаң гүрести шөлкемлестириҳ сыяқлы.

Өзбекистан өзиниң стратегиялық мақсетлерин әмелге асырыў ушын көплеген илажларды табыслы турмысқа енгизбекте. Бул мақсетке ерисиў ҳәр бир мәмлекеттиң турақлы раўажланыўға тийкарланған миллий дүзимин ислеп шығыўды талап етеди. XXI әсирде улыўмаинсаниятты мине сондай мақсетке қарай бағдарлаў турмыслық зәрүриятқа айланды.

Бул ўазыйпаларды мәмлекетлер қандай орынлап атырғанлығын қадағалаў ЮНИСЕФке жүклетилген. ЮНИСЕФтиң хызметин толық мазмунда алып барыўда жәрдем берип атырған орай хызметлери өз изертлеўлеринде ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда халықтың параўанлығының асып баратырғанлығын көрсетип өткен халда, бул параўанлықтың көтерилиўи турақлы экономикалық өсиўге сүйенгенлигин айрықша атап өтеди. Олардың мағлыўматы бойынша, Өзбекистанда ишки өнимниң өсиўи 2005 жылға келип 1989 жылдағыға салыстырғанда 108,8 процентти қурайды. Ҳәзирги ўақытта бул көосеткиш Молдовада - 34,8, Россияда - 64,3, Қазақстанда 85,6 процентке тең.

Өзбекистанның бул дәрежеге ерисиўиниң себеби – инсанды улығлаў ҳәм ҳүрметлеў менен шекленбестен, бул идеяны базар қатнасықларына өтиў дәўири шәрт-шәриятларында, нызам-қәделери, ҳәрекет дәстүри ҳәм оны жүзеге шығарыў усылларында ҳәм толық көриниске ийе болғанлығында. Мине усы принципке тийкарланып, Өзбекистан өзине тән ҳәм сай жол таңлады. Бул жол нызамлы түрде деп атап өтеди Ислам Каримов, «жалған революциялық секириўлерсиз, қайғылы ақыбетлерсиз ҳәм күшли социал силкиниўлерсиз, эволюцион жол менен нормал, мәдениятлы раўажланыўға өтиў – таңлап алынған жолдың тийкарғы мазмун ҳәм мәниси».

Сондай-ақ, глобалласыў Өзбекистан ушын бир қатар улыўмаинсаный машқалаларды дүнья бирлеспеси менен бирликте шешиўди де ўазыйпа қылып қойды. Олар төмендегилер

-жер жүзинде тынышлықты сақлаў, термоядро урысының алдын алыў ҳәм әдалатлы халықара экономикалық тәртип орнатыў,

-қоршаған орталықты нәтийжели қорғаў (экологиялық машқала),

-халық саны ҳәм қурамы менен материаллық ҳәм руўхый қәдириятлар жаратылыўының өз ара байланыслылығына ерисиў (демографиялық машқала),

-жер жүзи халқының зәрүр азық аўқат ҳәм күш қуўат дереклери менен исенимли ҳәм турақлы тәмийнлеў,

-ашлық, камбағаллық ҳәм артта қалыўшылықты сапластырыў ушын жоқары дәрежеде раўажланыў ҳәмде раўажланып атырған мәмлекетлер ортасындағы кескин парықты сапластырыў,

-қәўипли кеселликлерди жоқ етиў,

-инсан хақ-ҳуқықлары ҳәм еркинлигин қорғаў, гендер теңлигин тәмийнлеў,

-дүнья руўхый орталығының тазалығын тәмийнлеў (этикология машқаласы),

-терроризм, диний экстремизм ҳәм фундаментализмге, наркобизнеске қарсы гүрес ҳәм басқалар.

Глобал машқалалардың келип шығыўы, өмир сүриўи ҳәм шешилиў зәрүрлиги – инсаният жәмийети жаңа цивилизациялық сыпат өзгериўин көрсетпекте. Он ҳәм ҳәтте жүз жыллар даўамынды өзгермес болып көринген социал қатнасықлар жүдә қысқа ўақытта төпкиликли өзгермекте. Бул жағдай адамлар турмысы қатламларының барлық буўынларында көринбекте. Көлемине қарай бул процесс бирде бир территорияны шетлеп өтпекди.

Демек, глобализацияға дурыс қатнас раўажландырыўды тезлестиреди, тыныш татыў, социал турақлылық ҳәм сиясий дәрежеге ийеликти тәмийнлейди. Ол жетилисип барады, биринши нәўбетте социал-экономикалық процесслер тезлеседи. Әсиресе, саўда, финанс ҳәм ислеп шығарыўда мәмлекетлер, корпорация ҳәм шахсларара байланыслар күшейеди, нәтийжеде халықара пуқаралық жәмийети қәлиплеседи.

**Қадағалаў ушын сораўлар:**

1.Глобал кризислердиӊ келип шығыў себеплери неде?

2.Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири?

3. Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи нелерде көринеди?

4.Глобал машқалалардың шешилиў зәрүрлиги нелерге байланыслы?

**Әдебиятлар дизими:**

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4732-сон Фармони

4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.–Б.176.

5. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: “Ўзбекистон”, 2011.–Б.440.

6. Каримов И.А. Она юртимиз бахти иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. –Т:. “Ўзбекистон”, 2015. –Б.302.

7. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.56.

8. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.48.

9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон”. – 2017.– Б.102.

10. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.488.

 **Электрон тәлим ресурслары:**

1.Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

[www.edu.uz](http://www.edu.uz).

2.Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуни-

кация технологиялари давлат қўмитаси: [www.aci.uz](http://www.aci.uz).

3.Компютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш: www.ictcouncil.gov.uz.

4.Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

5.www. Ziyonet. Uz.

6.[www.infocom.uz](http://www.infocom.uz).

**3-тема. Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў**

**Жобасы:**

1. Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде адамзат жәмийетиниң барлық тараўларында өз көринисине ийе болыўы

2. Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализ қылыўда идеялық – идеологиялық катнас қылыўдыӊ әҳмийети.

3.Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық , руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири

***Таяныш сөзлер:*** *Глобал кризис, адамзат жәмийети, идеялық- идеологиялық катнас, сиясий, экономикалық, руўхый-мәдений тараўлар*

**1. Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде адамзат жәмийетиниң барлық тараўларында өз көринисине ийе болыўы**

ХХ әсир инсаният тарийхына илим ҳәм техника шексиз дәрежеде раўажланған дәўир сыпатында кирди. Илим социал сананың ғәрезсиз формасы сыпатында еки ярым мың жылдан берли раўажланып келмекте. Бирақ, ол жүзеге келиўи менен ақ материаллық ислеп шығарыў процессине тәсир көрсете баслағаны жоқ. Дәслеп пәнниң жетискенликлери эмпирик характерге ийе болғаны, орта әсирлер даўамында социал ислеп шығарыў бөлимлериниң бир-биринен ажыратылғанлығы пәнниң ислеп шығарыў процессиндеги қатнасықларды шеклеп қойған еди. Индустриал ислеп шығарыўдың жүзеге келиўи ғана пәнниң ислеп шығарыў процессидеги роли ҳәм орнын беккемледи. Буннан көринип турыпты, илим ҳәм техниканың мақсетли раўажланыўы, сондай-ақ оның жетискенликлерин халық хожалығы тармақларына енгизилиўи XVII-XVIII әсирлерде ғана басланды.

Техника ҳәм технология – илим өними болып есапланылады. Илим болса инсан дөреткен руўхый қәдириятлардан ең жоқарғысы болып, оған берилген баҳалар бир-биринен кескин парық қылады. Бирақ, тийисли хабарлар көриниси сыпатында өз әҳмийетин ҳеш қашан жоғалтпайды. Технология пәнниң үскенелик қуралы есапланылады. Технологиялық ўазыйпаларды шешиўде илимий жеңислерден пайдаланыўдың өзине тән орны бар.

Тәбият ҳаққындағы билимлердиң әсте ақырынлық пенен арта барыўы илимий қараслар, идеялар дүньясының түпкиликли өзгериўине себеп болды. Нәтийжеде пүткилллей жаңа илимий дүзим жүзеге келди. Усы өзгерислер еки басқышта жүз берди. Биринши басқышта мийнет қураллары ҳәм олардың тәбийғый-илимий тийкарлары түпкиликли өзгермегенлиги себепли илим ҳәм техника жетискенликлериниң халық хожалығына енгизилиўи системалы характерге ийе болмады.

Екинши басқышта илимий билимлер көлеми ҳәм диапазони соншелли кеңейди, буннан былай илим ислеп шығарыўшы күшке айланды, илимий билимниң жоқары дәрежесине тийкарланған мийнет қураллары қәлиплесе баслады. Илим ҳәм техника инсан әмелий хызметинде қолланылатуғын күштиң диапазонын да кеңейттти. Мәселен, инсан ең ҳәлсиз сигналларды да илип алыўға уңыплы нәзик ҳәм хайран қаларлық әсбапларды жаратыўды әмелге асырды, екинши тәрептен болса, космик күш қүдиретке ийе водород бомбасын пайда етти.

Илим-илим раўажланыўы техниканы қүдиретли ислеп шығарыўшы күшке айландырды. Буның нәтийжесинде илимий изертлеўлерге қамтып алынған адамлардың саны артып барды. Усы тенденцияның социал ўақыялыққа тәсириниң өсип барыўын ХХ әсирдиң отызыншы жыллары ақ Дж.Бернал прогноз қылған еди. ХХ әсирдиң 60-жылларына келип, оның прогнозы толық жүзеге шықты. Атап айтқанда, 1967 жылда дүньядағы 2 миллион 300 мың адам, соның ишинде СССРда 770 мың адам, АҚШда 536 мың адам, ГФРда 63 мың адам, Францияда 50 мың адам илимий-изертлеў ислери менен машқул болды. Буның нәтийжесинде ойлап табылыўлар ҳәм ашылыўлардың муғдары асты. Атап айтқанда, жетписинши жылларға келип улыўмажәҳән патент фонды 13 миллион ҳүжжетти өз ишине алды. Ҳәр жылы дүньяда 2740-2750 ашылыўлар әмелге асырылды. Соның менен бирге, ойлап табылыўлар ҳәм ашылыўлардың халық хожалығының түрли тараўларына енгизилиўи мүддети де кескин қысқарып барды. Мәселен, электр токын ойлап табылыўы ҳәм электростанциялар қурыў, минерал төгинлердиң халық хожалығындағы әҳмийети, уран ядросының бөлиниўиниң ойлап табылыўы ҳәм атом электростанциясының қурылыўы ҳәм тағы басқа.

Илим ҳәм техниканың бундай қүдиретли раўажланыўы, жетискенликлерин халық хожалығына енгизилиўиниң тезлесиўи ХХ әсирдиң 90-жылларына келип мәмлекетлер, миллетлер, мәмлекетлер арасындағы социал-экономикалық, сиясий ҳәм руўхый-мәдений қатнасықларының тезлесиўи ҳәм жақынласыўына алып келди, буны «глобалласыў» түсиниги жәрдеминде көринбекте. Глобалласыў процесси бүгинги күнде адамзат жәмийетиниң барлық тараўларында өз көринисине ийе болмақта.

**2. Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализ қылыўда идеялық – идеологиялық катнас қылыўдыӊ әҳмийети.**

 Глобалласыў дегенде улыўмаинсаный, улыўмапланетарлық раўажланыўдың қәлиплесиў тенденциясы түсиниледи. Усы тенденцияныңг тийкарын ҳәзирги заман адамзат жәмийетин бирлестирип турған экономикалық, сиясий, мәдений ҳәм коммуникациялық байланыслар дүзеди. Мине усы байланыслар дүнья раўажланыўында системалылықты жаратпақта. Атап айтқанда, түрли мәмлекетлер ҳәм миллетлердиң раўажланыў системасында жүзеге келген кризис яки дисбаланс басқа территорияларда жайласқан мәмлекетлердиң қәўипсизлиги ҳәм турақлылығына тәсир көрсетпекте. Ҳәзирги ўақытта улыўмаинсаный өзара байланыслардың күшейип баратырғанлығы себепли жеке ҳәм социал талаплардың қанаатландырылыўының нәтийжели жолы деп табылған мәденият типлери, экономикалық, социал ҳәм сиясий турмыс формалары тез тарқалып ҳәм өзлестирилип барылмақта. Яғный, мине усы талаплар ҳәм қәдириятлардың қәлиплесиўи де улыўмаинсаный характерге ийе болмақта. Лекин бул процессти үйрениўде бир тәреплеме жуўмақ шығармаў керек. Себеби, бириншиден улыўмапланетарлық байланыслар қәншелик раўажланбасын, ҳәр бир жәмийет умуминсаный тәжирибелердиң өз экономикалық ҳәм мәдений имканиятларына сай түскенин өзлестиреди. Екиншиден, раўажланыў қаншелли жоқары көтерилгени сайын түрли миллет ҳәм елатлардың өз мәдениятын, өзине тәнлилигин сақлап қалыўға болған умтылыў да күшейип барады. Буның ақыбетинде ХХI әсир адамзат жәмийети бирден бир системалы характерге ийе болыўы менен бирге ишки плюралистик өзгешеликлерди де жоғалтпайды.

Батыс Европа ҳәм Арқа Америка технологияларын Шығыс ҳәм Қубладағы талапларға, керисинше Шығыс ҳәм Қубла мәмлекетлериниң социал-экономикалық ҳәм мәдений раўажланыўы нәтийжесинде жүзеге келген жетискенликлери де Батыс Европа ҳәмде Арқа Америка социал турмысына сезилерли тәсир өткизип атыр. Мәселен, Батыс технологиясын өз мәдений традицияларына масластырып, хожалық жүритиўдиң пүткиллей жаңа усылын енгизген Япония, Қытай енди АҚШ экономикасына кирип бармақта. Африка ҳәм Азия мәмлекетлеринен Батыс мәмлекетлерине көшип өтип атырған иммигрантлар өзлери менен үшинши дүньяға тән машқалаларды да алып келмекте. Сонлықтан, иммиграция машқаласын Батыс Европа мәмлекетлери ҳәм АҚШ да глобал маштабда үйрениў зәрүрликке айланбақта.

Статистикалық мағлыўматларға қарағанда, 2004 жылы Европа Аўқамы (ЕИ) мәмлекетлери халқының саны 2,3 миллионға артқан. Демография бойынша қәнийгелердиң есап китаблары бойынша, Европа халқы кемейип кетиўиниң алдын алыў ушын жылына ҳеш болмағанда 1,9 миллион мигранты қабыл қылыўы лазым. Бүгинги күнниң өзинде Балтық бойы мәмлекетлери, Польша, Молдавия, Болгарияда халықтың саны кемейип кетип атырғанлығы көринбекте.

Улыўма алғанда болса, 2003 жылы Европа Аўқамы мәмлекетлеринде жасап атырған барлық мигрантлар саны 23,5 миллион адамды қурайды. Кейинги жылларда халық санына салыстырма шет ел исшилери ораналасып қалған мәмлекет Люксембург есапланылады (38,95 процент). Кейинги орынларда Швецария (20,1 процент) ҳәм Австрия (9,4 процент) ийелейди. Бул мәмлекетлерге тийкарғы мигрантлар Европа Аўқамына ағза мәмлекетлерден барады. Бул мәмлекетлер пуқаралардан ислеў ушын рухсат алыў, пуқаралығын өзгертиў талап қылынбайды. Бирақ Европаның басқа мәмлекетлерине тийкарынан енди раўажланып баслаған мәмлекетлер пуқаралары ислеў ҳәм жасаў ушын келеди. Европа Кеңесиниң «Миграцияны басқарыў стратегиясы» материалларында көрсетилип өткениндей, өткен әсирдиң 90-жылларына келип Европа мәмлекетлериниң миграция сөзлигинде «Транзит миграциясы», «Толық болмаған миграция», «Мигрантлар саўдасы», «Мийнет туризми», «Күнлик трансшегара – маятниклик миграция» сыяқлы жаңа атамалар миграцияның жаңа формаларын жүзеге келтирди.

Европаның көп бөлиминде ўақтынша мигрантлардың шаңарақ қурыўлары яки жаңа шаңарақлар жүзеге келиўи ақыбетинде турақлы миграция пайда болды. Ҳәзирги ўақытта материалларда миграция тараўындағы халықара стратегия ислеп шығылыў процессинде туристик саяхатқа шыққан яки хызмет сапарында болған көп санлы мигрантлар да есапқа алыныўы лазымлығына айрықша итибар қаратылған. Батыс Европа мәмлекетлериндеги мигрантлар қабыл қылыўдың түрли көринислери арасында сиясий баспана бериў айрықша ажыралып турады. Әсиресе ХХ әсирде 36 мәмлекеттен 27 си өз шегараларын өзгертиўге үлгергени де көплеген қашқынлар пайда болыўына алып келген.

Бурынғы кеңес дәўирлеринен келген мигрантлар ЕА мәмлекетлериндеги жәми мигрантлардың 31 процентин қурайды. Бул болса, егер қашқынлар есапқа алынбаса, 1,5 миллион адамды қурайды. 1998-2002 жыллары Батыстан баспана излегенлер саны 400-420 мың әтирапында болған. Бирақ соңғы жылларда ЕА мәмлекетлери ўақтынша баспана статусын бериў қурамына айтарлықтай өзгертиўлер киргизди.

Әлбетте, мигрантлар өзлерине мақул болған мәмлекеттти таңлаўда жақсы пул ислеп табыў имканиятынан тысқары және бир неше әҳмийетли факторларға итибар қаратады. Булар мәмлекетлердиң тарийхый байланыслары, тил билиў сыяқлылар. Мине усы себепли Алжир ҳәм Марокаш пуқаралары Францияға, Хиндистан ҳәм Пакистан - Уллы Британияға, Самали ҳәм Эфиопия – Италияға барып ислейди. ЕА да мийнет қылып атырған мигрантларнинг 36,2 проценти Германияда, 18,7 проценти Францияда, 11,35 проценти Британияда.

ЕА мәмлекетлеринде 2010 жылға келип 15-20 миллионға жақын исши орын жаратылыўы режелестирилген. Бул болса бул мәмлекетлердеги сырт елли исшилерге болған талапты асырады. Сол себепли, ЕА мәмлекетлери алдында глобал машқала дәрежесинде қаралып атырған мигрантларды қабыл қылыў ҳәм мигрантлар машқалалары бойынша нызамлар тәртибин өзгерттириў талап етилмекте.

Ҳәзирги күнде тек Батыс Европа ҳәм Арқа Американың Шығыс ҳәм Қублаға тәсири ғана емес, бәлки Шығыс ҳәм Қубла мәмлекетлериниң Батыс ҳәм Арқа Америкаға тәсириде күшейип бармақта.

**3.Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық , руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири**

 Глобалласыў процессиниң мәнисин терең аңлап жетиў ушын дүнья раўажланыўы дүзимин экономикасы раўажланған мәмлекетлер тәжирийбеси тийкарында анализ етиўимиз зәрүр. ХХ әсирдиң 70-жылларында Батыс экономикасының жетискенликлери тийкарында постиндустриал жәмийет жүзеге келгенлиги ҳаққында хабар берилган болса, 80-жылларға келип инсанияттың информацияласып атырған жәмийетке қәдем қойғаны бойынша жуўмақлар шығарылды. Тоқсаныншы жылларға келип болса, қәнийгелердиң пикирлерине қарағанда улыўмапланетарлық цивилизация қәлиплесе баслады.

Инсанның имканиятлары, қәбилетлери ҳәм бир қатар сыпатлары ҳаққында жаңа қараслар пайда болмақта, сондай-ақ, дүньяның келип шығыўы ҳаққындағы пикирлерге қарағанда, улыўмапланетарлық цивилизация адамзат жәмийетиниң характерини анықлаў менен байланыслы пикирлердиң барлығы улыўмалық усылға ийе, яғный жаңа цивилизацияның жүзеге келип атырғанлығы алдыңғы технологиялар ҳәм экономикалық қурамлар қәлиплесе баслағанына қарап анықланады. Гуман жоқ, түрли хызмет көрсетиў тараўларының раўажланыўы, усы мүнәсибет пенен оларға байланыслы социал қатламлар ҳәм ақылый мийнет формаларының өзгериўи жәмийет көринисин өзгертип барады. Хабар жеткизиў ҳәм қабыл қылыўдың ҳәзирги имканиятлары – «компьютер революциясы» жәмийеттиң тек ғана экономикалық жетилисиўине емес, ал социал-сиясий, руўхый-мәдений раўажланыўына да үлкен тәсир көрсетеди.

Хабар технологиясы болса экономикалық раўажланыўда – аўыл хожалығы, санаат, хызмет көрсетиў тараўынан кейинги төртинши басқышты ийелейди. Егер шийки зат ҳәм мийнет адамзат жәмийетиниң санаатласыў дәўири даўамында зәрүр тараўлардан болса, хабар ҳәм билим болса келешек жәмийет тийкарларын қурайды. Буны әсиресе, ХХ әсирдиң 1960 жыллардан, яғный компьютерлер дәўиринен жақсы билемиз. 80-жыллар орталарына келип көплеген мәмлекетлер хабар раўажланыўы жолына - Интернет, мультимедиа, космонавтика, МХҚ, электрон версия, уялы, радио ҳәм жасалма жолдас байланысына тийкарланған хабар системасына өтти.

Сыпат тәрепинен де хабар технологиясында жүдә әҳмийетли өзгерислер жүз бермекте. Егер биринши компьютерлар ХХ әсирдиң 30-жылларда электро-механик реле тийкарында есаплаў мақсетинде пайдаланылған болса, 60-жыллардағы екинши әўладтан баслап компьютерлер ярым өткизгишли транзисторлардан пайдаланып таярланбақта. Компьютерлердиң бесинши әўлады ҳәтте интеллектуал ўазыйпаларды да шешиўге уқыплы болады. Келешекте компьютерлардың алтыншы ҳәм жетинши әўладлары ҳәр бириниң процессорында 80 - 100 миллион транзистор болып, ҳәр минута 2 миллиардга шекем ўазыйпаны атқарады.

Хабар технологиясының өзине тән әҳмийетли тәреплери болып, бириншиси инсан хызметин мақсетке муўапық бағдарлаў, екиншиси — бул түрли объектлар ортасындағы өзара муўапықлық (ЭЕМның инсан мийи менен функционал улыўмалығы), үшиншиси информацияластырыўдың өзгешелиги хабар техникаларының раўажланыў есапланады. Ҳақыйқатында да, қурамалы техникалық раўажланыўсыз компьютерлердиң өзи де жаратылмаған болар еди. Хабар технологиясының төртинши өзгешелиги, оның ушын күшли экономикалық басқарыў — сиясий ҳәм руўхый тараўлардағы турақлылық. Мәселен, демократия ҳәм азатлық идеялары раўажланбаған жерде информацияласыў технологиялары жүзеге келмес еди.

Экономика тараўында ислеп шығарыў менен хызмет көрсетиў салыстырма бириншисиниң есабына екиншисиниң кеңейиўи жүз бермекте.

Руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислер массалық руўхыятта, билимлендириў системасында, ҳәр бир инсан дәрежесинде өз көринисин таппақта. Әдетте, бул тараўдағы өзгерислер басқа тараўлар өзгерислерине тийкар таярлайды.

Руўхый турмыстағы өзгерислер дәслеп пәнниң жаңа рационал көринислеринде турмыс ҳәм инсан ҳаққындағы тармағы болған биологияда жүзеге келмекте. Дәслеп микроорганизмлерге енгизилип қәлиплескен ген инженериясында ҳәзирги ўақытта инсан геномы, расалықтың генетик коды мәселелери үйренилмекте. Илимий изертлеўлер шегарасында қәбилетли зийрек адамлардың жүдә сезгирлик қәбилети ҳәм де биомайданын үйрениў киритилмекте. Инсанның имканиятлары, қәбилетлери, бир қатар сыпатлары ҳаққында жаңа қараслар пайда болмақта. Сондай-ақ, әлемниң келип шығыўы ҳәм раўажланыўы нызамлылықларына, космос процесслериниң адамлар турмысына тәсирине тийисли мәселелер бойынша да жаңаша көз қараслар қәлиплеспекте.

Компьютерлестириў адамзат жәмийети раўажланыўының нәўбеттеги бағдары сыпатында турмыстың бир қатар тараўларында болғаны сыяқлы искусствода да өзине тән орын ийелемекте. Әсиресе, билимлендириў тараўында әҳмийетли өзгерислер жүз бермекте. Илим революциясы ҳәм информацияласыў себепли оқыў, оқытыў ислериниң нәтийжелилигин жәнеде асырыў имканияты жаратылмақта.

Сиясий тараўда да информацияласыў өзине тән әҳмийетли өзгерислерди алып кемекте, нәтийжеде шахс еркинлиги, пуқаралардың демократиялық қарарлар қабыл қылыныўында туўрыдан туўры қатнасыўы тәмийнленеди. Бирақ буннан жаңа цивилизацияның, хызмет көрсетиў тараўындағы өзгерислерди компьютерлер жүзеге келтиреди, деген жуўмақ келип шықпайды.

Раўажланыўдың тийкарын анықлаўда мәселениң бир тәрепине итибар қаратыў керек - ҳәр қандай раўажланыўдың орайында инсан турады. Сондай екан, оған жәмлескенликти инам ететуғын тийкарды улыўмаинсаный машқалалар дүзимин анализ етиўден баслаў зәрүр. Мине усы улыўмаинсаный машқалалар жыйналып ХХ әсирдиң тоқсаныншы жылларына келип улыўмапланетарлық раўажланыўдың қәлиплесиўине ҳәм оған силтеўши глобалласыў процессиниң жүзеге келиўине себеп болды. Усы процесс бизиң пикиримизше, функционал зәрүрият нәтийжеси. Басқаша айтатуғын болсақ, ХХ әсирдиң ақырғы он жыллығына келип, инсаният өз раўажланыўының сондай бир басқышына қәдем қойды, бул басқышта адамзат жәмийетиниң түрли бөлимлериниң бирден бир ўазыйпаны орынлаўшы организмге (яғный улыўмапланетарлық цивилизацияға) бирлестириў зәрүрлиги туўылады. Түрли мәмлекетлер ортасында экономикалық бирге ислесиўди жолға қойыў талабы, сиясат жүргизиўдиң улыўма тән алынған принциплерин ислеп шығыўға умтылыў, инсан ҳуқықлары ҳәм еркинликлериниң улыўмажәҳән Декларациясының қабыл етилиўи барысындағы ҳәрекетлер, улыўмаинсаный машқалаларды бирликте шешиўге урыныў, хабар алмасыўына болған талаптың өсип барыўы – булардың барлығы биз жоқарыда еслетип өткен функционал зәрүрияттың көриниси.

**Қадағалаў ушын сораўлар:**

1. Глобалласыў процессиниӊ бүгинги күнде қандай көриниске ийе?

2. Глобал кризислерди сапластырыўдыӊ теорияларыныӊ салыстырмалы анализи неде?

3. Глобал кризислерди сапластырыўда идеялық – идеологиялық катнастыӊ әҳмийети неде?

4.Глобалласыўдыӊ сиясий, экономикалық өзгерислерге тәсири неде?

5.Глобалласыўдыӊ руўхый-мәдений тараўдағы түпкиликли өзгерислерге тәсири неде?

**Әдебиятлар дизими:**

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4732-сон Фармони

4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.–Б.176.

5. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: “Ўзбекистон”, 2011.–Б.440.

6. Каримов И.А. Она юртимиз бахти иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. –Т:. “Ўзбекистон”, 2015. –Б.302.

7. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.56.

8. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.48.

9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон”. – 2017.– Б.102.

10. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.488.

 **Электрон тәлим ресурслары:**

1.Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

[www.edu.uz](http://www.edu.uz).

2.Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуни-

кация технологиялари давлат қўмитаси: [www.aci.uz](http://www.aci.uz).

3.Компютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш: www.ictcouncil.gov.uz.

4.Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

5.www. Ziyonet. Uz.

6.[www.infocom.uz](http://www.infocom.uz).

**4-тема. Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы ҳәм идеялық – идеологиялық анализинин әҳмийети**

**Жобасы:**

1. Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы

2. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы

3.Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи

***Таяныш сөзлер:*** *Жәмийет, социал-экономика, руўхый – әдеп икрамлық, глобалласыў, идеялық – идеологиялық анализ, социал турмыс, глобалласыў процесслери*

**1. Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы**

 Глобалласыў процесси тезлесип баратырған бир ўақытта өз идеялары, мәплери ҳәм турмыс тәрзин басқа халықларға сиңдире алған мәмлекет ғана экономикалық жетилисиў ушын тийкар жаратады, өз сиясий қәдириятларын дүнья бирлеспеси тәрепинен тән алыныўына ериседи, өзи пайда еткен ҳуқық ҳәм еркинликлердиң улыўмаинсаный характерге ийе болыўын тәмийнлейди, өз миллий қәўипсизлиги ҳәм турақлылығын беккемлейди. Солсебептен ХХ әсирдиң тоқсаныншы жылларында глобалласыў процессиниң күшейиўи түрли мәмлекетлер геосиясатының мақсетлери ҳәм үстинликке ийе бағдарларын да өзгертирип жиберди.

Илим ҳәм техниканың ислеп шығарыўшы күшке айланыўы илимий-изертлеўлердеги мәпдарлықты асырып жиберди. Нәтийжеде түрли мәмлекетлердиң ҳүкиметлери, түрли концерн ҳәм корпорациялар тәрепинен изертлеўлерге ажыратылған қәрежетлер муғдары көтерилип барды, изертлеўлердиң нәтийжелерин ислеп шығарыўға егизиў пәти де тезлести.

Илим ҳәм техниканың тез пәт пенен раўажланыўы, экономиканың дүнья көлеминде раўажланыўы өз нәўбетинде раўажланыўдың глобалласыўын жүзеге келтиреди. Улыўмапланетарлық раўажланыўдың бундай қәлиплесиўи функционал зәрүрият болып, глобалласыў процессиниң тезлесиўи болса мие усы зәрүриятқа сай геосиясаттың мақсет ҳәм үстинликке ийе бағдарларын ислеп шығыў талабын жүзеге келтирди.

«Геосиясат» түсиниги дүнья идеологиялық процесслери менен байланыслы. Глобалласыў процессиниң тезлесиўи дүнья идеологиялық көринисиниң өзгериўине тәсири күшли болып бармақта. Яғный геосиясий мақсетлер ҳәм үстинликке ийе бағдарлар да жаңаланып бармақта. «Геосиясат» түсинигин үйрениўде халықара қатнасықлар ҳәм дүнья идеологиялық процесслерди анализ етиўге итибарды қаратыў қаратыў зәрүр деп ойлаймыз.

«Геосиясат» түсинигин биринши мәрте швед алымы ҳәм сиясатшы Р.Челлен (1846-1922) қолланады. Ол бул терминди қүдиретли мәмлекетти қәлиплестириў мақсетинде әмелге асырылған нәтийжели сиясаттың тийкарғы характеристикасы сыпатында ислеткен. Оның пикирин логикалық даўам еттирген немис изертлеўшиси Ф.Ратцель (1844-1904) болса геосиясат дегенде мәмлекет сиясаты менен мәмлекеттиң географиялық жағдайы ортасындағы өзара байланысты түсинди. Мюнхендеги геосиясат институты директоры, генерал К.Хаусхофер (1869-1946) «геосиясат» түсинигин бундай анализ қылыў традициясын қабыл етип, оның империалистлик тәрийпин қәлиплестирди. Оның түсиндириўинше, немис миллети ушын әҳмийетли болған мәкан Германия территориясы менен шекленип қалмайды. Сол себептен мәмлекет әмелге асырып атырған геосиясат мақсети миллет раўажы ушын зәрүр болған территорияларды қадағалаў астына алыўдан ибарат болыўы шәрт. Мәселениң бундай қойылыўы ХХ әсир басларындағы халықара қатнасықларының өзине тән өзгешеликлеринен келип шыққан еди. Бизге мәлим, Вестфалияда 1648 жылда қабыл етилген тынышлық шәртнамасы да, Венада 1864, 1866 жылларда қабыл етилген халықара шәртнамаларда миллий суверенитет ҳәм легитимация принциплерине тийкарланған еди. Усы шәртнамаларда ол яки бул мәмлекетлерде енгизилиўи зәрүр болған басқарыў формасы ҳаққында сөз де бармас еди. Сол себептен усы халықара сиясий дүзимлерге патша Россиясы, Габсбурглар монархиясы, либерал Англия сыяқлы түрли басқарыў формаларына ийе болған мәмлекетлер тең ҳуқықлылық тийкарында кириўи мүмкин еди. Бул мәмлекетлерден тек бир нәрсе – халықара қатнасықларда қабыл қылынған қәделерге әмел қылыўы талап етилди.

**2. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы**

ХХ әсирдиң отызыншы жылларына келип миллетлар ҳәм елатлар, мәмлекетлер ҳәм мәмлекетлер ортасындағы қатнасықлар жаңа басқышқа қәдем қойды. Ол яки бул мәмлекеттиң раўажы мәмлекеттен өз мәмлекети көлеминде ғана емес, басқа мәмлекетлер көлеминде де кең көлемде социал хызмет көрсетиўди талап қыла баслады. Нәтийжеде дүньяда географиялық территориялар ушын кгүрес басланып кетти. Бирақ, енди географиялық территорияларды ийелеўдиң өзи жетерли емес еди. Бунннан былай басқа мәмлекетлердиң қарсылығына жуўап ретинде өз мәмлекетиниң белгили бир географиялық территорияға болған даўасын тийкарлап бериў де зәрүр болып қалды.

Көринип турғанындай, халықара қатнасықлар геосиясий мақсетлер ҳәм бағдарларды өзгертип жиберген болсаа, өзгерип кеткен геосиясий мақсетлер халықара қатнасықларының өзинде көринис тапты. Енди геосиясаттың тийкарғы мақсети өз идеологиясын жайыўы зәрүр болған географиялық территорияға сиңдириў менен байланыслы болды.

Атап айтқанда, 1930-жылларға келип инсанияттың келешектеги раўажланыўын тийкарлап бериўге умтылған үш тийкарғы сиясий-идеологиялық бағдар ортасында күшли гүрес ҳәўиж алып кетти. Бул үш бағдар жәмийеттиң тийкарғы социал-сиясий ҳәм экономикалық негизлерин сақлап қалған жағдайда түпкиликли реформалар өткизиўди үгит нәсиятлашы социал-реформизм, дүньяда жаңа иерархик тәртип орнатыў ҳәм оны жоқары раса болған немец миллетине бойсындырыўды үгит нәсиятлаўшы фашизм, жәмийеттеги материаллық ҳәм руўхый байлықларды социал революция жәрдеминде қайта бөлистириў ҳәм теңлик принциплерине тийкарланған жаңа жәмийет дүзиўди үгит нәсиятлаўшы коммунизм идеологияларын қурады.

Усы идеологиялар гүреси даўамында дүньяда еки қарама қарсы блок жүзеге келди. Буның жоқарғы ақырғы нәтийжесинде геосиясаттың тийкарғы мақсети адамлар санасы ушын гүресиўден ибарат болып қалды, оның тийкарғы бағдарларын болса өз мәмлекети таңлаған раўажланыў жолының дурыс екенлигин тийкарлап бериў, өз идеологиясы тәрепдарларын көбейтириў, оған қарсы идеологияның тарқалыўы ҳәм раўажланыўына жол бермеўди шөлкемлестиреди.

Социал-реформизм, ҳәмде коммунизм тәрепдарлары өз қүдиретлери ҳәм әскерий имканиятларын өзлери таңлаған жолдың абзаллықларын үгит нәсиятлаў нәтийжесинде пүткил дүнья еки идея, еки идеология гүреси майданына айланды. «Шығыс» ҳәм «Батыс» түсиниклериниң өзи идеологиялық өлшем дәрежесине көтерилди ҳәм географиялық түсиниклерден сиясий-идеологиялық категорияға айланды. Сондай идеологиялық өлшем еки блоклы дүньяның факторы болған еди. Бундай идеологиялық өлшем стратегиялық императив дәрежесине көтерилди, дүньяның басқа мәмлекетлери сол өлшем тийкарында еки блок – СССР ҳәм АҚШ әтирапында бирлесе баслады. Сол себепке бола Узақ Шығыста жайласқан Япония Батыс дүньясының қурам бөлимине айланды. Әлбетте, дүньяның үш дүньяға бөлиниўи усы көз қарасқа айырым өзгерислер киргизди. Биринши дүнья деп Европа ҳәм Арқа Америка, сондай-ақ Япония ҳәм Азиядағы экономикалық раўажланыўға ерискен айырым мәмлекетлер тән алынды. Экономикалық раўажланыўы алдыңғы қатарда болған бул мәмлекетлердиң биринши дүнья деп аталыўына айтарлықтай себеплер бар. Бурынғы Аўқам екинши дүнья сыпатында халықара сиясий қатнасықларға ХХ әсирдиң 30-жылларының ақырына келип айтарлықтай тәсир көрсете баслады. ХХ әсирдиң отызыншы жылларында Аўқам капиталистлик дүнья ушын тек идеологиялық қәўип салған болса, екиши дүнья урысынан кейин реал әскерий қәўип сала баслады. Шығыс Европа мәмлекетлери, оннан кейин бир қатар Азия мәмлекетлери раўажланыўдың социалистлик жолын таңлады. Нәтийжеде дүнья социалистлик дүзими дүньяға келди.

Бул ўақытта колониал империяларының кризиске жүз тутыўы ақыбетинде дүнья картасында жаңа ғәрезсиз мәмлекетлер жүзеге келди, олар өзлериниң социал-экономикалық ҳәм идеологиялық-сиясий өзгешеликлери бойынша жоқарыдағы еки дүньяның биреўине де сай келмес еди. Усы мәмлекетлер бир қатар улыўмалық өзгешеликлерге ийе еди. Экономиканың қалақлығы, социал-класслық қурамының ҳәлсизлиги, аўыл хожалығының үстинлиги, миллий исбилерменликтиң раўажланбағанлығы, традицион патриархал ҳәм урыўшылық дүзилмелериниң сақланып қалғанлығы солар есабынан. Усы мәмлекетлерди үшинши дүнья деп атала басланды.

Экономикалық ҳәм финанслық жәрдем себебинде үшинши дүнья мәмлекетлери ол яки бул блок басшыларының итибарын өзине тартыў ушын өзара жарысқа кирисип кетди. СССР ҳәм АҚШ раўажланып атырған мәмлекетлерге өз тәсирин өткизиў ушын идеологиялық ҳәм сиясий гүрес алып барды. Усы гүрес территориялық урысларға айланып кетер еди. Мәселен, ХХ әсирдиң 60-жыллары ҳәм 70-жыллардың басларында Қубла-Шығыс Азияда, 70-80 жылларда Анголада мине сондай урыслар болып өтди. Еки блоклы дүнья ҳәм суўық урыс шәраятында мәмлекетти сыртқы қәўиплерден қорғаў мәселеси еки әскерий-сиясий блоклардың көплеген ўазыйпалардан бири еди ғана. Тийкарғы итибар «ишки» машқалаларды сапластырыўға қаратылған еди. Усы «ишки» ўазыйпа Батыс Европа менен Арқа Америка ортасындағы байланысларды беккмлеўден ибарат болған болса, Аўқам ушын дүнья социалистлик дүзимин қадағалаў астында сақлаў, оны басқа дүзимлер тәсиринен қорғаў менен байланыслы еди. Сол себептен, ҳәр еки мәмлекет өзлерин түрли халықлар арзыў-үмитлери ҳәм талаплары тәмийнлеўшиси деп есаплаўды, өз хызметлериниң идеологиялық тийкарларын ислеп шыққан АҚШ өзин еркин дүнья қорғаўшысы деп, Аўқам болса тынышлық, демократия ҳәм социализм сүйениши деп дағазалады.

Буның нәтийжесинде еки блок ортасындағы қарсылық үлкен көлемдеги гүреске айланып кетти. Шығыс ҳәм Батыс ортасындағы гүрестиң узақ мүддетли характери ҳәм потенциал қәўпи, – дейиледи «Үш тәреплеме комиссия» баянатларының биринде, – ҳәзирги заманның еки қүдиретли мәмлекетлери арасындағы қарама қарсылықтан ҳәм де түрли қәдириятларға тийкарланған еки қарама-қарсы сиясий-экономикалық, социал системалар ортасындағы келиспеўшиликлерден келип шығады. Сол себептен де Шығыс ҳәм Батыс ортасындағы гүрес узақ ўақыттан бери пүткил дүньяның орайлық машқаласы болып турыпты.

Еки қүдиретли мәмлекет ортасында ҳәўиж алып кеткен идеологиялық гүрес, бир территорияда жүз берген бир социал-сиясий ўақыяның түрлише анализ етилиўи ақыр ақыбетинде соған алып келди, еки блоклылық екинши дүнья урысынан кейинги дүньяның мәнисин қурады. Ҳәр еки тәреп бир-биринен қорқып, қәўипсиреп жасады. Буның ақыбетинде НАТО ҳәм МХҚ сыяқлы қарама қарсы сиясий күшлер дүньяға келди, олар блоклардың қәўипсизлигин тәмийнлеўши фактор ўазыйпасын өтей баслады. Әлбетте, қосылмаўшылық ҳәректиниң раўажланыўы, Япония ҳәм ГФР сыяқлы экономикалық тәрептен қүдиретли мәмлекетлердиң қәлиплесиўи, Қытайдың ядро мәмлекетине айланыўы, түрли территорияларда миллетшиликтиң жүзеге келиўи усы еки блоклы дүзимге айтарлықтай өзгерислер киргизди. Бирақ, буннан бийғәрез дүньяның әҳмийетли сиясий мәселелери еки блоклылық принциплери тийкарында шешилди.

Дүньядағы бундай жағдай барлық халықларды жүреги тынышсызланып жасаўға мәжбүр етер еди. Пүткил дүнья түрли мәплер тараўында болғанлығы себепли, ол яки бул территорияда жүз берген урыс яки келиспеўшилик еки блок ортасындағы гүрес деп баҳаланар еди.

ХХ әсирдиң тоқсаныншы жыллары басына келип Совет империясының қулаўы менен еки блоклы дүнья сапластырылды. Дүньяның онлаған мәмлекетлеринде қандай хызмет көрсетиўди ўйретип ҳүким сүрип турған идеологиялардың бири дүнья саҳнасынан түсти. «Шығыс» ҳәм «Батыс» түсиниклери, идеологиялық гүрестиң өзи өтмишке жүз тутқандай көринди. Ҳақыйқатында болса тек мәмлекетлердиң геосиясаты мақсетлери өзгерди. Енди геосиясий мақсетлер белгили бир мәмлекеттиң өз абыройы ҳәм тәсирин басқа территорияларда күшейттириўге қаратылған сиясатты көрсетеди.

Ҳәзирги ўақытта дүнья бирлеспеси халықара қатнасықлар тараўына демократия, өзара ҳүрмет ҳәм бирге ислесиў принциплерин орнатыў ушын гүреспекте. Бундай шәриятта зорлық қылыў, әскерий күш ислетиў ҳәм ҳәтте экономикалық қысқыға алыў қатаң қараланыўы анық. Лекин өз ғәрезли мақсетлерине жетиўди гөзлеп атырған түрли күшлер геосиясаттың ең тәсирли қуралы сыпатында идеологиялық қуралдан кең пайдаланбақта, адамларсанасына тәсир өткизиўдиң төмен ҳәм мәккарлық усылларын қолланбақта. Көринип турғанындай, идеологиялар урысы дүньяда пәсейген жоқ, ол өзгеше түске ийе болмақта. Ең қорқынышлысы, сиясий ғәрезсизликти енди қолға киргизген мәмлекетлер бундай жағдай қурбанына айланбақта.

ХХ әсир бир-бирине қарама-қарсы болған түрли идеологиялар гүреси дәўири болды. Буған кескин өзгерип баратырған халықара жағдай тийкар таярлады. Атап айтқанда, халықара жағдайдың өзгериўи геосиясат мақсетлери ҳәм бағдарларының өзгериўине себеп болды. Өз нәўбетинде, геосиясий мақсеттиң өзгериўи жаңа халықара жағдайдың жүзеге келиўине фундамент жаратады.

Бурынғы Аўқамның бөлекленип кетиўи идеологияның, идеологиялық гүрестиң пәсейиўи емес, геосиясий мақсет ҳәм бағдарлардың өзгериўине алып келди. Керисинше, идеологиялық гүрес жәнеде нәзиклести ҳәм кескинлести. Усы гүрестиң тийкарғы қыйыншылығы енди ғана ғәрезсиз болған мәмлекетлер мойнына түспекте.

**3.Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи**

ХХ әсир тоқсаныншы жылларының басында социал-сиясий турмыс миллетлердиң бийпарықлығы, бийпарўалығы сыяқлы пазыйлетлерди күшейттирди. Бурынғы Аўқам дәўиринде халықларды экономикалық ҳәм руўхый хорланыўлар, миллет тәбиятында бирпарўалық, конформизм, ҳәр 3андай зорлықларға күнлигиў иллетлериниң жүзеге келиўине алып келди. Ҳүким сүрип турған коммунистик идеялар енди халықларды өз артынан ерте алмай қалды. Коммунистик идея сапластырылғаны менен оның орнын басатуғын, халықлардың арзыў-үмитлерин күрсететуғын идеялар ислеп шығылмады.

ХХ әсирдиң әҳмийетли ўақыяларынан бири болған усы кризис социалистик раўажланыў жолын таңлаған көплеген мәмлекетлерди еки орталықта қалдырды. Идеялық-сиясий ағымлар өз халықшыллығын жоғалтты. Енди коммунистлер еки жолдан бирин таңлаўға мәжбүр болып қалды бириншиси, өз традициялық идеялары ҳәм позицияларына садық болып қалып, жәнеде күшлирек идеологиялық гүрес алып барыў, екиншиси, улыўма тән алынған қәделерди қабыл қылып, басқа идеологиялардың дөретиўшилик тәжирийбелерин өзлестириў еди. Биринши жол логикалық түрде коммунизм идеяларының социал-сиясий турмыстан қысып шығарылыўына алып келеди. Екинши жол болса коммунизм идеяларының басқа идеологиялар шеңберине сиңип, жоғалып кетиўине алып келеди.

Түрли социал-сиясий турмыстағы бул жағдай мәмлекетлердиң, соның ишинде халқымыздың сыртқы тәсирлерге ҳәм қәўиплерге қарсы тура алыў, гүресиў сыяқлы өзгешеликлерди пәсейттирди. Халықлар арасында унамсыз өзгешеликлер пайда болды. Социал-сиясий аўҳал халықтың белгили бир қатлам ўәкиллериниң сөз ҳәм ис бирлигин бузды. Адамларара қатнасықлар системасында шахстың өз күшине, жәмийет структураларында исенимсизлик сезимлерин жүзеге келтирди.

Дүнья базары қатнасықлары принциплерин қабыл қылып атырған бир пайтда Батыстың өзинде базар экономикасы, қәлиплескен сиясий демократия қәделерин критикалаў күшейип бармақта. Бул социал-тарихий раўажланыўдың батыс жолы дурыс екенлигинен далалат бермейди. Бундай еки тәреплеме кризис идеология әлеминде бослықты жүзеге келтирди. Буған тийкарланған айырым идеологлар идеологиядан ўаз кешиў дәўири келди, деп жуўмақ шығарды. Бирақ ҳақыйқат сонда, идеология ҳеш қашан тарийх мүлкине айланбайди. Ҳәр қандай жәмийет руўхый тараўының теориялық дәрежеси, социал сананың системаластырылған қатламы (теориялық сана) бар болар екен, өзине тән идеология жасай береди. Ол барлық заманлар социал-тарийхый раўажланыў характери ҳәм бағдарларына тәсир көрсетиўши күш қүдирет болып қалады. Сондай екен, бүгинги күндеги идеологиялық турақсызлықты, адамлардағы идеологиялық бийпарўалықты қандай баҳалаў керек. Ең дәслеп соны атап өтиў зәрүр, идеологиялық турақсызлық дегени ҳақыйқатында идеологиялық бослықты (яғный адамзат жәмийетинде идеологияның пүткиллей жоқлығы), идеологиялық бийпарўалық болса идеологиядан узақ дегенди аңлатпайды. Себеби адамзат жәмийетиниң қандай да бир көриниси (немец жәмийети, өзбек жәмийети, япон жәмийети) белгили бир мүддет идеологиялық бослықты басынан кешириўи мүмкин, бирақ адамзат жәмийетиниң өзи идеологиясыз болыўы мүмкин емес. Сол сыяқлы адамлар жалғаннан, ҳақыйқаттан узақ болған идеологияны толық аңламастан қабыл қылыўлары мүмкин, бирақ ҳәр қандай идеологиялық тәсирден тысқарыда бола алмайды.

Буннан келип шығатуғын жуўмақ сонда, бириншиден, бүгинги күнде бар болған көплеген идеологиялар бир пүтинлилик ҳәм избе излиликтен жүдә узақта. Оларда жәмийет турмысының белгили бир тараўларын ғана қамтып алады. Бул жағдай дүнья тарийхый раўажланыўына да үлкен тәсир көрсетпекте. Себеби, халықара қатнасықлар түрли идеологияларға бойсынғанлары себепли бир-бирине қарама қарсы болған, бир пүтинликтен узақ экономикалық, социал-сиясий ҳәм руўхый факторлар жүзеге келмекте, олар дүнья раўажланыўын тенденциялық өзгешеликлеринен айырып, ойламаған көриниске ийе болмақта.

Ҳәзирги шәраятта болса халықара ўақыялардың ҳақыйқый мақсети ҳәм мәнисин анықлаў жүдә қурамалы. Әсиресе, бул идеологиялық характерга ийе болған халықара ўақыялардың мақсети ҳәм бағдарларын анықлаўда көринеди. Соның ушын да Өзбекистан Республикасының биринши Президенти И.Каримов идеология полигонларын ядро полигонларына қарағанда көбирек күшке ийелигин атап өтер екен, «Егер әскерий, экономикалық, сиясий қысым болса, буны сезиў, көриў, алдын алыў мүмкин, бирақ идеологиялық қысым көркетиў, оның тәсири ҳәм ақыбетлерин тезде билип алыў жўдә қыйын, - дейди.

Адамның белгили идеяға, идеал яки тилеклерге умтылыўы, ең дәслеп оның ишки талаплары тийкарында жүзеге келди. Инсанлардың ой-пикири ҳәм дүньяға көз қарасында жүзеге келип атырған унамлы бағдардағы өзгерислер инсанды сүйиўшилик принциплери менен байланысыўы зәрүр.

Өзбекистан Республикасының биринши Президенти И.Каримов атап өткениндей «тек жаңаланыўлар социал қатнасықлар ҳәм турмыс тәризиниң өзгериўи, адамлар санасында демократиялық қәдириятларды беккемлеў менен өз ара байланыслы жағдайда әмелге асырылыўы дәркар» .

Екиншиден, постиндустриал революция, урбанизация, информацияласыў, глобалласыў процесслери пайда изинен куўатуғын, тийкарынан материаллық мәп ҳәм тилеклерди қанаатландырыўға умтылатуғынларды жүзеге келтирди, бундай адамлар өз мақсетлери жолында ҳәр қандай әпсана болмасын яки идея болмасын оны қоллап қуўатлаўға уқыплы болып қалды. Бундай жағдай мәмлекет қәўипсизлигине ойға келмеген қәўип салыўы тәбийий.

Ҳәзирги заманның идеологиялық көринисинде сезилерли әҳмийетке ийе бузғыншы идеяларды еки топарға бөлиў мүмкин. Жәмийеттиң раўажланыўына қәўип салып атырған идеяларды (шовинизм, неототалитаризм, расизм, социал-дарвинизм, антиутопия ҳәм сол сыяқлылар) мәмлекетимиз пуқараларына туўрыдан туўры сиңдириўге урынып атырған идеялардан (миллетшилик, диний экстремизм, ҳәм сол сыяқлылар) ажырата билиў лазым.

Шовинизм тәрепдарлары өз миллетлериниң мәплери ҳәм тилеклерин ҳәдден тыс улығлайды, оларды басқа миллет ҳәм елатлар есабына болса да қанаатландырыўға нәсият етеди. Экономикалық имканиятлары хәлсиреген, социал татыўлық зыянласқан, ишки қарама қарсылықлар күшейген, Ўатан, миллет тәғдиринен өзиниң тар мәплерин үстин қоятуғын, өзара келисе алмай атырған, хәкимиятқа даўагер сиясий топарлардың машқалаларды сыртқы күшлер жәрдеминде шешиўге урыныўы ҳәм мәнаўий-руўхый пытыраңқылық, ертеңги күнге исенимсизлик сезимлери хүкимран болған мәмлекетлер уллы мәмлекетшилик шовинизми белгисине айланыўы ҳәзирги заман тарийхы да көрсетип турыпты.

Миллет ҳәм елатлардың бирден бир тоталитаристлик дүзим шәриятында пәраўан турмыс кешире алыўын нәсият етиўши неототалитаризм идеялары да жәмийетимиз раўажланыўы ушын үлкен қәўип туўдырмақта.

Ҳәзирги ўақытта дүньядағы түрли сиясий күшлер ХХ әсирдиң 90-жылларына келип кескин түс алғанда, бузғыншы идеялар тәрепдарлары бүгинги күнде интеграцияға умтылып атырған инсаниятты «бизлердики» ҳәм «басқаларға» бөлмекте. Диний экстремизм тек ғана ислам дини емес, бәлки христиан дини идеяларына да тийкарланыўы мүмкин. Бирақ ислам диний экстремизми өзиниң келисимсизлиги менен танылғган. Ол өзиниң еки өзгешелиги менен ажыралып турады.

Олардың догмалары бойынша, барлық ҳәзирги заман мусылман жәмаатлары исламый түрлерин жойытқан ҳәм билимсизлик (жаҳалат) (исламнан бурынғы) әсир жәмаатларына айланған. Бундай қатнас хүкимет ҳәм оның алып баратырған сиясатын критикалаўға тийкар болып хызмет қылады.

Олар тек ҳақыйқый мусылманлар, яғный олардың өзлери ҳәкимиятқа келсе, қурылажақ болған исламый тәртипти орнатыў ушын кескин ҳәм агрессив хәрекет қылыў зәрүр деп есаплайды.

Ислам диний экстремизминиң ең жарқын көриниси ўаххабийлик болып қалмақта. Суннийлердиң 1,5 процентин қураўшы ҳәм ханбалийлерге тийисли, бас мақсети - ислам динин хақыйқый жағдайына қайтарыўдан ибарат деп билген ўаххабийлик хақыйқатында хәкимият ушын гүресиў жолында жүзеге келген сиясий хәрекет.

Өзлериңизге белгили, наркотик затларды пайдаланыў XXI әсир босағасында улыўмаинсаный машқалаға айланды. Әсиресе, Европаның үлкен қалаларында жасаўшы жаслар арасында гыябентлер саны көбейип бармақта. Бул болса, өз нәўбетинде, наркотик затларға болған талапты асырады. Дүньядағы наркотик затлардың 90 процентин экспорт қылып атырған Аўғаныстан имканиятлары - енди бул талапларды толық қапламағанлығы себепли, наркотик затларды ислеп шығарыў имканиятын беретуғын жаңа мәмлекет пайда етиў зәрүрияты туўылды. Наркобизнес ўәкиллери енди ғана ғәрезсизлигин қолға киргизген мәмлекетлерге кириў жолларын излемекте. Бүгинги күнде ўаххабийлер мине сондай қорқынышлы, инсаниятқа тән болмаған идеяға хызмет қылмақта.

Дүньядағы айырым сиясий күшлер түрли мәмлекетлерде миллатшилик идеяларын сиңдириўге де умтылмақта. Глобалласыў процесси улыўмаинсаный қәдириятлар, традициялар ҳәм үрп-әдетлерге қәўип салып атырғаны рас. Дүнья сиясий әлеминдеги айырым күшлер усы факттен өзлериниң мақсетлери жолында пайдаланбақта. Хәкимият ушын гүрес, сиясий «абырой» арттырыў мақсетинде бул күшлер миллатшилик идеяларын өзлерине қалқан қылмақта.

Жәмийет раўажланыўының ҳәр бир басқышы раўажланыўдың ақырғы шеги болалмағанлықтан руўхый-әдеп икрамлық раўажланыўдың да соңғы шегарасы болмайды. Себеби, ҳәр қандай жәмийет раўажланыўын тезлестириўши тийкарғы күш экономикалық, сиясий, социал раўажланыў зәрүрияты менен белгиленген ҳәм мәнаўият, әдеп икрамлық пенен байланысқан талап болып есапланылады.

Социал раўажланыў объектив зәрүрият. «Талап белгили экологиялық яки социал дүзимниң жүдә зәрүр, объектив ҳәм әҳмийетли қатламларын сыпатлайды, оларды қанаатландырыў болса усы дүзимниң кеўилдегидей хызмети ҳәм раўажланыўын тәмийнлейди».

Жәмийеттеги материаллық ҳәм руўхый талаплардың өсиўи социал раўажланыўдың объектив нызамлылығы. Сол нызамға бола биринши талаплардың қанаатландырылыўы екинши талапларды пайда етеди ҳәм т.б. Бул талапларды қанаатландырылмаўының азғана қәтелеринен базы сиясий күшлер миллатшилик идеяларын раўажландырыўда пайдаланбақта.

Жәмийеттиң заманагөйлесип, космополитласып барыўы менен миллетшиликке болған талап кемейип емес, асып барады. Усы процесслер ҳәм феноменлер ақыбетинде миллетлер ортасындағы парық ҳәм шегараның жойтылып барыўы адамларда түрли топарларға бирлесиў зәрүриятын жүзеге келтиреди. Жаңа тенденциялар традицион қәўиплерди жоғалтып жиберип атырған бир пайытта миллетшилик әдетий, таныс ҳәм көнликкен қәделерди тиклеп атырғандай көринеди.

Диний экстремизм, миллетшилик ҳәм оларға усаған көплеген идеялардың тийкарғы тәсир объекти ғәрезсизлигин қолға киргизген мәмлекетлер болып қалып атырғанлығын көрсетип өттик. Себеби геосиясаттың тийкарғы мақсети өз абыройын басқа регионларда беккемлеў ҳәм сол регионларды өз тәсири астына алыўдан ибарат болған бир дәўирде дүньядағы түрли сиясий күшлер жас суверен мәмлекетлерди өз мәплери шегарасына киритиў, олардың ғәрезсизлигин хәлсиретиў мақсетинде биз тилге алған идеяларды нәсиятлайды. Олар регионда қәлиплескен социал-экономикалық, мәдений-ағартыўшылық байланысларды жолдан шығарыў, халықлар ҳәм миллетлер ортасына қарама қарсылық салыў, кескинлик ошақларын келтирип шығарыў ушын түрли идеялық, диний ҳәм идеологиялық қураллларды иске салмақта. «әрезсиз мәмлекетлерге қылынып атырған идеологиялық топылыс информацияласқан урыс, психологиялық урыс, технологиялық урыс сыпатында алып барылмақта, олардың хақыйқый мақсети миллетке тән болмаман турмыс тәризи ҳәм қәдириятлар дүзимин сиңдириў, таңлаған жолынан қайтарыў, өз технологиясын енгизиў, ақыр ақыбетте болса оны өз тәсири астына алыў ҳәм колонияшыллық сиясатын жүргизиўден ибарат.

Усы қуралларды шәртли түрде үш бағдарға тийисли, деп айтыў мүмкин.

Информацияласқан урыс. Хабар жеткизиў имканиятлары кеңейип кеткен бир шәриятта информацияласқан урыс қәўипли ақыбетлерди келтирип шығарады. Тоқсаныншы жыллар қарсаңында тек АҚШ да 1850 күнделик баспа идеологиялық маңсетлерге қаратылды. Ҳәзирги дәўирге келип, спутник антеналарының күнделикли турмысқа кирип келиўи, интернет дүзиминиң раўажланыўы хабар жеткизиў имканиятларын тезлестирди.

Психологиялық урыс. «әрезсиз мәмлекетлер халқына таңланған жолларының надурыс екенлигин сиңдириўге, оларды ақыр-ақыбетте социал жарылыўлар күтип атырғанлығын тийкарлаўға умтылыў болып есапланылады. Булардың барлығы миллет руўхын түсириў, оны таңлаған жолынан қайтарыў мақсетинде әмелге асырылмақта.

Технологиялық урыс. Ғәрезсиз мәмлекетлердиң итибарын өзине тартыў мақсетинде өз экономикалық, социал, хабар технологияларын нәсият қылыўға урынылмақта. Буннан гөзленген мақсет сол, усы технологияларды енгизиў базары жүзеге келтирилсе, жаңа технологиялар менен бирге өз раўажланыў моделин де сиңдириў, экспорт қылыў имканияты жаратылады.

Сондай қылып, ХХ әсирдиң тоқсаныншы жылларына шекем хүким сүрген социал-реформистлик идеялар ҳәм коммунистлик утопия өзин ақламады. XXI әсир қарсаңында дүньяда, бир тәрептен идеологиялық турақсызлық, екинши тәрептен болса, идеологиялық бийпарўалық жүзеге келди. Атап айтқанда, идеологиялық турақсызлық дүньяда бир пүтин халықларды жәмлестириў имканиятына ийе идеялардың жоқлығында көринип атырған болса, идеологиялық бийпарўалық адамлардың өз санасы ҳәм хызметлерин ийелеп атырған идеяға итибарсызлығында өз көринисин таппақта.

Бундай шәриятта диний экстремизм, миллетшилик сыяқлы инсаниятқа тән болмаған идеялар раўажланыўы ҳәм тарқалыўы ушын шәрт-шәриятлар пайда болмақта, оннан ең дәслеп енди ғана ғәрезсизлигин қолға киргизген мәмлекетлер, әсиресе, үлкен зыян көрмекте. Усы идеялар түрли сиясий күшлердиң геосиясий мақсетлерин жүзеге шығарыў ушын тарқатылмақта ҳәм нәсиятланбақта.

**Қадағалаў ушын сораўлар:**

1. Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы нелерде көринеди?

2. Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы

нелерде көринеди?

3.Глобалласыў процесслеринин идеялық – идеологиялық анализи?

4. Глобалласыўдың унамлы тәреплери неде көринеди?

5. Глобалласыўдың унамсыз тәреплери неде көринеди?

**Әдебиятлар дизими:**

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4732-сон Фармони

4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.–Б.176.

5. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: “Ўзбекистон”, 2011.–Б.440.

6. Каримов И.А. Она юртимиз бахти иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. –Т:. “Ўзбекистон”, 2015. –Б.302.

7. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.56.

8. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.48.

9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон”. – 2017.– Б.102.

10. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.488.

 **Электрон тәлим ресурслары:**

1.Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

[www.edu.uz](http://www.edu.uz).

2.Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуни-

кация технологиялари давлат қўмитаси: [www.aci.uz](http://www.aci.uz).

3.Компютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш: www.ictcouncil.gov.uz.

4.Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

5.www. Ziyonet. Uz.

6.[www.infocom.uz](http://www.infocom.uz).

**5-тема.Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли**

**Жобасы:**

1.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим ҳәм баўырыкеӊлик (толерантлық) тиӊ әҳмийети.

2.Ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүрияты

3.Ҳәзирги заманда идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары.

***Таяныш сөзлер:*** *глобал машқала, идеялық – идеологиялық келисим, баўырыкеӊлик (толерантлық), идеологиялық көринис, идеялық – идеологиялық процеслер*

**1.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим ҳәм баўырыкеӊлик (толерантлық) тиӊ әҳмийети.**

Идеологиялық толерантлық (баўырыкеңлик) - көп түрли көз-қарас, умтылыў, қатнасқа ийе болған түрли идеологиялық позицияда турыўшы күшлердиң жәмийет ҳәм миллет мәплери жолында бирге ислесиўди, жақсы мақсетлерди гөзлеп, биргеликте искерлик жүритиўди сәўлелендириўши түсиниклер. 1995 жыл 16 ноябрде Парижда ЮНЕСКОның 28 сессиясында қабыл қылынған «Баўырыкеңлик принциплери деклорациясы» жер жүзиндеги барлық мәмлекетлерде идеологиялық баўырыкеңликти қәлиплестириўдиң улыўма теориялық тийкары болды.

Идеологиялық толерантлық идеясының тийкарғы өзгешелиги соннан ибарат, ол жәмийетте әсирлер даўамында қәлиплесип келген жаратыўшы идеялар, жақсы нийетлер ҳәм мақсетлердиң жүзеге шығыўы ушын шараят жаратып береди.

Ҳәзирги дәўирде идеологиялық толерантлық идеясы жәмийеттеги барлық қатлам, жәмийетлик топар ҳәм миллетлердиң жақсылық жолындағы бирге ислесиўин нәзерде тутады ҳәм мәмлекетте тынышлық, турақлылықты беккемлеўдиң әҳмийетли факторы есапланады. Өзбекистан халқы дүньялық мәмлекет, еркин пуқаралық жәмийетин қурмақта. Қурыўымыз керек болған жәмийетимиздиң сиясий-хуқықый тийкарлары ислеп шығылған ҳәм көпшилик тәрепинен қоллап-қуўатланып атырғанлығы бүгинги күнде, жақсы мақсетлерге бағдарланған идеологиялар хызмети ушын бир қыйлы шәраят ҳәм имканиятлар жаратылмақта.

Қәлиплесип атырған миллий ғәрезсизлик идеологиясының тийкарғы идеяларының бири - жәмийетлик бирге ислесиў идеясының мазмун-мәниси мине сол пикирлерди тастыйықлайды. Онда жәмийетимизде барлық қатлам, жәмийетлик топарлар ҳәм миллетлердиң Азат ҳәм Абат Ўатан қурыў жолындағы жәмийетлик бирге ислесиў өз көринисин тапқан болады.

Қараслар көп түрлилиги, идеялар көп түрлилиги, сөз ҳәм пикир еркинлиги жәмийетти саламатластырыўшы, оны беккемлеўши жүдә әҳмийетли фактор. Бирақ бул ойға келген гәпти айтыў, кеўил күсеген исти қылыў, өз мәпи ушын ҳәмме нәрсеге таяр турыў, дегени емес. Буннан тысқары, еркин пикир дегени, әлбетте, туўры пикир дегени де емес. Еркинликтиң өзи болса аңлап алынған зәрүрият. Демек, пикир еркинлиги улыўма мәпт, улыўма жәмийет раўажы жолындағы саламат хәрекет, саламат пикир жүритиў, ийман-исеним жүзесинен ис тутыў, демекдур.

Жәмийетлик бирге ислесиў жәмийетте барлық адамлар, партиялар, қатламлар бир қыйлы пикир жүритсин, дегени емес. Хақыйқатында ҳәр бир жәмийетлик күштиң дүньяға көз қарасы, мәплери түрлише болады, олар бир-биринен парық қылады. Лекин булар ушын улыўма мақсет - бирден бир Ўатан раўажы, тынышлығы, халық пәраўанлығы болып қала бериўине ерисиў жүдә әҳмийетли.

 Халықтың түрли қатламлары арасындағы қатнасықлар ҳәм өзара бирге ислесиўди жақсылаў жәмийеттеги турақлылықты беккемлеўде шараят жаратады. Керисинше, мине усы сол бирге ислесиўдиң қолдан шығыўы яки қатнасықлардың жаманласыўы бул турақлылықтың бузылыўына алып келеди, жәмийетлик турақсызлық, сиясий ҳәм идеялық пытыраңқылық ҳәм миллий тәртипсизликлерди келтирип шығарады.

Сондай қылып, Идеологиялық толерантлық - бирге ислесиў, келисимге келиў философиясы болып, көп түрли идеялар ҳәм қарасларға ийе болған, түрли миллет, раса ҳәм дин, сиясий партияларға тийисли шахс ҳәм топарлардың улыўма мақсет жолындағы аўызбиршилигин тәмийнлейтуғын күш. Бул бойынша Өзбекистан ғәрезсизликке ерискеннен соң үлкен ислер орынланды, хуқықый кепилликлер жаратылды.

Идеологиялық толерантлық түсиниги «Идеологиялық плюрализм» түсиниги менен тығыз байланыслы болып, өзара бирликти билдиреди.

Идеологиялық плюрализм ( лат. көп түрлилик, хәр қыйлы) - жәмийетлик-сиясий турмыста түрли қатлам, партия, топарлар мәплерин сәўлелендириўши идеялық хәр қыйлылықты, қараслар ҳәм пикирлер көп түрлилигин сыпатлайтуғын түсиник. Мәмлекетте алдыңғы идеялар идеологиялар қанша көп болса, яғный идеологиялық плюрализм хүкимран болса, раўажланыўдың нәтийжели жолын таңлап алыў ушын имканият соншелли кең болады. Пикир гүрес, идеологиялардың мәнис-мазмун тәрепинен байытыўға, бир-бирин толтырыўға хызмет қылады.

Идеологиялық плюрализм жәмийетлик раўажланыўымызға хызмет қылатуғын жаңадан-жаңа идеялардың пайда болыўына түрли халықлар, елатлар, миллетлер ҳәм сиясий топарлардың мәплерин улыўма тәризде жүзеге шығарыўда шәраят жаратады. Ол көп партиялылық системасын талап етеди. Сиясий партиялар болса өзлерине тийисли болған қатламлар, сиясий топарлардың мәплери, умтылыўлары, арзыў-үмитлерин улыўмаластырған жағдайда өз хәрекет бағдарламалары арқалы пайда қылады.

Өзбекистанда қурылып атырған жаңа жәмийет ҳәм бул жерде алып барылып атырған сиясий реформалар өз мәнис-мазмуны менен бул мәселеге айдынлық киргизеди. Сол мәнисте Өзбекистанның биринши Президенти Ислам Каримовтың төмендеги пикирлери әҳмийетке ийе «Соған ерисиў керек, мәмлекетимиз сиясий турмысында хақыйқый мәнистеги көп партиялылық шараяты қәлиплесиўи керек. Ҳәр бир партия белгили жәмийетлик қатламға сүйенген жағдайда, мине усы сол топар мәплериниң қорғаўшысы сыпатында өзиниң анық ҳәм рәўшан бағдарламасына ийе болыўы керек. Онда ҳәр қайсы партияның мақсет ҳәм ўазыйпалары, жәмийет раўажы бойынша альтернатив усыныслары өз сәўлелениўин табыўы лазым»1

Бүгин мәмлекетимизде сиясий реформалар нәтийжесинде пикирлер плюрализм шараяты қәлиплести. Бир неше сийсий партиялар искерлик көрсетип, сиясий турмыста белсенди қатнаспақта.

**2.Ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүрияты**

Глобалласыў процесси дүнья идеологиялық көринисин түпкиликли өзгертти, геосиясаттың жаңа мақсет ҳәм бағдарларын жүзеге келтирди. Буның нәтийжесинде, бир тәрептен, түрли идеяларды адамлар санасына сиңдириў усыллары ҳәм методлары қурамаласып кетти, екинши тәрептен, инсаниятқа жат болған идеялар тәсиринен пуқараларды қорғаў сақлаў имканиятлары кемейди. Жүзеге келген жағдайда Совет Аўқамының кризиске жүз тутыўы ҳәм дүньяның басқа регионларында жүз берип атырған социал-сиясий ўақыялар нәтийжесинде ғәрезсизликти қолға киргизген мәмлекетлер қәўипсизлигине әсиресе, үлкен қәўип салмақта. Сол себептен, ғәрезсизликке ерискен журтларда өткизилип атырған идеологиялық топылыслар характери ҳаққында ҳәр тәреплеме мағлыўматқа ийе болыў ушын ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүриятқа айланбақта.

Ҳақыйқатына да, Ҳәзирги заман идеологиялық көриниси идеялар көп түрилилиги, идеялық гүрес кескинлиги менен парықланады. Идеологиялық турақсызлық, идеологиялық бийпәрўалық шәриятында усы фактарлар Өзбекистан қәўипсизлигине қәўип салмақта. Соның ушын да ҳәзирги пайтда жүзеге келген идеологиялық көринис ХХ әсирдеги адамзат жәмийети раўажланыўының нызамлы өними екнлигин жақсы аңлап алыў, идеялық гүрес кескинлескен бир шәрияттта миллеттиң арзыў-үмитлери ҳәм мәплерин сыпатлаған идеяны қәлиплестириў аралығында оның турақлылығы ҳәм қәўипсизлигин тәмийнлеў мумкинлигин жақсы түсиниў керек.

Идеология үстиртин ҳәдисе болып, ол социал-экономикалық ҳәм сиясий ўақыялар тәсиринде қәлиплеседи. Сол себепли ХХ әсирде глобалласыў процессиниң тезлесиўи ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның қәлиплесе баслаўы дүнья идеологияларының характерин өзгертирип жиберди. Олардың орнын басатуғын қүдиретли идеологияның жоқлығы, геосиясий мақсетлердиң өзгергеи болса бул идеялардың унамсыз тәсирин жәнеде күшейттирди. Бундай шәрияттта өз мақсетин анық белгилеп алған, талап ҳәм мәплерин жақсы аңлап жеткен, өз исенимине ийе болған, бир сөз менен айтқанда, өз миллий идеясын қәлиплестирген миллат ғана келешегин сақлап қалады ҳәм ертеңги күнин белгилейди.

Сондай қылып, төмендеги жуўмақларды шығарыў мүмкин.

Глобалласыў дүнья көлеминде адамлар ортасындағы миллий, диний, мәдений байланыслар ушын шәрт-шәриятлар жаратады.

Илимий-техникалық хабар, технологиялар, илимий-техникалық жетискенликлер менен алмасыў арқалы халықара көлемде инсан раўажланыўы ушын шексиз имканиятлар ашады.

Глобалласыўға тән үлкен имканиятлар ҳәм мәпдарлы тәреплердиң мәмлекетлер ҳәм адамлар ортасында кең бөлшеклениўи, илимий-техниканың раўажланыўы натийжелери оларды жаратаыўшылары болмаған мәмлекетлерге кирип бармақта. Мәселен, интернеттиң шексиз кең имканиятлары барлық мәмлекетлерде ислетилиўи мүмкин.

Глобал технологиялық имканиятлар тийкарында инсан раўажланыўын жетилистириў ҳәм де кембағаллықты сапластырыў имканиятлары туўылады.

**3.Ҳәзирги заманда идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары.**

 Инсаният глобал машқалаларды басынан кеширмекте. Булар интеграция, улыўмапланетар хабар тарқалыўы, энергетика, урбанизация, терроризм, демографикалық жарылыў, Азан туйнығынығының кемейиўи, таза суў машқаласы, тоғайлардық кемейиўи, үлкен майданлардың шөлге айланыўы, биологиялық көп түрлиликтиң кемейиўи, ден саўлықты сақлаў, Дүнья океанларын үйрениў, көбейип баратырған халықтың азық-аўқат, энергия ҳәм ресурсларға болған талабын қанаатландырыў ҳәм басқа машқалалар жүзеге келди, олар шешимин табыў инсаният алдындағы ең тийкарғы ўазыйпа болып қалды.

Глобалласыў объектив процесс, яғный тәбият бир пүтин система болып шегара билмейди. Глобал машқала дегенде, ҳәзирги дәўирде пүткил дүнья ҳәм де айырым мәмлекет ҳәм территорияларға тийисли улыўмаинсаный машқалалар топламы түсиниледи. Бул машқалалар инсан хызметиниң раўажланыўы, жәмийет ҳәм тәбият қатнасықларының қурамаласыўынан келип шығады.

Ҳәзирги ўақытта тәбият ҳәм жәмийеттиң өзара тәсири - олар қатнасықларының кеңирек мәселелери - жәмийет тәрепинен тәбиятты өзгерттириў, глобал, жаңа объектлерди өзлестириў, яғный инсанның тәбиятты қайта өзлестириўдеги комплекс машқалаларын өз ишине алады. Жәмийет раўажланыўы процессинде жәмийет ҳәм тәбият қатнасықлары барған сайын тереңлесип, қурамаласып барған сайын тәбиятқа тәсири артып барады.

Жәмийет ҳәм биосфераның өзара тәсир нызамлылықларының бири - олар ортасындағы затлыр алмасыўы болып есапланылады. Бул процесс ислеп шығарыў тийкарында жүз береди. Өзлериңизге белгили, Жер шарының пүткил жүзи (қурғақшылық, суўлар) инсан хызметы тараўына айланған. Инсан ақыл ойы асқан сайын тәбияттан көбирек, кеңирек пайдаланыў жолларын излейди, жер ҳәм суўдан көбирек пайдаланыў, жасала экосистемалар жаратыўдың метод ҳәм усылларын жүзеге келтиреди. Соның ушын да инсан өз талап-тилеклерин қанаатландырыў ушын Жер қабығына киретуғын ҳәмме затлардан ҳәм тәбийғый энергия дереклериниң дерлик ҳәмме түрлеринен пайдаланбақта. Инсан глобал объектлерди (космос, Тыныш океаны) үйренбекте, өзлестирмекте, пайдаланбақта. Адам өз социал мәплери жолында тәбийғый процесслерди өзлестириўге ҳәрекет қылып, тәбийғый тәртипке салыў күшлери менен соқлығысады, нәтийжеде биосферадағы (ҳәрекетте – турақлы) теңсалмақлылық бузылады. Асалма заталар көлеми «техносфера» тәбийғый «биомасса»дан асып кетип, ақыбетте тәбийғый экосистемалар ҳәм жасалма экосистемадғы затлар «байланыс-алмасыўы» ҳәм олардың параметрлери, тәбийғый факторлар менен техникалық факторлар сай келмей қалады. Ақыбетте инсанның тәбиятқа антропоген тәсири жүдә күшли тәбийғый факторлар менен сыпатланатуғын дәрежеге жетеди.

Тәбият ҳәм жәмийеттиң өзара қатнасықлары айрықша ашық дүзимди қурайды, оның компонентлери өзара үзликли ҳәм усы ўақытта байланыссыз, бир-бири менен зат, энергия, хабар алмасыўысыз жасай алмайды. Бир-бирине тәсир процессинде олар өз өзгешеликлерин жойытпастан, бир пүтин ғәрезсиз, өзара тәсир етиўши системаны сыпатлайды. Бул байланыс, өзара қатнас тәбияттың улыўмалық нызамлылықларына сай келиўи, өзара тең салмақлылықта болыўды талап етеди. Кери жағдайда, бул процесслер унамсыз жағдайларды келтирип шығарады.

Тәбийий ресурслардан пайдаланыўды жақсылаў жолы менен жәмийет ағзаларының өсип баратырған талап-тилеклерин жәнеде толығырақ қанаатландырыў, келешек әўладлар мәплерин гөзлеп, тәбийғый ресурсларды сақлап қалыў ҳәм көбейттириў - заман талабы. Демек, инсан тәбияатты сондай өзерттирди, енди болса оның бир дәрежеде жсаўы ушын оның оның өзин өзгерттириў керек, яғный экологиялық санасын, дүньяға көз қарасын, мәдениятын қәлиплестириў жүдә әҳмийетли.

Жәмийет ҳәм тәбият бир-бирига байланыслы, диалектик бирликтен ибарат. «Жәмийет-биосфера» өзара тәсир диалектикасы, ең дәслеп олардың бир-бирине өзара тәсиринен ибарат. Бир пүтин системаның ҳәр бир компонентиниң ислеп турыўы екинши компоненттиң ислеўин тәмийнлейди. Бир тәрептен, жәмийетте инсан тәбият есесине жасайды, турмыс кеширеди. Екинши тәрептен, инсан өмири ушын керекли затлар ҳәмме ўақыт таяр жағдайда болмайды, бәлки инсан оны өзгертеди, өзлестиреди, өз турмысы ушын зәрүр шәрияттты жаратады. Инсан тәбиятқа ҳәр тәреплеме байланыслы, анна жеримиз тәбиятының раўажланыўын инсан өмири хызмети тарийхынан ажыратып болмайды.

Тәбият ҳәм жәмийет өзара тәсири нызамлылықларының және бири – тәбийғый орталық пенен жәмийеттиң өзара масласқанлығында. Тек жәмийет ғана тәбиятқа байланыслы болмастан, бәлки инсан тәрепинен ол пайдаланылады, қәўендерлениледи ҳәм қайта өзгертириледи. Сондай-ақ жабайы тәбият та өзиниң анық раўажланыўы ҳәм жасаўында жәмийет пенен байланыста хызмет көрсетеди. Пайдаланып атырған тәбият қайта тиклениўге мүтәж. Ол инсан жәрдемисиз функциялана алмайды. Тәбият антропоген тәсиринен, патасланыўдан сақланбастан жасай алмайды. Бирақ, өзара масласыў процесси ҳәзирги шәриятта бир қнша тез даўам етпекте. Бунда биосфера сондай өзгериўи мүмкин, инсан жасаўы ушын жарамсыз орталыққа айланыўы ҳеш гәп болмай қалады.

Сондай қылып, жәмийет ҳәм тәбият бир пүтин социал дүзим болып, олардың улыўмалық өзара қатнасықлары зат, энергия ҳәм хабар алмасыўы арқалы жүз береди. Жәмийет раўажланыўының керекли факторы сыпатында инсан хызметиниң үш компоненти - зат, энергия, хабар сыпатында береиледи. Жәмийеттиң экономикалық ҳәм социал раўажланыўы ҳәм де жасаўы ушын тәбияттан керекли зат, энергия ҳәм хабар алыў дәрежесиниң қурамалылығыы барған сайын артып барыўы нәтийжесинде сыртқы орталықтың оған жат болған затлар, қосымша энергия, радиация менен патасланыўы жүз береди. Нәтийжеде тәбийғый экосистемалар ҳәм инсан тәрепинен жаратылған жасалма экосистемалардағы затлар алмасыўы параметрлери сай келмей қалады, биобаланс өзгереди.

Глобал экология биосфераның бир пүтин жағдайда раўажланыў нызамлылықларын антропоген, космик, географиялық, геохимик ҳәм басқа тәсирлерин комплекс тийкарда үйренеди. Глобал экологиялық жәмийети хызметиниң физикалық, биологиялық ҳәм геологиялық факторларының улыўмапланетар дәрежеде жүз берип атырған экологиялық процесслер комплексин үйренеди.

Глобал экологияның философиялық машқалалары - бул ең дәслеп, инсанияттың биосфера менен қатнасы болып, бунда улыўма дүньялық көлемде экологиялық процесслерди билиў нәзерде тутылады.

Регионаллық экологиялық машқалалар глобал машқалаларға өтиўи мүмкин. Бир жердиң сыртқы орталыққа тәсири ақыбетинде басқа орынлардағы шәриятты өзгерттириў мүмкин, тәсир өз орнынан узақ жерлерге жайылады. Ядро жарылыўлары нәтийжесинде тосаттан жүз берген өзгерислер - пертурбация да глобал характерге ийе.

Глобал қурғақшылық, шөллениўшиликтиң артыўы нәтийжесинде планета адамларының азық - аўқат пенен тәмийнлеўши аўыл хожалығына жарамлы өнимдар егинлик майданларының көп бөлими, яғный улыўмалық антропоген деграгация шорланыўдан (суў эрозиясынан-57 процент, самал эрозиясынан - 26 процент, химиялық эрозиядан - 13 процент) кемейип бармақта. Нәтийжеде дүнья күшейип баратырған кембағаллық, ашаршылық, түрли кеселликлер, даўам етип атырған экологиялық системалардың деграгациясы сыяқлы машқалаларға дус келмекте. Айрықша атап өтиў керек, ҳәзирги ўақытта әлем ҳәм адамның турмыслық жасаў шараяты бузылса яки кризиске ушыраса жәмийет турақлы раўажлана алмайды.

Азон экранын сақлаў машқаласы глобал экологиялық машқалалардан бири. Бул химиялық газ организмлерин қуяш ультрафиалет нурларының унамсыз тәсиринен сақлайди. Азонның тийкарғы массасы бир неше он километр жоқарылықта болып, стратосфераға кириўши ҳәр қыйлы затлар тәсиринде бөлшекленеди. Азон муғдары жүдә көп емес. Антарктидада «азон тесиги» 10 млн км.кв. га шекем кеңейген. Стратосфера хаўасының патасланыўы азон экраны хәрекетин кемейттиреди. Илимпазлар пикиринше, стратосфера авиациясында хаўаға авиамоторлардың шығындыларының шығарылыўы азонға тәсир етеди. Соның ушын келешекте азон экранын сақлаў жолларын излеў керек болады. Азон қатламын сақлаў мақсетинде Өзбекистан Республикасы хүкимети тәрепинен «Азонды жемириўши затларды ислетиўди тоқтатыў бойынша» миллий бағдарлама қабыл қылынған ҳәм ол орынланбақта (2000 жыл, 14 март, № 90). Өз-өзинен мәлим, азонды ҳәзирги глобалласыў дәўиринде дүнья ушын хызмет қылыўын тәмийнлеўимиз керек.

Инсан хызметиниң тәбиятқа тәсири ҳәм оның ақыбетлерин энергетика тараўында көриўимиз мүмкин. Жәмийет раўажланыўы даўамында энергияның түрли тараўларынан көбирек пайдаланылмақта. Геосфера (атмосфера, гидросфера, литосфера) ның энергия алмасыў тең салмақлылығы, ыссылық балансынық бузылыўы ҳәм зыянлы радиациялардың ажыралып шығыўы энергетика машқаласы менен байланыслы. Ҳәзирги раўажланыў ҳәўиж алған шәрияттта жанылғы сыпатында - газ, нефть, көмир, мазут, минерал ҳәм органикалық жанылғылардан пайдаланылғанда, ыссылық балансы өзгереди. Электр энергиясын ислеп шығарыўда гидроэлектростанциялар, атом электро-станциялар тәсиринде пайда болған ыссылық менен қоршаған орталықтың патасланыўы, металлургия печлеринен шыққан ыссылықлар, электромагнит толқынлары тәсири, нурланыў, радиактив затлардың артыўы, электрогенератор ҳәм двигатель қурылмаларынан шығатуғын ыссылық қоршаған орталық температурасына тәсир етеди.

Атмосферада газ ҳәм пуў муғдарының асып барыўы ҳәм де ыссы хана эффектиниң жүзеге келиўи Жер ҳаўасы орташа температурасының артыўына себеп болады. Глобал суў балансындағы үлкен өзгерислер, жаңа суўғарыў майданлары да ҳаўа райына тәсир етеди. Булар болса атмосферадағы энергетикалық баланс элементлериниң қайта бөлистириўшилигин келтирип шығарады.

Қоршаған орталықтың физикалық патасланыў факторлары антропогенетикалық жаратылған электромагнит майданындағы толқын орталығының физикалық параметрлерине тәсир етеди. Олар радиостанциялар, телецентрлер, радиолокацион қурилмалар орнатылған жайларда пайда болады. Буларға жоқары вольтлы ҳәм 750 киловатт қуўатлы электр өткизгишлер линиясы киреди.

Инсан хызмети ақыбетлери Жер жүзиндеги ыссылық энергия алмасыўына ҳәм биосфера хызметиниң интенсивлесиўине алып келди. Биосфераның энергетикалық параметрлери менен инсан хызметиниң энергетикалық параметрлери қатнасы өзгерди. Бундай ыссы суў сақлағышларындағы ыссылық пенен патасланыўлар – ыссылық тең салмақлылығының бузылыўына алып келеди, флора ҳәм фауналарға унамсыз тәсир қылады ҳәм кислородға болған биологиялық мүтәжликти тезде асырады. Ҳаўаның азат оксиди, углеводород ҳәм алтынкүкирт газы менен зәҳәрлениўи жүз береди.

Пленетамыз сыртында температураның көтерилиўи дүнья көлеминде ҳаўа райының өзгериўине себеп болмақта. Нәтийжеде үлкен от кетиўлер, қурғақшылық, тупырқтың нурланыўы, дийханшылық майданларының шөлге айланыўы менен бир қатарда узақ даўам етиўши жаўынгершилик, тасқынлар, топанлар, көшкилер ҳәм жер силкиниўлери тез-тез гүзетилмекте. Буларды басқарып болмайды. Булар болса өз нәўбетинде глобал машқалаларды жүзеге келтирмекте.

Ҳәзирги глобалласыў дәўиринде үлкен көлемде химиялық ҳәм де физикалық факторлар яғный, аўыл хожалығы ҳәм халық хожалығының басқа тараўларында ислетилген мутаген, канцероген, тератогенли өзгешеликке ийе болған ксенобиотиклер суў, ҳаўа, азық-аўқат арқалы адам ҳәм хайўанлар организмине түсип, инсан нәсилине, пуштына, сондай-ақ Жер жүзиндеги биологиялық түрлерге үлкен қәўип туўдырмақта.

Инсан хызмети даўамында тек тәбийғый топламлар ғана емес, бәлки айрықша түрлерде де эволюцион өзгерислер жүз береди. Әсиресе, биосфера ушын мутаген факторлар зыяны жүдә қәўипли болып, олардың пайда болыўы нәсилдиң өзгериўине себеп болады. Фауна ҳәм флораның кемейип барыўы ғана емес, организмлер филогенезинде де жаңа бағдарлар пайда болмақта. Инсан хызметиниң тәбийғый топламларға тәсири пүтин биогеоценоз қурамы ҳәм функциясына да тәсир етеди. Атмосфераның патасланыўы ҳәм оның өзгешеликлери көп факторларға байланыслы болып, биосфераның дерлик барлық элементлерине туўрыдан туўры тәсир көрсетеди. Бул болса эволюцион процесслерде сапалық қурамалылыққа себеп болып, Жер жүзиндеги ыссылық энергия алмасыўына ҳәм биосфера хызметиниң интенсивлесиўине экологиялық қәўип артып бармақта. Индустрияласқан, санаатласқан ҳәм урбанизацияласқан экологиялық қоршаған орталық халқы тығыз жасайтуғын ыссы ықлымлы үлке шәриятында инсан саламатлылығына унамсыз тәсир көрсетеди.

Республикада температураның жоқары болыўы ҳәм қуяш радиациясы дәрежеси организмниң қызып кетиўине, суўды көбирек пайдаланыўға себеп болады. Жазда ыссы ықлымда ультрафиолет нурлары тәсиринде ҳәм ҳаўаның азот оксиди, углеводород ҳәм алтынкүкирт газлери менен зәҳәрелениўи фотохимиялық реакцияны келтирип шығарады, буның тәсиринде пайда болған затлар ҳаўаға түскен басқа шәрияттағы шығындылардан гөре күшлирек болады. Бул болса өз нәўбетинде ықлым шәрияты басқа факторлар менен биргеликте (химияластырыў, ландшафтлы шәрият, тутыныўшы азық аўқат өзгешелиги менен) инсан организминиң физиологиялық функциясын өзгертеди. Нәтийжеде ҳәзирги адам популяциясының психо-физиологиялық өзгешеликлери, кеселлик формалары ҳәм структурасы түпкиликли өзгереди. Жүз берип атырған өзгерислер инсан өмирине, психологиялық ҳәм физиологиялық ден саўлығына, мийнет түри ҳәм мазмунына, қала шәриятында турмыс дәрежеси ҳәм социал функциясына, турмысы ҳәм басқаларға ҳәр тәреплеме тәсир етпекпе. Инсан организми турақлы өзгерип турыўшы тәбияттан тысқары «техноген» орталыққа да, жаңа «социал» орталыққа да масласыўға мәжбүр. Лекин инсанның масласыў қәбилети бир қанша пәсейген. Сыртқы орталықтағы өзгерислер ҳәзирги ўақытта сондай тез жүз бермекте, эволюцион процесслерде пайда болған инсан организми өзиниң биологик-генетикалық, психо-физиологиялық ҳәм басқа өзгешеликлери менен буған тезде масласа алмайды. Ҳәр бир келеси әўлад организми қолайсыз факторларға, тәбийғый орталықтың патасланған шәриятына масласыўы жүдә қыйын болады. Инсан организминиң жоқары турақлылығы биологиялық көз қарастан масласыў қәбилетин шеклейди.

Сыртқы орталықта топланған бир қатар белгили ҳәм белгисиз химиялық бирикпелер аўырыўлардың бурын ушырамаған жаңа түрлериниң келип шығыўына себеп болады. Орайлық нерв системасында стресс, яғный күшли тебрениўге, неврозға уқсас реакцияларға себеп болған хәдден тыс шаўқымлы қала орталығы адам саламатлығына унамсыз тәсир қылатуғын факторлардың бирине айланды.

Химиялық затлар, әсиресе комплекс жағдайда инсан организмине, хайўанат дүньясына тәсир көрсетеди. Мәселен, нефть, пестицид ҳәм зыянлы химиялық шығындылар тири организмде ҳәр қыйлы кеселликлер келтирип шығарады. Әсиресе гепатит, аллергиялық ҳәм басқа кеселликлер солар қатарында. Нәтийжеде материаллық-руўхый глобалласыў машқалаларын келтирип шығарады. Ҳәзирги шәриятта бундай унамсыз жағдайлардың алдын алыў - экологиялық машқалалар шешимин табыў дүнья бирлеспесинде де ең тийкарғы хызметке айланыўы лазым, деп ойлаймыз.

Бирлескен Миллетлер шөлкемине ағза мәмлекетлерден бири Өзбекистан тәбиятты қорғаў бойынша көплеген халықара Конвенциялар ҳәм питимлерге, турақлы раўажланыў ҳәм биологиялық көп түрлилик ҳаққындағы Конвенцияға (1995) қосылған.

Ҳәзирги дәўирде экологиялық апатшылықты шешиў ушын жүдә көп ҳәрекет қылынбақта. Мәмлекетимиз турақлы раўажланыў жолына өтиўдиң басланғыш басқышында тәбиятты қорғаў стратегиясын қәлиплестириў мақсетинде Өзбекистан Республикасы тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитети республиканың басқа мәпдар ўәзирликлер, мекеме ҳәм шөлкемлери менен биргеликте Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен тастыйықланған «Өзбекистан Республикасының қоршаған орталықты қорғаў бойынша 2006-2010 жылларға мөлшерленген ҳәрекет дәстүри» проектин ислеп шықты.

Экологиялық машқалаларды шешиўге бағышланған халықара ушырасыўлар, семинарлар машқаланың мәнисин аңлаўда үлкен әҳмийетке ийе болмақта. Мәселен, Ташкентте Экономикалық бирге ислесиў ҳәм раўажланыў шөлкеминиң Арнаўлы исши топары тәрепинен шөлкемлестирилген қоршаған орталықты қорғаў ҳәм тәбийғый дереклерден пайдаланыўдың экономикалық қураллары бойынша семинары (2000 жыл март) ҳәм қоршаған орталықты қорғаўды қәрежет пенен тәмийнлеўдиң Жаңа ғәрезсиз мәмлекетлер тармағы бойынша төртинши ушырасыўы үлкен әҳмийетке ийе. Өзбекистан Республикасы экологиялық экспертиза ҳаққындағы нызамның әмелде қолланыўлары жақсы нәтийжелер берди. Өзбекистан Республикасы қоршаған орталықты қорғаў ислери бойынша бағдарламасы, «Турақлы раўажланыўдың Миллий стратегиясы» ҳәм де «Ыссыхана газлери эмиссиясын пәсейтириў Миллий стратегиясының тийкарғы қәделери», бир қанша басқа мәмлекетлерара ҳәм де региональ улыўмадүньялық түриндеги проект ҳәм бағдарламалар әмелге асырылмақта. Мәмлекетимиз экология мәселелерине тйисли халықара конвенция ҳәм питимлерге қосылған жағдайда усы тараўда регион ҳәм дүнья көлеминде актив бирге ислесиў әмелге асырылмақта.

Өзбекистан мәмлекети басшылығы Орайлық Азияны ашық ядросыз мәканға айландырыў ҳаққындағы идеясы қоңсы мәмлекетлердиң көпшилиги, Батыс, Шығыстың бир қатар мәмлекетлери, Бирлескен Миллетлер Шөлкеми, дүнья жәмийетшилиги тәрепинен кең қоллап қуўатланды. 29 август 1997 жылда қабыл қылынған Өзбекистан Республикасының «Миллий қәўипсизлик Концепциясы ҳаққында» ғы нызамында мәмлекетимиздиң экологиялық Концепциясы берилген. Шахстың жасаў турмысы ушын зәрүр болған ден саўлықты сақлаў ҳәм олардың актив турмысы ушын оптимал жағдайдағы экологиялық шәриятларды жаратып бериў тийкарғы ҳәм бас ўазыйпа қылып белгиленген.

Демек, адамзат жәмийети раўажланған сайын тәбияттың тәғдири инсан менен тәбиятттың өзара қатнасы ҳәм бул қатнасықларының қаншелли дурыс жолға қойылыўына байланыслы. Бул болса глобалласыў машқаласының тийкарғы өзгешеликлерин қурап, оның шешимин табыў ушын инсаният изленеди ҳәм изленбекте.

**Қадағалаў ушын сораўлар:**

1.Идеологиялық толерантлық (баўырыкеңлик)дегенимиз не ?

2.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим әҳмийети неде?

 3.Ҳәзирги заманның идеологиялық көриниси қандай?

4.Идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары қандай?

**Әдебиятлар дизими:**

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4732-сон Фармони

4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.–Б.176.

5. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: “Ўзбекистон”, 2011.–Б.440.

6. Каримов И.А. Она юртимиз бахти иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. –Т:. “Ўзбекистон”, 2015. –Б.302.

7. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.56.

8. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.48.

9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон”. – 2017.– Б.102.

10. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.488.

 **Электрон тәлим ресурслары:**

1.Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

[www.edu.uz](http://www.edu.uz).

2.Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуни-

кация технологиялари давлат қўмитаси: [www.aci.uz](http://www.aci.uz).

3.Компютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш: www.ictcouncil.gov.uz.

4.Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

5.www. Ziyonet. Uz.

6.[www.infocom.uz](http://www.infocom.uz).

# ӘМЕЛИЙ САБАҚЛАР УШЫН МАТЕРИАЛЛАР

**1-тема. Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў. Оныӊ тийкарғы бағдарларын миллий идея контекстинде анализ қылыў зәрүрлиги**.

ХХ әсирдиң ақырынан баслап, биз ҳәммемиз бирден бир өз-ара байланысқан әлемниң үлкен эпопеясының жаратылыўының гүўасы ҳәм қатнасыўшыларына айландық. Инсанияттың үлкен ҳәм киши жәмаатлары және де күшлирек бир-бирине тәсир өткизбекте, көп яки ккемирек жасаўға масласқан бир пүтин регионлар дәўири өтмишке айланды. Инсаният тәғдири бир-бири менен барған сайын жақынласып, үзликсиз түрде байланысып бармақта. Инсанияттың раўажланыў тарийхы даўамында социал өзгерислердиң болыўы салыстырма әстен ақырынлық пенен жүз берген, көпшилик адамлар ата-аналары қандай турмыс кеширген болса, сондай жасаған. Ҳәзирги заманымызда болса, буның кериси, радикал өзгерислерге дус келетуғын шәрияттта жасап атырмыз. Бул ҳәдийсе глобалласыў түсинигинде өз көринисин таппақта.

ХХ әсирде глобалласыў процессиниң тезлесиўи, улыўмапланетарлық цивилизацияның раўажланыўы нәтийжесинде дүнья идеологияларының характери өзгерди. Бул өзгерислер түрли идеялардың раўажланыўына бир қанша қол келеди ҳәм де түрли идеялардың унамсыз тәсирин күшейттиреди. Өз мақсетин анық белгилеп алған, өз миллий идеясын қәлиплестирген миллет ғана раўажланған келешегин тәмийнлей алады.

Глобал машқалалар анализи болса ҳәзирги дәўирдеги глобал процесслерди үйрениў ҳәм де шешимин табыў ушын қаратылыўы керек. Ҳәзирги дәўирдеги тийкарғы ўазыйпа цивилизациялар раўажланыўының жаңа моделин жаратыў ҳәм оның айрықша түри сыпатында турақлы раўажланыў концепциясын жүзеге келтирип, жер жүзинде инсанияттың жасаў шәриятын сақлаўды тәмийнлеў болып есапланады.

***Бүгинги дүньяның идеологиялық көриниси.*** ***Ҳәзирги дәўир*** - дүнья идеялық қарама-қарсылықлар қурамалы тус алған, идеология полигонлары ядро полигонларынан да күшлирек болып барып атырған дәўир. Пүтин жер жүзи адамзат ушын бирден бир мәкан болып есапланады. Бирақ тарийхта бар шегараларды өзгертириў, белгили территорияларды басып алыў ушын сан-санақсыз урыслар болған. Бул процессте болса урыс қураллары турақлы жетилисип барған. Бул урыслар ХХ әсирге шекем тийкарынан көбирек бир яки еки мәмлекет территориясы ортасында болған. ХХ әсирде жүз берген еки дүнья урысында онлаған мәмлекетлер, бир неше континент мәмлекетлери қатнасқан.

Урыс қураллары жетилисип бара берген. Бүгинги күнде олар басқа территорияны басып алыў ол жақта турсын, бәлки пүтин жер планетасындағы өмирди турмысты бир неше мәрте жоқ қылып таслаўға жетеди. Инсаният ХХ әсир ақырларына келип бир қатар шегара билмейтуғын машқалаларға дус келди. Урыс ҳәм тынышлық, экологиялық пәлекетлер, руўхый кембағаллық, наркобизнес, терроризм сыяқлы машқалалар мине усыларға киреди.

ХХI әсир басларына келип дүнья мәмлекетлери ортасында өзара тәсир соншелли күшейип кетди, бул процесстен толық сақланып қалған бирде бир мәмлекет жоқ. Глобалласыўдың түрли мәмлекетлерге өткизип атырған тәсири да түрлише. Бул сол дүнья мәмлекетлериниң экономикалық, информация, руўхый потенциаллары ҳәм сиясаты қандай екени менен байланыслы.

**Глобалласыў** (глобализация) - латынша «глоб» сөзинен алынған болып, оны «домалақласыў», деп аўдарма қылыў мүмкин. Жер шарының, жердиң пән-техника жеңислери себепли инсаният ықтыярында бир пүтин шарға айланыўын түсиндириў ушын ислетиледи. Инсаният раўажы ҳәзирги ўақытта ислеп шығарыў күшлериниң раўажланыў процесси. Бул процесс әсирден әсирге, мың жыллар даўам еткен.

**Глобалласыў** - түрли мәмлекетлер экономикасы, мәденияты, мәнаўияты, адамлары ортасындағы өзара тәсир ҳәм байланыслылықтың күшейиўи. Глобалласыўға берилген сыпатлар жүдә көп. Француз изертлеўшиси Б.Банди сыпатлаўында глобалласыў процессиниң 3 өлшемли екенине итибар бериледи

**1. Глобалласыў** – турақлы даўам ететуғын тарийхый процесс.

**2. Глобалласыў** - Дүньяның гомогенлесиўи (бир жыныслы) ҳәм универсалласыўы процесси.

**3. Глобалласыў** - миллий шегаралардың «жуўылып кетиў» процесси.

Россиялық А.Паршев глобалласыўға төмендегише сыпатлама береди «Хақыйқатында, глобалласыўдың тийкарғы мазмуны басқа мәмлекетлерде ислеп шығарылып атырған өнимниң қосымша дәрежесин, дүньядағы тийкарғы байлықларды өзлестириўден ибарат».

Глобалласыўдың мәмлекетлер экономикалық сиясаты ҳәм руўхыйлығына, мәнаўиятына тәсир өткизиўи мүмкин болған унамлы ҳәм унамсыз тәсири бойынша Хиндистанның белгили мәмлекет искери Махатма Гандидиң төмендеги сөзлеринде жақсы сыпатланған»Мен үйимниң дәрўаза ҳәм есиклерин бәрқулла беккем жаўып отыра алмайман, Себеби үйиме таза хаўа кирип турыўы керек. Соның менен бирге, ашылған есик ҳәм айналарымнан кирип атырған хаўа даўыл болып үйимди аўдар теңкер қылып таслаўы, өзимди болса жығылтып жибериўин қәлемеймен».

Соның ушын да миллий идея бүгинги глобалласыў процессинде үйимизди, турмысымызды таза хаўа менен тәмийнлеп, сол ўақытта, «даўыллар»дан сақланыў факторы екенлигин аңлаў мүмкин.

**Глобалласыўдың унамлы тәрепи соннан ибарат,** ол халықлардың, мәмлекетлердиң, миллий мәденият ҳәм экономикалардың жақынласыўын тезлестиреди, олардың раўажланыўы ушын жаңа имканиятлар ашады.

**Глобалласыўдың унамсыз тәрепи соннан ибарат,** көп мың-сан майда, артта қалған этникалық топарлар ҳәм миллетлердиң мәденияты, тили, үрп әдетлери дүнья бойлап күшейип барып атырған глобалласыў процесслеринде үлкен миллетлер, ири миллий мәдениятлар, бай тиллер менен конкуренцияға түсе алмай, өз-өзинен белсенди жәмийетлик-экономикалық турмыстан шетке шығып қалмақта. Бундай шәриятта ҳәр бир саналы пуқараның ўазыйпасы - өз миллетиниң конкуренцияға шыдамлылығын көтериў, буның ушын оның белсенди сиясаты, исбилермен экономикасы, мәдениятында салмақлы жеңислери ушын гүресиўи керек. Буның ушын ғәрезсиз Өзбекистанның ҳәр бир пуқарасы 4 сыпатқа ийе болыўы керек 1) хәзирги заман қәнийгеси болыўы, 2) өзбек мәмлекет тили, рус тили, инглиз тиллерин жетик билиўи, 3) бәрқулла өз билим шегарасын жаңалап барыўы ҳәм 4) исбилермен-инициатор болыўы керек **Глобалласыў процесси қурамалы хәдийсе**. Оның түрли мәмлекетлер экономикасы, сиясаты ҳәм руўхыйлығына, мәнаўиятына өткизип атырған тәсири қурамалылығы себепли оған салыстырма дүньяда бир-бирига қарсы, оппозицияда болған еки топар 1) глобалистлер ҳәм 2) аксилглобалистлер топарлары жүзеге келди.

**1. Глобалистлер** - Глобалласыў тәрепдарлары. Олар арасында мәмлекет искерлери, сиясатшылар, санаатшылар ҳәм бизнесменлер көбирек ушырайды.

ХХ әсир орталарында глобалласыўдың институтционласыўы (шөлкемлесиўи) күшейгеннен кейин бул процесс тезлести. Мәселен, Пүткил дүнья саўда шөлкеми, Халықара валюта фонды, Дүнья банки, Европа раўажланыў ҳәм тиклениў банки шөлкемлери глобалистлер тәсиринде жүзеге келди.

**2. Аксилглобалистлер** - Глобалласыў оппозиционерлери болып, олар арасында көбирек сол күшлер, кәсиплик аўқамлар ҳәм жаслар шөлкеминиң ўәкиллери бар. «МДА территориясында аксилглобалистлер Россия Федерациясы территориясында белсенди хәрекет алып бармақта. Бул жерде олар түрли әнжуманлар, семинарлар өткизиў ушын топланып турады.

Аксилглобалистлер хызмети да бүгинги күнде күшейди. Лекин олар тек оның унамсыз ақыбетлери ушын ғана емес, улыўма оған қарсы шықпақта. Мәселен, россиялық философ ҳәм жазыўшы А.Зиновев «Аксилглобализм векторлары» атлы әнжуманда сондай деген еди «Глобалласыў жаңа дүнья урысы. Ол жаңа типтеги дүнья урысы. Бул урыста тири қалыўдың қарсылық көрсетиўден басқа жолын көрмей атырман. Тек қарсылық».

Улыўма глобалласыў «идеологияласыўдан» азат болыўы керек.

Дүньяда глобалласыў, информация ағымының тезлесиўи ҳәм интенсивлесиўи, универсал технологиялар менен байланыслы улыўмаинсаный процесслер жеделлесип бармақта. Бундай шәриятта идеологиялық қураллар арқалы өз тәсир щегарасын кеңейттириўге умтылып атырған сиясий күшлер ҳәм хәрекетлер да жоқ емес. Қәўипли миллетшилик ҳәм шовинизм, неофашизм ҳәм фундаментализм, расашылық ҳәм диний экстремизм идеологиялары солар қатарында. Нәтийжеде дүньяда инсан қәлби ҳәм санасын ийелеў ушын гүрес күшейип бармақта. Бул жағдай бүгинги күнде дүньяның идеологиялық көринисин белгилеп бермекте.

**Дүнья майданларын идеологиялық бөлип алыўға урыныўлар**

**Сиясий** (уллы мәмлекетшилик шовинизми).

**Диний** (диний экстремистлик ҳәм фундаментализм, панисламизм).

**Көркем** Батыс турмыс тәризин үгит-нәсият қылыўшы, Американша турмыс тәризин үгит-нәсият қылыўшы, зорлық зомбылық, жаўызлық ҳәм басқа әдепкизликлерди үгит-нәсият қылыўшы.

**2-тема.Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси, олардыӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпин аӊлап жетиўде миллий идеяныӊ орны.**

Бүгинги күнде ҳәзирги заманның глобаллық машқалалары деп аталатуғын урыс ҳәм парахатшылық, экологиялық демографиялық, энергетикалық, шийки зат ҳ. т. б машқалалар туўралы еситпеген адам жоқ десек лап болмас. Дурыс, бул машқалалар бурында болған, бирақ, ХХ-әсирде глобаллық характерге ийе болды. Басқа машқалалардан олардың айырмашылығы сонда, глобаллық машқалалар планеталық масштабқа ийе болып атыр. Басқаша айтқанда дүньяда болып атырған қыйын жағдайлар: экологиялық кризис, раўажланыўдағы еллердеги ашлық, ҳәр түрли точкалардағы урыслар, энергетикалық ҳәм басқада ресурслардың қурып жоқ болыўға келиўи, мәденияттағы кризис, демографиялық жарылыўлар ҳ.т.б. енди локаль, жергиликли, миллий машқалалар болыўдан қалып, планеталық, глобаллық характерге ийе болды.

 Глобаллық машқалалар -бул пүткил адамзаттың мәпин өз ишине алып, оның келешеги ушын қәўип туўғызатуғын ҳәм тек жер жүзилик бирликтиң қатнасыўында өз шешимин табатуғын машқалалар.

 ХХ-әсирге шекем пайда болған машқалалар пүткил планеталық бирликтиң өмир сүриўи ушын қәўип туўғызған жоқ. Соның ушын көп ғана алымлардың пикиринше бул проблемалардың шешимин таппаўы келешекке қәўип туўғызады.

 Глобаллық машқалалар ХХ - әсирдиң продукты ҳәм олардың пайда болыўы тиккелей адамның искерлиги менен байланыслы. Глобаллық проблемаларының пайда болыўының себеби адамның искерлиги менен бүгинлигинде жәмийет пенен тәбият тап болған ҳалаттың арасындағы қарама - қарсылықтың өсип барыўында. Илим ҳәм техниканың раўажланыўы менен адам жер бетинде хожейинлик қыла береди. Бирақ оның “хожейиншилиги» еле онша жетилмеген. Адам еле өз үйинде- Жер планетасында ақылға сыйымлы, жүдә ақыллы ҳәрекет ететуғын хожейинге айнала алмай атыр. Пайда деп умтылыўда өзиниң өмир сүриў жағдайын қәўип астына қойып атыр.

Жоқарыда айтылған себеп мынадай себеплерге бөлинеди:

1. «Жәмийет- тәбият» системасындағы қарсылықлар менен байланыслы себеплер.

2. Жәмийеттиң өз ишиндеги социаллық бирликлер (индивидлер, социаллық топарлар, мәмлекетлер ҳәм мәмлекетлер аралық структуралар) арасындағы қатнасықлар.

Бул себеплердиң мәниси неде

1. ХХ-әсирге шекем тәбийий байлықларды меңгериў ҳәм тәбиятқа тәсир локаль характерге ийе болды. XX-әсирде адамзаттың хожалық искерлиги планеталық характерге ийе болды. Тәбиятқа антропогенлик жүклеме күшейди. Изине қайтпайтуғын процесслер пайда болды. Бул бойынша озон қатламларының қыйраўы менен тропикалық тоғайлардың жоқ болып кеткенлигин айтыўы ҳәм жеткиликли. Ситуация, ҳәзир сондай, адамзаттың өзиниң жасап қалыўы мәселе болып қойылып отыр.

1. Жәмийетлик раўажланыўдың теңсизлиги, колониализм, сондай-ақ жер жүзилик байлықты бөлистириўдеги социаллық әдалатсызлық жарлы ҳәм бай еллердиң келип шығыўына жағдай жасады. Ал бул болса еллер арасындағы раўажланыўдың үзиклигин болдырмаў зәрүрлигине бағдарланған жаңа глобаллық проблеманы пайда етти.

Бул жәмийетлик раўажланыўдағы теңсизлик бир жағынан урыслардың ҳәм дәрегине айналды. Дурыс, ХХ-әсирге шекем мәмлекетлер арасындағы конфликтлер ҳәм олардың ақыбетлери локаллық - регионаллық характерге ийе болды. ХХ-әсир жер жүзилик урысларды пайда етти. Ҳәзирги қуралланыўдың жағдайын есапқа алсақ, үшинши жер жүзилик урысты пүткил адамзатты қуртыў қәўпи пайда болады. Соның ушын да халықлардың, мәмлекетлердиң жер жүзилик бирге ислесиўи адамзаттың глобаллық проблемасына айналып атыр.

Глобаллық проблемаларды шешиўде адамзаттың бирлиги, жер жүзилик бирлик дәрежесинде интеграцияның өсиўи, өз-ара түсиниўдиң күшейиўи ҳ.т.б. зәрүрли.

2. Глобаллық машқалалардың бири- урыс ҳәм парахатшылық.

ХХ - әсирге шекем урыслар локаль характерге ийе болды, ақыры әдетте жеке мәплерди гөзледи.

Дурыс, бир ўақытлары урыс зәрүрли ҳәттеки адамлардың раўажланыўы ушын пайдалы деп қараўлар ҳәм болды (Н. Макиавелли, Ф. Венон, Т. Гоббс, Д. Ж. Прудон, Ф. Ницше ҳ. т. б).

Ф. Ницше былай деген ҳәм урыс ҳәм ерлик жақынға, муҳаббатқа қарағанда көбирек уллы ислер дөретти.

Деген менен, өткендеги ойшыллардың бәри урысты усылай мақуллаған жоқ. Э. Роттердамский, Ж. Ж. Руссо, И. Кант, М. В. Ломоносов ҳ. б. урысты қаралады. ХIХ-ХХ әсирде урыс ҳәм милитаризмге қарсы гүрес пацифизм формасына ийе болды.

Ескертиўимиз керек, ҳәр бир жүз жыллықтағы урыслар биринен - бири өткен зулымлық ҳәм қан төгиспелер менен белгили. ХVII әсирде Европада 2 миллион, ХVIII-әсирде 5, 2 миллион (оның 2 миллионы Наполеон урысларында) қырылды. ХХ- әсир бул бойынша жүдә алда. Биринши дүнья жүзилик урыста 10 миллион, екинши дүнья жүзилик урыста 60 миллион адам қырылды. Онда 61 мәмлекет қатнасты. Ол жер бетиндеги халықтың 80 процентин қурайды. Әскерий ҳәрекетлер Европа, Азия ҳәм Африканың 40 мәмлекетиниң территориясында болып өтти.

Массалық жоқ етиў қуралларының ҳәр қыйлы түрлериниң раўажланыўы (ядролық, водород, нейтрон, химиялық, бактериологиялық ҳ.т.б.) соны аңлатады, топланған арсеналлардың адамзатты жоқ қылып жер бетин тиришиликтен маҳрум етиўге мүмкиншилиги мол.

Ҳәзир «салқын урыс» тамамланды, әскерий- сиясий блоклар ақырын қыйрап атыр ҳәм урыстың қәўпин бираз төменлетти. Бирақ урыстың бирден пайда болып кетиў қәўпи сақланып тур. Соның ушын қуралсызланыў, биринши гезекте массалық қырыў қуралларын жоқ етиўди қолға алыў керек.

«Экософия» атлы социаллық философияның спецификалық бөлегиниң пайда болыўы өзиниң раўажланыўында бир қанша этапларды өтти.

1. бизиң әсиримиздиң 50- жыллары экологиялық аўҳал жақсы емес деў.
2. 60-жыллар. Экологиялық аўҳалды теориялық улыўмаластырыў.
3. 70- жыллар. Жәмийетлик ҳәрекетлердиң (ҒкөклердиңҒ ҳ.т.б.) пайда болыўы.
4. 80- жыллар. Анық формулировкаланған принциплердиң тийкарында ҳәрекеттиң практикасын ислеп шығыў.
5. 90- жыллар. Глобаллық экологиялық ойлаўдың пайда болыўы.

«Экософияның» раўажланыўына Г. Печчеи, Г. Коммонер, А. Кинг, Л. Браун, Д. Медоуз, Г. Кан, Дж. Форрестер, Э. Пестель ҳ.т.б. үлкен үлес қосты.

Рим клубының - халық аралық мәмлекетлик емес ҳәзирги глоболистика менен шуғылланатуғын шөлкемниң пайда болыўы А. Печчеидиң аты менен байланыслы. Бул шөлкем мынадай усыныслар ислеп атыр:

1. глобаллық көлемде социал - экономиканы ҳәм илимий техникалық раўажланыўды бирлестириў ушын арнаўлы трансмиллий структуралар дүзиў (Э. Пестель, М. Мессаринг).
2. экологиялық жақтан тең салмақлылықтағы глобаллық экономикалық система теориясын ислеп шығыў(Л. Браун).
3. глобаллық жағдайда экологиялық ҳәм гуманистлик этиканы ислеп шығыўы (Р. Атфил).

А. Печчеидиң шығысты үйрениў зәрүрлигин айтыўы, әсиресе, «Азияның метафизикалық мәдениятлары батыс цивилизациясын көп нәрсеге үйретиўи мүмкин» деўинде жан бар.

Экологиялық проблеманың соншама актуаллығын БМШ экологиялық машқалаларынан (1992ж.) көриўи мүмкин. Мәселен, жүдә дыққат аўдарылмаса болмайтуғын мәселелер:

1. душшы суўдың жеткиликсизлиги (оның 63 проценти аўыл хожалығына, 23 проценти санаатта, тек 8 проценти турмыста қолланылады).
2. жер жүзилик океанның патасланыў ҳәрекети «өли зоналардың» ҳәм пайда болыўы.
3. Аралдың қурыўы (дәрежеси 3 метрге төменледи, келешектеги 9-13 метрге төменлеўи күтилмекте, қәўиптиң күшейиўи 10 мәртебеге көтерилиўи сөзсиз).
4. апатшылық дәрежесинде ҳаўаның патасланыўы. Буған, әсиресе үлкен қалалар мысал бола алады: Париж, Мадрид Рио-де -Жанейро, Токио, Сидней, Торонто, Лондон, Тегеран, Бангкок, Нью Иорк ҳ.т.б.).
5. жердиң эрозиясы (15проценти изге қайтпасқа кетти).
6. тоғайлардың қыйралыўы (жыл сайын 16, 8 миллион гектар тоғай шаўып алынады.
7. стихиялық апатшылықтың ақыбетлери (суў басқыны, қурғақшылық, жер силкиниўлер, даўыллар, вулканлардың атылыўы ҳ.т.б.).

Тутас алғанда экологиялық проблема, ядролық урысты болдырмаў проблемасынан кейинги орынды ийелейди.

Тағы бир глобаллық проблема- энергетикалық проблема. Америка алым-экологы В. Смит «үш китти» атайды. Олар: энергия, азық-аўқат ҳәм бизди қоршаған орта, барлық қалғанлары екинши дәрежеде.

1945 жылдан энергия өндириўдиң саны үш мәртеге артты. Раўажланған еллердиң саны (жер шарындағыларды 7 проценти) энергияның 70 проценти пайдаланылады. Ал раўажаланыўдағы еллер (планетаның 78 проценти) исленип шығылатуғын энергияның тек 18 проценти менен шеклениўге мәжбүр.

Бул айырмашылық (раўажланған ҳәм раўажланыўдағы еллер) тек санлық жаққа ғана емес, сапалық жаққа ҳәм ийе. Егер раўажланған еллер ушын энергия тийкарынан нефть, газ болса, аз жағдайда көмир, раўажланыўдағы еллер тийкарынан ағаш, ҳәр түрли техникалық мәдениятлар аўыл хожалығы өндирисиниң қалдықларын (мәселен, Бангладеш 90 проценти. Нигерияда- 80 проценти, Индияда 66 проценти) тутынады.

Әлбетте, альтернативалық деп аталатуғын энергия дереклери ҳәм өзин онша ақламай атыр. Буған АЭС лердиң истен шығыўлары, әсиресе 1986 жылғы Чернобыль АЭСиниң авариясы ҳәм оның жарамсыз ақыбетлерден мысал бола алады.

БМШ тың есабы бойынша тек 1990- жылы 143 АЭС тиң бузықлығы анықланған. 2000 жылғы 300 ядролық реакторды жабыў нәзерде тутылып атыр.

Энергетикалық машқалаларды шешиўдиң жоллары:

1. Шығарылатуғын продукцияның энергия жутыў мүмкиншилигин азайтыў.

2. Дәстүрий санаат материалларының орнына жеңил, арзан, аз энергия жутатуғын арзан материалларды (мәселен, полаттың орнына алюминийди, мыстың орнына айна материалды, металлдың орнына пластикти) қолланыў.

Энергияны табыў ҳәм оны пайдаланыў шийки зат проблемасы менен тығыз байланыслы. Ҳәзирги ўақытты 1970 жыл менен салыстырғанда үш мәртебе көбирек пайдалы қазылма өндиреди. Буннан раўажланыўдағы еллер (халықтың 78 проценти) тек 12 проценти ғана пайдаланады.

А. Е. Ферсманның есаплаўынша ХVI-XX әсирлерде жер бетинде 50 миллиард тоннаға дейин көмир, 2 миллиард тонна темир 20 миллион тонна мыс, 20 мың тонна алтын ҳ.т.б. жерден өндирилген. Ҳәзирги ўақытта жыл сайын жерден 100 миллиард тонна қазылма (50 кв. км ге жақын) алынады. В. И. Вернадский айтқанындай, адамзат тутас алғанда күшли геологиялық күш болып баратыр.

Шийки зат проблемасын шешиў шийки заттың қымбат түрлерин арзанлары менен алмастырыў ҳәм ресурсларды сақлаўшы технологияны енгизиўди, өндиристи санлық көрсеткишлерди сапалық көрсеткишлерге бағдарлаў менен байланыслы.

Азық-аўқат проблемасы. Бул проблема ҳәзир жүдә өткир дәрежеде қойылып отыр. Ашлардың саны 1970 жылы 460 миллионға жеткен болса, 1990 жылы 550 миллионға жетти, 2000 жылға 650 миллионға (планета халқының 10 проценти) шамаласты.

Ашлық - азық-аўқат проблемасының жалғыз ғана көриниси болмаған менен анық көринисиниң бири.

Проблеманың басқа тәрепи - раўажланған өмирде ҳәдден тыс тутыныў.

Адамзаттың ҳәр қыйлы бөлегиниң алдында азық -аўқат проблемасын шешиўде ҳәр қыйлы ўазыйпалар тур. Мәселен, раўажланыўдағы еллер ушын жетерли аўқатланыўдың мүмкиншиликлерин табыў (жердиң қунарлылығының, мал шарўашылығының өнимдарлығының өсиўи, жабайы тәбият ресурсларын ҳәм океанды пайдаланыў, азық- аўқаттың сырттан алып келиўин ретлеў ҳ.т.б. Ал раўажланған еллер ушын аўқатланыўдың структурасын өзгертиў (белоклардың, май, қанттың аз болыўы, натураллық продуктлардың көп болыўы).

Демографиялық проблема. Бизиң эрамыздың басында жер шарында 150-200 миллиондай адам жасады. Х әсирге ол 300 миллион болды. Тек ХIX әсирдиң орталарында (1850 жыллар) жер шарында 1 миллиард адам жасады. 1930 жылы 2 миллиард, 1960 жылы 3 миллард, 1976 жылы 4 миллиард, 1986 жылы 5 миллиард, ҳәзир 6 миллиардтан өтип кетти.

Ҳәзир халықтың саны жылына 90 миллион, соннан 3 секундта бир адамға көбеймекте. Болжаўлар бойынша XXI-XXII әсирлер аралығында халықтың санының өсиўи бираз турақласады, 10-10, 5 миллиард адам дәрежесинде болады.

Өсиў темпи, әсиресе тәбийий өсиў көп еллерде кемеймекте. Мәселен, олар: Германия, Уллы Британия, Скандинавия еллери, Россия ҳ.т.б. Өсиўдиң төменлеўи көп ғана Азия еллерине де тән.

Бәрибир өсиўдиң темпи жоқары.

Әлбетте, халықтың санындағы артықлық бизди қоршап турған орталыққа тәсир етеди. Суўдың сапасы төменлейди, ҳаўа бузылады. Жердиң қунарлылығына тәсир етеди, турмыслық ҳәм санаатлық шығынларды көбейтиў, қулласы экологиялық жағдайға тәсир етеди.

Әлбетте энергия, шийки зат, азық-аўқат мәселелерин айтпағанда, халық сапындағы конфликтлерди ҳәм урысларды провакациялаўшы фактор болыўы да мүмкин.

Бул мәселе инфекциялардың таралыўы, жарлыланыў, қылмыс ҳәм басқа да анти социаллық ҳәрекетлер (ғарлық, алкоголизм, наркомания ҳ.т.б.) байланыслы.

 1. Бул проблемаларды шешиў болжаўды талап етеди. Болжаў - бул келешек туўралы бәлким, мәселен, келешекти дәўирлерге бөлип болжаўы мүмкин: тиккелей келешек, жетерлик дәрежедеги келешек, узақ аралықтағы келешек ҳ.т.б.

Болжаў белгили илимий критерийлерге, методларға ийе. Футурологиялық изертлеўлерди болжаўдың методлары 200 ден кемис емес.

Деген менен социаллық болжаўлардың тийкарғы методлары бесеў: 1) экстраполяция, 2) тарийхый аналогия 3) моделлестириў 4) келешектиң сценарийлери 5) эксперт баҳалаў.

Болжаўлар излеў, нормативлик, аналитиклик, болжаў-ескертиўлер болыўы мүмкин.

**3-тема.Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў**

**Глобалласыў** процессинде миллий идеяның ең әҳмийетли функциясы, яғный миллий ҳәм руўхый өзликти қорғаў айрықша әҳмийетке ийе болмақта. Хақыйқатында миллий идеяның 1) билиў, 2) тәрбиялық, 3) регулятив, 4) коммуникатив, 5) норматив, қәдириятлы, 6) бағдарлаў, 7) қорғаныў, 8) идеялық бәнтлик сыяқлы функцияларды орынлаўы ушын жаслар ҳәм халық санасында тек билим, көз қарас сыпатында емес, исеним сыпатында да қәлиплесиўи лазым.

Миллий идеяны үгит-нәсият қылыўда мәнаўиятты раўажландырыўда тийкарғы қатнас ағартыўшылық қатнасы болса да бул процесс миллий идеяның өзгешеликлери менен байланыслы. Дүньядағы глобалласыў процесслери мине усы сол идеяға болған талапты кескин күшейтиреди. Глобалласыў процесси болмаса, миллий идеяға да талап аспас еди. Себеби глобалласыў болмағанда ҳәр бир халық ҳәм миллеттиң мәнаўияты өзинше қәлиплесип ҳәм имканият дәрежесинде раўаж табар еди. Сыртқы тәсир ҳәм қәўиптиң жоқлығы болса миллий идеяға талапты актуалластырмас еди.

Миллий идеяның мазмун-мәниси сонда, ол адамлар санасында, ядында идея формасында қалмай, әмелиятқа, турмысқа айланған тәғдирде ғана хақыйқый миллий ҳәм хақыйқый ғәрезсизлик идеясы болыўы мүмкин. Онда ғана ол глобалласыў шәриятында миллий мәнаўиятты ҳәм руўхый өзликти сыртқы саламат емес идеялық қәўиплерден қорғай алатуғын күшке айланады.

Бүгинги күнде инсан санасы ҳәм қәлби ушын гүрес кескин тус алып атырған екен, көп түрли көз қараслардың идеология майданында хүкимранлық қылыўға умтылыўы тәбийий, әлбетте. Буған исеним улыўмалығына тийкарланған жағдайда жеке идеология хүкимранлығын тәмийнлеў арқалы дүнья майданларын идеологиялық тәрептен өзине ғәрезли қылыўға урынып атырған хәрекетлерди мысал келтириў мүмкин.

Диний фундаментализм де солар қатарында. Мәселен, Ислам дининдеги ҳәзирги фундаменталистлер жәмийетлик, миллий өзгешелиги, қайсы мәмлекетке тийисли екенлигине қарамастан, барлық мусылманлардың руўхый бирлиги ҳаққындағы көз қарасларға сүйенип, оларды бирден бир халифалық астында сиясий бирлесиўи идеясын тийкарлаўға хәрекет қылады. Көринип турғанындай, бул идеология диний тийкарда бирлесиў идеясын биринши орынға қояды.

Бирақ, итибар берилетуғын болса, ***Бириншиден,*** олар миллий суверенитеттен ўаз кешиў есабына бирден бир мәмлекет дүзиўди гөзлеп атырғанлығы белгили болады. ***Екиншиден,*** халифалықты тиклеўге, оның туўры екенин тийкарлаўға урыныўшылар, бул жағдай бир миллет сыпатында өзлигимизди аңлаўға жол қоймаслығын жасырады. Бул идеяны тарқатыўда олар бизиң Ислам динине исеним қылыўымызға айрықша итибар береди. Буннан тысқары, бул ағым тәрепдарлары халифалық байрағы астында бирлесиўди исламый емес дүньяға қарсы турыў мақсети менен байланыстырыўларын да атап өтиў зәрүр.

Бундай қатнас жүдә қәўипли екенлиги ҳеш кимга сыр емес. Ол инсанияттың диний тийкарда қарама-қарсы тәреплерге бөлинип кетиўине, базы «цивилизациялар соқлығысыў» деп аталатуғын хәдийсениң жүзеге келиўине себеп болыўы мүмкин.

Идеология ҳәм идеологиялық тәрбия мәселеси өз ғәрезсизлигин қолға киргизген, демократиялық, хуқықый мәмлекет, еркин пуқаралық жәмийетиниң тийкарларын жаратып атырған мәмлекетимиз ушын да әҳмийетли турмыслық әҳмийетке ийе болып қалмақта. Гөзленген мақсетлерге усы арзыў-үмит ҳәм умтылыўларды өзинде жәмлестирген идеялық-теориялық қараслар топламы болатуғын миллий идеология ҳәм оған тийкарланған тәрбия дүзимисизерисиў мүмкин емеслиги анық.

«Мен, - деп жазады Ислам Каримов, - Абдулла Аўланийдиң «Тәрбия биз ушын яки өмир - яки мамат, яки нажат - яки пәлекет, яки бахыт-саадат - яки пәлекет мәселесидур»деген пикирин көп анализ қыламан. Уллы ағартыўшының бул сөзлери әсиримиз басында миллетимиз ушын қаншелли әҳмийетли ҳәм актуаль болған болса, ҳәзирги күнде биз ушын да соншелли, бәлки оннан да бола әҳмийетли ҳәм актуал» (Каримов И.А. Асарлар. Т.7. 93-94-бетлер).

Бул мәселениң актуаллығы жоқарыда атап өтилген етилген идеология формаларының қәўпин сапластырыў зәрүрлиги менен да белгиленеди. Биринши Президентимиз атап өткениндей, оларға идея ҳәм ағартыўшылық жолы менен қарсы гүресиў лазым.

Мәмлекетимиздеги жәмийетлик бирге ислесиў, миллий бирлик ҳәм аўызбиршиликти сақлап қалыў ҳәм раўажландырыў жолы менен ғана қолға киритилган ғәрезсизликти қорғаймыз. Халықара бирлеспе, соның ишинде тарийх буйрығы менен байланыслар күшли раўажланған мәмлекетлер менен тең хуқықлы, иззет-икрамлы қатнас, өзара мәпдарлы байланыслар болса ғәрезсизликни беккемлеўдиң әҳмийетли факторы болып хызмет қылады. Мине сонда ғана территориямыз ҳеш қашан цивилизациялар соқлығыспайтуғын, бәлки олар бир-бирине тәсир етип, бир-бирин байытыўдың үлгисин беретуғын мәканға айланады.

**Идеологиялық полигонлар гүреси. *Полигон - (грек. көп қырлы).* Идеологиялық полигон *деп, адамлардың қәлби ҳәм санасын ийелеўге қаратылған идея яки идеологияны қәрежет, хәзирги заман техникалық қураллар менен күшейтирип, материаллық ҳәм руўхый үгит нәсият қуралларын иске салып, дүньядағы информация ҳәм пикир ағымын өз пайдасы жолында басқарып туратуғын идеялық орайға айтылады.***

Өзбекистанның биринши Президенти И.А.Каримов атап өткениндей, «Бүгинги күнде адамзат белгили бир мәмлекетлер ҳәм сиясий күшлердиң мәплерине ғана хызмет қылатуғын, алыс - жақын дереклерден тарқалатуғын, түрли мәнис-мазмундағы идеологиялық күшлердиң тәсирин турақлы сезип жасамақта». (Каримов И.А. Асарлар. Т.7. 75-76-бетлер). Соның ушын да бүгинги күнде идеология полигонлары ядро полигонларынан да күшли.

***Идеологиялық процесслердиң глобалласыўы*** (жер шарын қамтып алыў, дүнья көлеминдеги, улыўма). - идеялық тәсир өткизиў имканиятларының кеңейиўи ақыбетинде оған жер жүзиниң барлық территориялары тартылғанлығы, идеологиялық гүрес улыўмаинсаный көлемге ийе болғанын сыпатлаўшы түсиник. Бүгинги дүньяда илимий ашылыўлар, үлкен техникалық имканиятлар, универсал технологиялар, информация тарқатыўдың глобалласыўы, яғный олардың пүтин жер жүзин қамтып алыў процесси тезлик пенен бармақта. Мәселен, Интернет системасы арқалы информация алмасыў, идеялық тәсир өткизиў имканиятлары да кеңейип бармақта.

Хақыйқатында информация тараўындағы глобалласыў инсаният ушын, дүньяның барлық территорияларында адамлардың өзара сәўбети ушын, илим-пән ҳәм мәдений байлықларды өзлестириў ушын үлкен имканиятлар жарататуғын процесс.

**Идеологиялық процесслердиң глобалласыўында** бир-биринен парық қылатуғын еки бағдар, тенденция бар

**1. Инсаният цивилизациясы тарийхында** ерискен ҳәр қандай материаллық ҳәм руўхый қәдириятлардың улыўмаинсаный белгилери тарийхый мәкан шегарасынан шығып интернационалласып, универсалласып бармақта. Басқаша айтқанда, миллий ҳәм улыўмаинсаныйлық принциплериниң интеграцияласыў процесси күшеймекте.

**2. Миллетлер ҳәм мәмлекетлердиң** жәмийетлик, экономикалық, сиясий, руўхый-мәдений раўажланыўындағы турақсызлық, олар мәплериндеги өзине тәнлиликти абсолютлестириў инсаниятқа, соның ишинде өз миллетиниң келешегине қәўип туўдыратуғын унамсыз хәдийселердиң идеологияласқан жағдайда глобалласыўға алып келмекте. Бул халықара терроризм, экстремизм, фундаментализм ҳәм наркобизнес хәдийселери де пайда болмақта. Қандай да бир территория яки мәмлекетте пайда болып атырған идеялар тез пәтте пүтин дүньяға жайылмақта. Нәтийжеде, адамзат белгили бир мәмлекетлер ҳәм сиясий күшлердиң басымын сезип жасамақта.

Бул процесстиң әҳмийетли өзгешеликлериниң бири - түрли мәмлекетлерди идеологиялық ийелеў үлкен экономикалық мәплер менен қосылып кеткен. Идеологиялық глобалласыў дәрежеси пәс аудио ҳәм видеокассеталар, әдепсизлик, тубанлық ҳәм жаўызлықты үгит-нәсият қылатуғын «искусство шығармалары»ның да кең тарқалыўына себеп болмақта. Идеялық-идеологиялық қысым ҳәм топылыслардың алдын алыў ушын болса ҳәр бир миллет, мәмлекет өзиниң идеялық-идеологиялық қәўипсизлигин тәмийнлейтуғын шара-илажларды көриўи зәрүр болмақта.

**4-тема.Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы ҳәм идеялық – идеологиялық анализинин әҳмийети.**

Миллий идея кең мазмунға ийе. Ол жәмийетлик бирге ислесиў, миллетлерара татыўлық ҳәм миллий, диний баўырыкеңлик идеялары менен өзара байланыслы. Сол көз қарастан айтыў мүмкин, миллий идея бул тек бир ғана миллеттиң емес, бәлки жәмийет раўажланыўына, улыўма мақсет жолында күш күдирет пенен үлес қосып атырған мәмлекет пуқараларының миллети, расасы, диний исенимине қарамастан ҳәммениң мақсет ҳәм мәплерин сәўлелендиреди.

***Миллий идея*** - барлық тараўларда миллетлердиң мәплерин өзинде сәўлелендирген жағдайда арзыў қылынған келешек жәмийеттиң тийкарын жаратыў, беккемлеў ҳәм раўажландырыў ушын болған улыўма мақсет бағдарындағы хәрекетлер топламын, миллий ҳәм диний баўырыкеңликти оятыўшы пикирлер, қараслар, идеяларды да өзинде сәўлелендиреди.

***«Өзбекистан - бирден бир Ўатан» идеясы*** миллий ғәрезсизлик идеологиясының тийкарғы принципларынан бири. **Ўатан** - ең үлкен тәғдир. Ўатан - бул инсан ҳәм оның ата-бабалары киндик қаны тамған уллы жоқары дәргай. Ўатан - бул ата бабалар мәканы, ел-журт, халық ер жеткен, оның тили, тарийхы, мәденияты, үрп-әдетлери, қәдириятлары қәлиплесип, өсип камал таўып баратуғын замин. Ўатан - бул халықтың өтмиши, бүгини ҳәм келешеги. «Ўатан - муқаддес қәдириятлар». Раўажланыў ўатанннан басланады.

Демек ***Миллий ғәрезсизлигимиздиң бас ураны «Журтым деп, елим деп, жанып жасайық»***

***Бас идеямыз - «Өзбекистан - келешеги уллы мәмлекет».***

***Миллий ғәрезсизлик идеологиясының тийкарғы идеясы ҳәм принципи - «Өзбекистан - бирден бир Ўатан»*** деп аталады.

***Жетекши идеямыз - «Туркистан - улыўма үйимиз».***

***Идеологиялық-интеллектуал идеямыз - «Күш - билим ҳәм ой-пикирде»***

***Миллий мақтанышымыз тымсалы*** - Ж.Мангуберди ҳәм Сахыпқыран Әмир Темур ҳәм т.б.

**1. Жәмийетлик бирге ислесиў** - миллий ғәрезсизлик идеологиясының тийкарғы идеяларынан бири. **Жәмийетлик бирге ислесиў деп**, түрли миллетке, ҳәр қыйлы жәмийетлик тайпа, раса ҳәм динге тийисли адамлар ҳәм топарлардың улыўма мақсет жолындағы бирлигине айтылады. Жәмийетлик бирге ислесиў - ҳәр бир журтласымыз мәплериндеги байланысынан пайда болыўшы улыўмамиллий мақсет ҳәм соған ерисиўге қаратылған хәрекет бирлиги.

***2. Миллетлерара татыўлық*** - миллий ғәрезсизлик идеологиясының тийкарғы идеяларынан бири болып, ол белгили территория, мәмлекетте түрли миллет ўәкиллериниң аўызбиршиликли жасаўы, бирге ислесиўде искерлик жүритиўди сыпатлаўшы түсиник. Яки басқаша айтқанда, миллетлерара татыўлық идеясы улыўмаинсаный қәдириятлар болып, түрли халықлар биргеликте жасап атырған территория ҳәм мәмлекетлер миллий раўажланыўында әҳмийетли фактор.

***Бул идея*** - бир жәмийетте жасап, бирден бир мақсет жолында мийнет қылып атырған түрли миллет ҳәм елатларға тийисли адамлар ортасында өзара хүрмет, дослық ҳәм аўызбиршиликти орнатыў ҳәм беккемлеўдиң руўхый тийкары.

***Миллий идея*** - ҳәр бир миллет ўәкилиниң таланты ҳәм потенциалын толық жүзеге шығарыў ушын шәраят жаратады ҳәм оны Ўатан раўажы, журт тынышлығы ҳәм халық пәраўанлығы сыяқлы жақсы мақсетлерге қарай бағдарлайды.

Белгили мәмлекетке атама берген (титул) миллет менен онда жасайтуғын басқа халықлар ортасында аўызбиршиликтиң болыўы жәмийетлик раўажланыўдың ең әҳмийетли факторларынан бири. Керисинше, миллий идеяның әҳмийетин түсинип жетпеўшилик жәмийет турмысын, тынышлық ҳәм турақлылықты қолдан шығарыўы мүмкин.

Миллетлерара татыўлық ҳәм аўызбиршиликке қәўип салыўшы иллет, бул – қәўипли ***миллетшилик ҳәм шовинизм.*** Бундай зыянлы идеялар тәсирине түскен жәмийет турақсызлық жағдайына жүз тутыўы турған гәп. ХХ әсирде Европа халықларын қыйыншылыққа салған ҳәм айырым мәмлекетлердиң кризисине себеп болған фашизм яки миллий өзгешеликлер менен есапласпаған ҳәм өтирик интернационаллық идеясына тийкарланған коммунизм идеясы буған айқын мысал болады.

Өзбекистан территориясында әййемнен көплеп миллет ҳәм елат ўәкиллери бирликте аўызбиршиликли жасамақта. Олар ортасында әсирлер даўамында миллий қарама қарсылықлар болмағаны халқымыздың әзелий баўырыкеңлигин көрсетеди.

***3. Диний баўырыкеңлик*** - көп түрли диний исенимде болған адамлардың жоқары дәрежели идея ҳәм нийетлер жолында бирге, аўызбиршиликли болып жасаўы, адамзат жәмийети раўажы жолында хызмет қылыўын аңлатады. Ҳәзирде бул идея жақсылық жолында тек ғана диндарлар, бәлки жәмийеттиң барлық ағзалары ьирге ислесиўин нәзерде тутады. Диний баўырыкеңлик тынышлық ҳәм турақлылықты беккемлеў, Азат ҳәм Абат Ўатан қурыўдың әҳмийетли шәртидир.

Қ.Назаровдың пикиринше, әййемнен диярымызда буддавийлик, зардуштийлик, насронийлик, яхудийлик, Ислам динлери жанба-жан жасап келген, мәденият орайлары есапланған қалаларымызда мешит, ширкеў, синагоглар хызмет көрсеткен. Оларда түрли миллет, елат ҳәм динге тийисли болған халықлар, қәўимлер өз диний әмеллерин емин-еркин орынлаған. Ўатанымыз тарийхының ең қурамалы, кескин, аўыр дәўиринлеринде де журтымыздағы бул дин ўәкиллери арасында диний тийкарда қарсылықлар болған емес. Бул журтымыз халықларының диний баўырыкеңлик бойынша үлкен тәжирийбега ийе болғанынан дәлалат бередиә.

**5-тема.Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли**

Идеологиялық толерантлық (баўырыкеңлик) - көп түрли көз-қарас, умтылыў, қатнасқа ийе болған түрли идеологиялық позицияда турыўшы күшлердиң жәмийет ҳәм миллет мәплери жолында бирге ислесиўди, жақсы мақсетлерди гөзлеп, биргеликте искерлик жүритиўди сәўлелендириўши түсиниклер. 1995 жыл 16 ноябрде Парижда ЮНЕСКОның 28 сессиясында қабыл қылынған «Баўырыкеңлик принциплери деклорациясы» жер жүзиндеги барлық мәмлекетлерде идеологиялық баўырыкеңликти қәлиплестириўдиң улыўма теориялық тийкары болды.

Идеологиялық толерантлық идеясының тийкарғы өзгешелиги соннан ибарат, ол жәмийетте әсирлер даўамында қәлиплесип келген жаратыўшы идеялар, жақсы нийетлер ҳәм мақсетлердиң жүзеге шығыўы ушын шараят жаратып береди.

Ҳәзирги дәўирде идеологиялық толерантлық идеясы жәмийеттеги барлық қатлам, жәмийетлик топар ҳәм миллетлердиң жақсылық жолындағы бирге ислесиўин нәзерде тутады ҳәм мәмлекетте тынышлық, турақлылықты беккемлеўдиң әҳмийетли факторы есапланады. Өзбекистан халқы дүньялық мәмлекет, еркин пуқаралық жәмийетин қурмақта. Қурыўымыз керек болған жәмийетимиздиң сиясий-хуқықый тийкарлары ислеп шығылған ҳәм көпшилик тәрепинен қоллап-қуўатланып атырғанлығы бүгинги күнде, жақсы мақсетлерге бағдарланған идеологиялар хызмети ушын бир қыйлы шәраят ҳәм имканиятлар жаратылмақта.

Қәлиплесип атырған миллий ғәрезсизлик идеологиясының тийкарғы идеяларының бири - жәмийетлик бирге ислесиў идеясының мазмун-мәниси мине сол пикирлерди тастыйықлайды. Онда жәмийетимизде барлық қатлам, жәмийетлик топарлар ҳәм миллетлердиң Азат ҳәм Абат Ўатан қурыў жолындағы жәмийетлик бирге ислесиў өз көринисин тапқан болады.

Қараслар көп түрлилиги, идеялар көп түрлилиги, сөз ҳәм пикир еркинлиги жәмийетти саламатластырыўшы, оны беккемлеўши жүдә әҳмийетли фактор. Бирақ бул ойға келген гәпти айтыў, кеўил күсеген исти қылыў, өз мәпи ушын ҳәмме нәрсеге таяр турыў, дегени емес. Буннан тысқары, еркин пикир дегени, әлбетте, туўры пикир дегени де емес. Еркинликтиң өзи болса аңлап алынған зәрүрият. Демек, пикир еркинлиги улыўма мәпт, улыўма жәмийет раўажы жолындағы саламат хәрекет, саламат пикир жүритиў, ийман-исеним жүзесинен ис тутыў, демекдур.

Жәмийетлик бирге ислесиў жәмийетте барлық адамлар, партиялар, қатламлар бир қыйлы пикир жүритсин, дегени емес. Хақыйқатында ҳәр бир жәмийетлик күштиң дүньяға көз қарасы, мәплери түрлише болады, олар бир-биринен парық қылады. Лекин булар ушын улыўма мақсет - бирден бир Ўатан раўажы, тынышлығы, халық пәраўанлығы болып қала бериўине ерисиў жүдә әҳмийетли.

 Халықтың түрли қатламлары арасындағы қатнасықлар ҳәм өзара бирге ислесиўди жақсылаў жәмийеттеги турақлылықты беккемлеўде шараят жаратады. Керисинше, мине усы сол бирге ислесиўдиң қолдан шығыўы яки қатнасықлардың жаманласыўы бул турақлылықтың бузылыўына алып келеди, жәмийетлик турақсызлық, сиясий ҳәм идеялық пытыраңқылық ҳәм миллий тәртипсизликлерди келтирип шығарады.

Сондай қылып, Идеологиялық толерантлық - бирге ислесиў, келисимге келиў философиясы болып, көп түрли идеялар ҳәм қарасларға ийе болған, түрли миллет, раса ҳәм дин, сиясий партияларға тийисли шахс ҳәм топарлардың улыўма мақсет жолындағы аўызбиршилигин тәмийнлейтуғын күш. Бул бойынша Өзбекистан ғәрезсизликке ерискеннен соң үлкен ислер орынланды, хуқықый кепилликлер жаратылды.

Идеологиялық толерантлық түсиниги «Идеологиялық плюрализм» түсиниги менен тығыз байланыслы болып, өзара бирликти билдиреди.

Идеологиялық плюрализм ( лат. көп түрлилик, хәр қыйлы) - жәмийетлик-сиясий турмыста түрли қатлам, партия, топарлар мәплерин сәўлелендириўши идеялық хәр қыйлылықты, қараслар ҳәм пикирлер көп түрлилигин сыпатлайтуғын түсиник. Мәмлекетте алдыңғы идеялар идеологиялар қанша көп болса, яғный идеологиялық плюрализм хүкимран болса, раўажланыўдың нәтийжели жолын таңлап алыў ушын имканият соншелли кең болады. Пикир гүрес, идеологиялардың мәнис-мазмун тәрепинен байытыўға, бир-бирин толтырыўға хызмет қылады.

Идеологиялық плюрализм жәмийетлик раўажланыўымызға хызмет қылатуғын жаңадан-жаңа идеялардың пайда болыўына түрли халықлар, елатлар, миллетлер ҳәм сиясий топарлардың мәплерин улыўма тәризде жүзеге шығарыўда шәраят жаратады. Ол көп партиялылық системасын талап етеди. Сиясий партиялар болса өзлерине тийисли болған қатламлар, сиясий топарлардың мәплери, умтылыўлары, арзыў-үмитлерин улыўмаластырған жағдайда өз хәрекет бағдарламалары арқалы пайда қылады.

Өзбекистанда қурылып атырған жаңа жәмийет ҳәм бул жерде алып барылып атырған сиясий реформалар өз мәнис-мазмуны менен бул мәселеге айдынлық киргизеди. Сол мәнисте Өзбекистанның биринши Президенти Ислам Каримовтың төмендеги пикирлери әҳмийетке ийе «Соған ерисиў керек, мәмлекетимиз сиясий турмысында хақыйқый мәнистеги көп партиялылық шараяты қәлиплесиўи керек. Ҳәр бир партия белгили жәмийетлик қатламға сүйенген жағдайда, мине усы сол топар мәплериниң қорғаўшысы сыпатында өзиниң анық ҳәм рәўшан бағдарламасына ийе болыўы керек. Онда ҳәр қайсы партияның мақсет ҳәм ўазыйпалары, жәмийет раўажы бойынша альтернатив усыныслары өз сәўлелениўин табыўы лазым»1

Бүгин мәмлекетимизде сиясий реформалар нәтийжесинде пикирлер плюрализм шараяты қәлиплести. Бир неше сийсий партиялар искерлик көрсетип, сиясий турмыста белсенди қатнаспақта.

Глобалласыў процесси дүнья идеологиялық көринисин түпкиликли өзгертти, геосиясаттың жаңа мақсет ҳәм бағдарларын жүзеге келтирди. Буның нәтийжесинде, бир тәрептен, түрли идеяларды адамлар санасына сиңдириў усыллары ҳәм методлары қурамаласып кетти, екинши тәрептен, инсаниятқа жат болған идеялар тәсиринен пуқараларды қорғаў сақлаў имканиятлары кемейди. Жүзеге келген жағдайда Совет Аўқамының кризиске жүз тутыўы ҳәм дүньяның басқа регионларында жүз берип атырған социал-сиясий ўақыялар нәтийжесинде ғәрезсизликти қолға киргизген мәмлекетлер қәўипсизлигине әсиресе, үлкен қәўип салмақта. Сол себептен, ғәрезсизликке ерискен журтларда өткизилип атырған идеологиялық топылыслар характери ҳаққында ҳәр тәреплеме мағлыўматқа ийе болыў ушын ҳәзирги заманның идеологиялық көринисин үйрениў зәрүриятқа айланбақта.

Ҳақыйқатына да, Ҳәзирги заман идеологиялық көриниси идеялар көп түрилилиги, идеялық гүрес кескинлиги менен парықланады. Идеологиялық турақсызлық, идеологиялық бийпәрўалық шәриятында усы фактарлар Өзбекистан қәўипсизлигине қәўип салмақта. Соның ушын да ҳәзирги пайтда жүзеге келген идеологиялық көринис ХХ әсирдеги адамзат жәмийети раўажланыўының нызамлы өними екнлигин жақсы аңлап алыў, идеялық гүрес кескинлескен бир шәрияттта миллеттиң арзыў-үмитлери ҳәм мәплерин сыпатлаған идеяны қәлиплестириў аралығында оның турақлылығы ҳәм қәўипсизлигин тәмийнлеў мумкинлигин жақсы түсиниў керек.

Идеология үстиртин ҳәдисе болып, ол социал-экономикалық ҳәм сиясий ўақыялар тәсиринде қәлиплеседи. Сол себепли ХХ әсирде глобалласыў процессиниң тезлесиўи ҳәм улыўмапланетарлық цивилизацияның қәлиплесе баслаўы дүнья идеологияларының характерин өзгертирип жиберди. Олардың орнын басатуғын қүдиретли идеологияның жоқлығы, геосиясий мақсетлердиң өзгергеи болса бул идеялардың унамсыз тәсирин жәнеде күшейттирди. Бундай шәрияттта өз мақсетин анық белгилеп алған, талап ҳәм мәплерин жақсы аңлап жеткен, өз исенимине ийе болған, бир сөз менен айтқанда, өз миллий идеясын қәлиплестирген миллат ғана келешегин сақлап қалады ҳәм ертеңги күнин белгилейди.

Сондай қылып, төмендеги жуўмақларды шығарыў мүмкин.

Глобалласыў дүнья көлеминде адамлар ортасындағы миллий, диний, мәдений байланыслар ушын шәрт-шәриятлар жаратады.

Илимий-техникалық хабар, технологиялар, илимий-техникалық жетискенликлер менен алмасыў арқалы халықара көлемде инсан раўажланыўы ушын шексиз имканиятлар ашады.

Глобалласыўға тән үлкен имканиятлар ҳәм мәпдарлы тәреплердиң мәмлекетлер ҳәм адамлар ортасында кең бөлшеклениўи, илимий-техниканың раўажланыўы натийжелери оларды жаратаыўшылары болмаған мәмлекетлерге кирип бармақта. Мәселен, интернеттиң шексиз кең имканиятлары барлық мәмлекетлерде ислетилиўи мүмкин.

Глобал технологиялық имканиятлар тийкарында инсан раўажланыўын жетилистириў ҳәм де кембағаллықты сапластырыў имканиятлары туўылады.

Инсаният глобал машқалаларды басынан кеширмекте. Булар интеграция, улыўмапланетар хабар тарқалыўы, энергетика, урбанизация, терроризм, демографикалық жарылыў, Азан туйнығынығының кемейиўи, таза суў машқаласы, тоғайлардық кемейиўи, үлкен майданлардың шөлге айланыўы, биологиялық көп түрлиликтиң кемейиўи, ден саўлықты сақлаў, Дүнья океанларын үйрениў, көбейип баратырған халықтың азық-аўқат, энергия ҳәм ресурсларға болған талабын қанаатландырыў ҳәм басқа машқалалар жүзеге келди, олар шешимин табыў инсаният алдындағы ең тийкарғы ўазыйпа болып қалды.

Глобалласыў объектив процесс, яғный тәбият бир пүтин система болып шегара билмейди. Глобал машқала дегенде, ҳәзирги дәўирде пүткил дүнья ҳәм де айырым мәмлекет ҳәм территорияларға тийисли улыўмаинсаный машқалалар топламы түсиниледи. Бул машқалалар инсан хызметиниң раўажланыўы, жәмийет ҳәм тәбият қатнасықларының қурамаласыўынан келип шығады.

Демек, адамзат жәмийети раўажланған сайын тәбияттың тәғдири инсан менен тәбиятттың өзара қатнасы ҳәм бул қатнасықларының қаншелли дурыс жолға қойылыўына байланыслы. Бул болса глобалласыў машқаласының тийкарғы өзгешеликлерин қурап, оның шешимин табыў ушын инсаният изленеди ҳәм изленбекте.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Темалар** | **Тапсырма**  |
| 1 | Ҳәзирги заман глобал машқалаларды классификациялаў | Аўызша  |
| 2 | Глобал кризислердиӊ мазмун мәниси | Презентация таярлаў |
| 3 | Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыў | График органайзерлерден пайдаланып теманы аўызеки формада ашып бериў |
| 4 | Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы | Тема бойынша карточкалар таярлаў |
| 5 | Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли. | Аўызша |

**ӨЗБЕТИНШЕ ЖУМЫС ТЕМАЛАРЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Модул бирликлери бойынша өзбетинше жумыс темалары** |
| 1 | Глобалласыў процесслеринин өзине тән өзгешеликлери |
| 2 | Глобалласыў ҳәм модернизация |
| 3 | Глобалласыў процесслери ҳәм оған тараў қәнигелериниӊ берген сыпатламалары |
| 4 | Глобалласыў ҳәм информацияласыўдын диалектикалық байланыс |
| 5 | Глобалласыўдыӊ унамлы ҳәм унамсыз белгилери |
| 6 | Сиясий процесслердиӊ глобалласыўы |
| 7 | Экономикалық процесслердиӊ глобалласыўы |
| 8 | Мәденият тараўындағы глобалласыўдыӊ мәниси |
| 9 | Глобалласыў ҳәм социал-экономикалық өзгерислер  |
| 10 | Глобалласыў процесси ҳәм миллий идеяға талаптыӊ күшейиўи |

# МОДУЛДЫ ОҚЫТЫЎДА ПАЙДАЛАНАТУҒЫН ИНТЕРАКТИВ ТӘЛИМ МЕТОДЛАР

**Сабақлар процессинде қолланылатуғын «Ақылый ҳүжим» усылы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ақылый хүжим** | -(брейнсторминг - мий бораны), әмелий ҳәм илимий машқаалаларды шешиўде жәмаат болып мағлыўмат жыйнаў |
| **Усылдыӊ тийкарғы идеясы** | **-**идеялар топлаў, оларды баҳалаў ҳәм анализ қылыў, ажыратыў. “Ақылый ҳүжим”ди алып барыўшыныӊ ҳәрекети ушын бул идея тийкарғы көрсеткиш болып, қатнасыўшыларды имканияты барынша көп идеялар усыныс қылыўға шақырады. |
| **Қәделери** | Имканияты барынша көбирек идеяларды усыныс етиў (жәмлеў), оларды анализ қылыў, машқалаларды шешиў ҳәм доскаға жазып қойыў. |
| **Тәлим бериўши** | Қатнасыўшыларды 3-4 топарға бөледи ҳәм ҳәр бирине машқалалар усыныс етеди - Қатнасыўшыларды қоллап-қуўатлайды (аўа-як сөзлери менен, мимика менен);-жумсақ, бирақ ҳәдден тыс ҳәрекетшеӊ талабаларды басқаларды сын қылыўдан қайтарып турады;-ҳәр бир пикирди өзгертпестен доскаға жаздырып қояды;-талабаларды сораўға кирисип кетиўге жәрдем бериў ҳәм психологиялық түскинликти жоғалтыў ушын, алдыӊғы яки сол сабақтан күтилмеген, оригинал сораўлар берип шынығыў өткизеди (блиц сораўлар |
| **Фидбэйк** | -ҳәр бир идеяны додалаў;-еӊ дурыс идеяларды қоллап-қуўатлаў |

**Ақылый ҳүжимниӊ мақсети ҳәм қәделери**

Ақылый ҳүжимди өткизиўден мақсет:

* Машқаланы шешиў ушын идеяларды табыў;
* Идеяларды олардыӊ әҳмийетлилигине қарап тәртиплеў;
* Актив пикирлеў көнликпесин қәлиплестириў;
* Күтилмеген идеялардыӊ пайда болыў процесин көрсетиў;
* Табылған идеялардан пайдаланыў көнлипелерин қәлиплестириў;

Ақылый ҳүжим қәделери:

* Идеялардыӊ берилиў басқышында сын қадаған етиледи;
* оригинал ҳәтте фантастикалық идеялар қоллап қуўатланады;
* барлық идеялар жазылып барылады яки дизимге алынады;
* егер мақул табылса автордыӊ өзи де жазып барады;
* “ақылый ҳүжим” методында қатнасыўшылар бир-бири менен юридик ҳәм административлик тәрептен байланыслы болмаўы зәрүр;
* Анализ етиўшилер топары салыстырма нәтийжели идеяларды анализ қылады, синтез қылады, баҳалайды ҳәм таӊлайды;
* Усы илажды өткизиўде Кейнстиӊ “экономистлер қәтелессе де олардыӊ идеясы келешек ушын хызмат қылады” деген қәдеге әмел қылыў.

Нәтийже:

* талабалар тәрепинен белгили теориялық билимлерди пухта өзлестириўге ерисиледи;
* ўақыт ажыратылады ҳәм өз ўақтында қылынады;
* ҳәр бир талаба белсендиликке умтылады;
* оларда еркин пикирлеў уқыбы қәлиплеседи.

**ГРАФИКАЛЫҚ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎШИЛЕР – ПРОБЛЕМАНЫ АНЫҚЛАЎ УСЫЛЫ**

Проблеманың себебин излеў

Проблема орнын белгилеў

Сораў түринде проблеманы баянлаў

«Не ушын?»

«Балық склети»

«Қандай»

Проблеманың шешиў жолларын белгилеў

Проблеманы шешиў жолларын қәлиплестириў

«Каскад» яки «Пирамида» яки Нелуфар гүли

 Проблеманы шешиўде жетилискен идеяны баҳалаў ҳәм таңлаў

1. Хәр бир қатнасыўшы 5 балл алады. Ол олардың ҳәммесин бирден бир пикирге бериўи яки екеўине (2:3, 1:4 ҳәм.т.б) ямаса үшке (2:1:2ҳәм т.б.) сыяқлы бөлиўи мүмкин.

Өз пикириң баҳаланбайды!

2. Ҳәр бир пикир бойынша балл қосылады.

3. Барлық пикирлер бул узын қағазға жазылады. Егер пикир қайталанса жазылғанының қасына белги қосылады.

4. Пикирлер пәсейип барыўшы баллар бойынша бөлистириледи (мысалы 10 нан 1 ге шекем). Ең көп балл топлаған пикир жеңип шығады. Тартыслы жағдайларда даўысқа қойылады.

5. Таңлап алынған жетилискен идея жәмәәтлик идея формасында қәлиплеседи.

# АССЕССМЕНТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

**АССЕССМЕНТ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тест.**Танықлы алым Р.Роберцон “Глoбaлизaциoн” атамасын нешинши жылда илимий айланысқа кириткен**?**А) 1983 жылыВ) 1988 жылыС) 1978 жылыД) 1985 жылы | **Салыстырма анализ**«Глобалласыў түсинигин комплексли түрде геоэкономикалық, геосиясий ҳәм геогуманитар көринислерде жақлайды, буннан болса ҳәр тәреплеме турмыслық хызметке ийе болған күшли көзге илинетуғын эффект (пайда) мәмлекеттеги бар процесслерди өзине тартыўы көринеди»(А.Володин ҳәм Г.Широков) Пикирди анализлеӊ |
| **Белгилери (симптом):** Глобалласыў – бул ................................. | **Әмелий көнликпе**«Күшли мәмлекеттен күшли пуқаралық жәмийетке қарай» ибарасыныӊ мазмунын түсиндирип бериӊ |

1- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

2- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

3- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

4- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

Тыӊлаўшылардыӊ ҳәр бир кетектеги дурыс жуўабы ушын 5 балл бериледи, яғный ҳәр бир жуўап 1-5 балл аралығында баҳаланады

Тыӊлаўшы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тренер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АССЕССМЕНТ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тест.**Президентимиз Ш.Мирзиёевтин «өз баланды-өзиӊ асыра», «тәрбия, тәрбия және тәрбия» деген принциплери қайсы шығармасында берилген?А)«Ўатанымыз тәғдири менен келешеги жолында буннан былайда аўызбиршиликли исенимли түрде ҳәрекет етейик»В) Уллы келешегимизди мәрт ҳәм забердес ҳалқымыз бенен қурамызС) БМШнын бас ассамблеясынын 72-сессиясында сөйлеген сөзиД) Өзбекстан республикасы президенти Олий мажлиске муражатнамасы | **Салыстырма анализ** «Глобалласыў – мәмлекет ҳәм территориялардағы экономикалық ҳәм сиясий өзара байланыслы раўажланыўы сол дәрежеде болады, бул жағдайда бирден бир дүньяның ҳуқықый териториясы ҳәм дүньядағы экономикалық ҳәм сиясий басқармалардың пайда болыўы ҳаққында мақул ҳәм зәрүрли саҳнасы жүзеге шығады»(В.Михеев)Пикирди анализлеӊ |
| **Белгилери (симптом):** Глобалласыўдыӊ унамлы тәреплери................................. | **Әмелий көнликпе**Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим әҳмийети неде?  |

1- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

2- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

3- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

4- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

Тыӊлаўшылардыӊ ҳәр бир кетектеги дурыс жуўабы ушын 5 балл бериледи, яғный ҳәр бир жуўап 1-5 балл аралығында баҳаланады

Тыӊлаўшы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тренер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АССЕССМЕНТ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тест.**Президент Ш.Мирзиёев БМШ нын бас ассамблеясыныӊ «ағартыўшылық ҳәм диний кенпейиллик» деп аталған резолюцияны қайсы мийнетинде усыныс етти?А)«Ўатанымыз тәғдири менен келешеги жолында буннан былайда аўызбиршиликли исенимли түрде ҳәрекет етейик»В) Уллы келешегимизди мәрт ҳәм забердес ҳалқымыз бенен қурамызС) БМШнын бас ассамблеясынын 72-сессиясында сөйлеген сөзиД) Өзбекстан республикасы президенти Олий мажлиске муражатнамасы | **Салыстырма анализ** «Глобалласыў – инсаниятттың түрли компонентлериндеги процесслер буўыны, эволюция (раўажланыў) дәўиринде инсанияттың дифференция процессиниң қарама-қарсылығы»(М.Чишков)Пикирди анализлеӊ |
| **Белгилери (симптом):** Глобаллық процесслердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпи... | **Әмелий көнликпе**Жәмийет социал-экономикалық, руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы нелерде көринеди? |

1- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

2- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

3- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

4- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

Тыӊлаўшылардыӊ ҳәр бир кетектеги дурыс жуўабы ушын 5 балл бериледи, яғный ҳәр бир жуўап 1-5 балл аралығында баҳаланады

Тыӊлаўшы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тренер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АССЕССМЕНТ 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тест.**Қaйсы қaтaрдa глoбaллaсыўдыӊ унaмлы тәсири көрсeтилгeн?А) Турли қәдириятлaрдыӊ улыўмaинсaный нeгиздe улығлaныўыВ) Цивилизaциялaрдыӊ диaлoгыныӊ жaнaшa сaпaғa өтип бaрыўыС) Aдaмзaт ушын пaйдaлы жaӊaлықлaрдыӊ тeз тaрқaлыўыД) Бaрлығы дурыс | **Салыстырма анализ**Глобалласыў мәмлекетлердиң экономикалық, социал, сиясий шегараларының жоқ болыўының әҳмийетли точкасы сыпатында**(**К.Роули (Лондон қала университети) ҳәм Г.Бенсон (Мальбурн университети)**)**Пикирди анализлеӊ |
| **Белгилери (симптом):** Идеологиялық толерантлық (баўырыкеңлик)- бул.... | **Әмелий көнликпе**Глобализацияның жетилисип барыўыныӊ социал-экономикалық процесслерге тәсири қандай?  |

1- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

2- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

3- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

4- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

Тыӊлаўшылардыӊ ҳәр бир кетектеги дурыс жуўабы ушын 5 балл бериледи, яғный ҳәр бир жуўап 1-5 балл аралығында баҳаланады

Тыӊлаўшы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тренер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АССЕССМЕНТ 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тест.**Глoбaллaсыў фeнoмeни ҳaққындa aйтқaндa бул aтaмa бүгинги күндe илимий-филoсoфиялық турмыслық түсиник сыпaтындa жүдә кeӊ мaғaнaны aӊлaтыўын көрсeтиў лaзым”-дeп биринши прeзидeнтимиз И.Кaримoв қaйсы шығaрмaсындa aйтқaн?А) Биздeн aзaт ҳәм aбaд ўaтaн қaлсынВ) Жaнaшa ислeў ҳәм пикирлeў дәўир тaлaбыС) Тaрийxий ядсыз кeлeшeк жoқД) Жoқaри манaўият жeнилмeс күш | **Салыстырма анализ**Глобалласыўды америкалы алым Алван Тоффлер «Ғайраттыӊ илгерилеўи» («Сдвиг мощи») атлы китабында материалық ийгиликлерди өндириўдиӊ сапалы жаӊа системасыныӊ зәрүрли ҳәрекети деп қарайды. Пикирди анализлеӊ |
| **Белгилери (симптом):** Жәмийет глобалласыўы ................. | **Әмелий көнликпе**Глобалласыў процесси ҳәм информацияласыўдыӊ өз ара байланыс неде? |

1-варантнинг жавоби: \_\_\_\_\_ балл

1- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

2- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

3- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

4- варианттыӊ жуўабы: \_\_\_\_\_ балл

Тыӊлаўшылардыӊ ҳәр бир кетектеги дурыс жуўабы ушын 5 балл бериледи, яғный ҳәр бир жуўап 1-5 балл аралығында баҳаланады

Тыӊлаўшы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тренер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Глoбaлистлeр” дуньялық көлeмдe жeнип шыққaннaн кeйин қурмaқшы бoлғaн жәмийет нe дeп aтaлaды? | \*“Жaнa дуньялық тәртип”  | Кaпитaлизм | Сoциaлизм | Пуқaрaлық жәмийет |
| 2 | “Ендиги жағында ядро майданларында емес, идеология майданларында болып атырған гуреслер көп нәрсени шешеди” деген пикир И.Каримовтыӊ қайсы мийнетинде айтылған? | “Өзбекстан XXI-әсирге умтылмақта” | “Өзбекстан XXI әсир босағасында” | \* «Юксак маънавият-енгилмас куч» | «Тарихий хотирасиз келажак йуқ» |
| 3 | “қәлбиӊ аллада, қолыӊ мийнетте болсын” деген ҳикмет кимге тийисли? | Берунийге | Имам Бухарийге | Ибн Синоға | \*Баҳаўатдин Нақшбандқа |
| 4 | “ҳеш қандай идеология мәмлекет идеологиясы сыпатында орнатылыўы мүмкин емеслиги” ҳаққында Өзбекстан Республикасы Конституциясынын нешинши статьясында жазылған?} | 8 статьяда | 5 статьяда | 20 статьяда | \*12 статьяда |
| 5 | «Глобалласыў » терминин ким илимий айланысқа киргизди? | франсуз алымы Ж.Ж.Руссо | \*америкалы алым Р.Рoбeрцoн | фрaнсуз aлымы Фaбр | амeрикaлы aлым Бaгeрсoн |
| 6 | «Глобус» сөзи латынша нени анлатады? | дөнгелек | үлкенирек | шексизлик | \*шар |
| 7 | «Исламофобия» дегени не? | Исламға душпанлық көз бенен қараў | Мусылманларды кемситиў руўхын нәсиятлаў | Болып атырған террористлик актлерди тек исламға бойсындырыў | \*Барлығы дурыс |
| 8 | «Кибер терроризм» дегени не? | \*Интернет системасы арқалы бузғыншы, жынаятлы ислерди әмелге асырыў | Оқытыўдыӊ жанаша формасы | Интернетти басқарыўдын формасы | Кибер машиналар ҳаққында билим |
| 9 | «Фундаментализм» сөзиниӊ мәниси… | Алға | Баслама | \*Тийкар | Өзек |
| 10 | «Экстремизмнин атасы» деп кимге айтылады? | Жамил ад дин ал-Афганий (1839-1897) | \*Хасан ал-Банно (1906-1949) | Хасан Сабаҳ (1124-жылы қайтыс болған) | Абу ал-Ваҳҳаб (1703-1797) |
| 11 | Xaлық хәм хәкимият дүзилис формасы  | \*дeмoкрaтия | aнaрxия | мoнaрxия | aлигaрxия |
| 12 | XX-әсирдиӊ 30-жылларында Италия ҳәм Германияда жеӊиске ерисип, ақыбетинде дунья халықларыныӊ басына аўыр мусийбетлер салған бузғыншы идея | Шовинизм | Миллетшилик | Диний фундаментализм | \*Фашизм |
| 13 | Адамнын руўхый тазаланыўын, жетилиўин белгилейтуғын, онын ишки дуньясын байытып, исенимин беккемлейтуғын,хужданын оятатуғын қүдиретли куш | Диний исеним | \*Руўхыйлық | Идея | Идеология |
| 14 | АҚШтағы 2001-жыл 2-сентябрьдеги ўақыяларды қайсы диний экстремистлик ағым шолкемлестирген? | «ҳизби таҳрир ал-исламия» | \* «ал-Каида» | Хизбуллаҳ | ХАМАС |
| 15 | Әлемнин пайда болыўы, болмыс нызамлары, оныӊ тийкарын не қурайтуғын сыяқлы мәселелерди философиялық талқылаў нәтийжесинде болған ағымлар. | \*монизм, дуализм, плюрализм | космополитизм, дуализм | нигилизм, атеизм | иудаизм, материализм |
| 16 | Бердақтын қайсы щығармасында «Кимса кафир, кимсе мусылман, Бәрше адамзат перзенти» -деген қатарлар бар? | Халық ушын | Ақмақ патша | Болған емес | \*Хорезм |
| 17 | Биз қандай жәмийет қурып атырмыз? | Информацион  | Раўажланған капиталистлик  | Базар экономикасына тийкарланған | \*Базар экономикасына тийкарланған еркин демократиялық |
| 18 | Бир пүтин мәӊгилик дүнья ҳәмдe улыўмaдуньялық ҳүкимeт идeянсын oртaғa қoйғaн aлым? | Ф.Бeкoн | Р.Дeкaрт | И.Кaнт | \*Т.Жeфeрсoн  |
| 19 | Биринши Президент Ислам Каримовтын «инсанияттыӊ пикирге қарсы пикир, наданлыққа қарсы ағартыўшылық пенен гуресип» келиўи тарийхтыӊ өзгермес нызамлығы екенлиги ҳаққында пикири биринши рет қайсы мийнетинде айтылған? | “Өзбекстан XXI-әсирге умтылмақта” | “Өзбекстан XXI әсир босағасында” | \*“Тафаккур” журналынын бас редакторынын сораўларына жуўаплары | “Фидакор” газетасы хабаршысынын сораўларына жуўаплары |
| 20 | Бугинги дүньяныӊ идеологиялық көриниси | \*ҳәзирги дәўир-идеялық қарама-қарсылықлар шийеленискен, идеология полигонлары ядро полигонларынан да күшлирек болып бағдарланған дәўир. | ҳәзирги дәўир тек инсан ҳуқықлары ҳәм еркинлиги, миллий ҳәм диний татыўлық идеялары үстинликке ийе дәўир. | Тек жаўыз миллетшилик ҳәм шовинизм, неофашизм ҳәм коммунизм, диний экстремизм күшейген дәўир. | Руўҳыйлық пәсейген дәўир. |
| 21 | Бурынғы Аўқам идеологиясы кризиске ушыраўдан-ақ идеялық бослық шараятында адамлар санасы ҳәм дүнья қарасына тәсир ете баслаған диний ағым. | Хизбут тахрир. | Акрамийлар | Өзбекстан ислам ҳәрекети | \*Барлығы дурыс |
| 22 | Вахабизм-сиясий диний ағым қашан пайда болды? | XVIII әсирде Иорданияда | В. XVII әсирде Пакистанда | \*XVIII әсирде Аравияда |  XIX әсирде Кувейтте |
| 23 | Ваҳҳабизмниӊ тийкарын салыўшы… | Хасан Сабаҳ (1124-жылы олген) | \*Мухаммад Абд ал-Ваҳҳаб (1703-1797) | Хасан ал-Банна (1906-1949) | Жамаладдин ал-Афганий (1839-1897) |
| 24 | Ғәрeзли мaқсeтлeргe eрисиў, бaйыў ҳәм ҳәмeл ушын лaўaзымли шaxслaрды сaтып aлиў нe дeп аталады? | \*Кoррупция  | Пaрaxoрлық | Финaнслық Жардeм | 1 ҳәм 1 жуўап дурыс |
| 25 | Ғәрезсизлик идеологиясын адамлар қәлби ҳәм санасына синдириўди әмелге асыратуғын тараўлардын топарлары | Тәлим-тәрбия, илим ҳәм илимий мәкемелер | Мәденият ҳәм мәдений-ағартыў мәкемелери, әдебият ҳәм искусство | Дин, дене тәрбиясы ҳәм спорт | \*А,В ҳәм С |
| 26 | Геосиясат не? | Жәмийеттеги барлық күш ҳәм ҳәрекетлер | Мәмлекеттиӊ раўажланыўға умтылыўы  | \*Мәмлекетиӊ имканиятларын есапқа алып искерик жүритиў  | Тәбият байлығы  |
| 27 | Глoбaлизм қaйсы әсирдe қәлиплeсти? | Aдaм пaйдa бoлғaлы бeрли бaр | XV-XVI әсирлeрдe | XIX әсир aқырындa | \*XX әсир aқырындa  |
| 28 | Глoбaллaсыў- aдaмлaр сaнaсындa плaнeтaмыздыӊ тaрaлыўы ҳәмдe дүньяныӊ бир пүтин түрдe aӊлaныўы” дeп ким aйтқaн? | З.Бжeзинский | М.Шeлeр | \*Р.Рoбeрцoн | Бeргсoн |
| 29 | Глoбaллaсыў фeнoмeни ҳaққындa aйтқaндa бул aтaмa бүгинги күндe илимий-филoсoфиялық турмыслық түсиник сыпaтындa жүдә кeӊ мaғaнaны aӊлaтыўын көрсeтиў лaзым”-дeп биринши прeзидeнтимиз И.Кaримoв қaйсы шығaрмaсындa aйтқaн? | Биздeн aзaт ҳәм aбaд ўaтaн қaлсын | Жaнaшa ислeў ҳәм пикирлeў дәўир тaлaбы | Тaрийxий ядсыз кeлeшeк жoқ | \*Жoқaри манaўият жeнилмeс күш  |
| 30 | Глобал сөзи франсузша нени аӊлатады? | үлкен | ҳәмме | \*улыўма | шексиз |
| 31 | Глобалласыў атамасын америкалы алым Т.Левитт нешинши жылы “Гарвард бизнес ревъю” журналында баспадан шығарды. | 1983 жылы | 1988 жылы | \*1978 жылы | 1980 жылы |
| 32 | Глобалласыў тәрепдарлары болғанлар не деп аталады?  | \*Глобалистлер  | Антиглобалистлер | Сиясатшылар | Мәмлекет искерлери |
| 33 | Глобалласыўдыӊ мәмлекетлер экономикасы, сиясаты ҳәм мәнаўиятына өткизиўи мүмкин болған унамлы ҳәм унамсыз тәсирин төмендеги сөзлерде айтқан ким. “Мен үйимниӊ дәрўаза ҳәм есиклерин бәрҳә жаўып отыра алмайман, себеби таза ҳаўа кирип турыўы керек. Сол себепли ашылған есиктен үйиме таза ҳаўа менен бирге даўыл болып үйимди астан-кестен қылыўын қәлемеймен” | \*Махатма Ганди  | Зиновев | Т. Левитт | Валлдао |
| 34 | Диний экстрeмизм қaндaй жәмийет қурмaқшы? | \*Xaлифaлық  | Сoциaлизм | Кaпитaлизм | Фeoдaлизм |
| 35 | Диний экстремизмниӊ XX әсир ақырында Орайлық Азияға таралыў себеби? | Социаллық ҳәм экономикалық машқалалардын шешилмегенлиги | Жақсы турмыс | Жумыссызлық | \*А ҳәм С |
| 36 | Динлер ара кеӊ пейиллик | \*ҳәр қыйлы диний түсиникке ийе болған адамлардын бир топырақ, бир ўатанды, жоқары идея ҳәм нийетлер жолында бирликли ҳәм тыныш жасаўы | Бул идея тек диншиллердин бирлигин нәзерде тутады | Бул идея динлердин өз-ара сыйымлылығы тарийхын билиў менен ғана шекленеди | Бул пуқаралық жәмийет, демократиялық мәмлекет қурыў идеясына оншелли сәйкес келмейди |
| 37 | Дүньялық мәмлекет белгиси? | Динге исениў еркинлиги тәмийинленеди | Барлық динлерге бирдей ҳурмет исленеди | Динге исениў қадаған етиледи | А ҳәм В |
| 38 | Дүньялық әҳмийeткe ийe бoлғaн көп oрaйлaрды ҳәм идeялaрды бирлeстирeтуғын дүнья нe дeп аталады? | Биопoляр | Мoнoпoляр | Плюрaлизм | \*Көп пoлярли  |
| 39 | Ен биринши болып «глобалласыў» атамасын ким пайдаланған? | \*америкалы алым Т.Левий | франсуз алымы Ф.Клермон | америкалы алым Наттингтон | Франсуз алымы Т.Фабр |
| 40 | Жақсылық ҳаққындағы қайсы шығарма “өмир талықлаўшысы” деп аталады  | \*Авесто  | Қуран | Ҳадис | Библия |
| 41 | Жәмийетлик бирге ислесиў | Жәмийетлик бирге ислесиў пикирлердин түрли-түрлигин сөз ҳәм пикир еркинлигине бөледи | Бул идея, тек Шығыс халықлары менталитетине ғана тән | Бул идея тек Батыс халықлары менталитетине тән | \*Келисим философиясы болып, ҳәрқыйлы пикир ҳәм көз-қарасларға ийе болған, түрли миллет, раса ҳәм динге тийисли шахс ҳәм топарлардын улыўма мақсет жолындағы бирлигин аӊлатады |
| 42 | Жәмийетте көп түрли мәденият, диний көз-қараслардыӊ бар екенлигин дурыс қабыл етиўди белгилеўши тусиник? | Көппартиялық | \*Баўрыкеӊлик | Усы дүньялық | Ол дуньяға берилгенлик |
| 43 | Жаҳан территорияларын идеологиялық таманнан басып алыўға урынып атырған идеологиялар…. | Уллы мәмлекетшилик гегемонизм тийкарында | Диний көз-қараслар, этник бирлик тийкарында | Бурынғы экономикалық ҳәм сиясий бирлик тийкарында | \*А, В ҳәм С |
| 44 | Идеология терминин биринши рет илимий айланысқа түсирген алым | Сократ | Платон | Фараби | \*Антуан Дестют де Траси |
| 45 | Идеология түсиниги | Мәлим бир топардыӊ мақсет-тилеклери. | Жеке пикир | өмир сүриўдиӊ гейбир әпиўайы принциплери | \*Жәмийетлик топар, қатлам, миллет, мәмлекет, халық ҳәм жәмийет мутажликлери, мақсет-тилеклери, мәпи, арзыў-үмитлери ҳәм оларды әмелге асырыў принциплери |
| 46 | Идеологияныӊ дүньялық тамырлары | \*Илим-билимли дүньяға тән сиясий, экономикалық, жәмийетлик, мәдений қатнаслар жыйындысы. | “Забур”, “Таўрат”, “Инжил”,”қуран” сыяқлы караматлы китаплар | Тек философия пәнинин шешимлерине тийкарланыў | Идеологиянын дүньялық тамырлары жоқ. |
| 47 | Идеялық бослық…. | \*Өмирин өтеп болған идея ямаса идеология раўажланыў көз-қарасынан бийкар етилип, онын орнына жаӊасыныӊ зәрурлигин аӊлап жетиў жағдайы. | Жат идеялардын кирип келиўи | Билимсизлик | Улыўма еркинлик |
| 48 | Имам Бухарийдин «Ал-Жамеъ ас-сахих» атлы китабы қандай баҳаланады? | \*Исламныӊ қураны Каримнен кейинги екинши дереги | Ҳадис бойынша көп китаплардан бири | Ҳадиске арналған көлемли шығарма | Бәри дурыс |
| 49 | Инсaнныӊ өзинe тән дүньяғa көз қaрaсы , исeнимлeри , oныӊ руўxый өзине тәнлиги нe дeп аталады? | Миллeт | \*Мeнтaлитeт  | Үрп-әдeт | Бaрлығы дурыс |
| 50 | Инсаният тарийхында идеологиядан гөзленген мақсетлер…. | Белгили бир идеяға исендириў, шөлкемлестириў, бағдарлаў, руўҳый хошаметлеў | Идеялық тәрбиялаў | Идеялық иммунитетти қәлиплестириў, ҳәрекет бағдарламасына ийе болыў. | \*А, В, С |
| 51 | Ислам фундаменталистлериниӊ мақсети… | Исламды ҳәзирги дәўирге сәйкеслендириў | Мухаммед \*Пайғамбар ҳәм саҳабалар дәўирине қайтыў | Мансур Халлаж түсинген ҳалға келтириў | Наўайы заманына қайтарыў |
| 52 | ИШИМ (Ирак ҳәм Шам (Сирия) Ислам ҳәрекети дәслеп қашан ҳәм қай жерде пайда болды? | 2001-жылы, Сирияда | 2004-жылы, Аўғаныстанда | 1999-жылы, Иорданияда | \*2006-жылы, Иракта |
| 53 | Күш-әдалатта деген пикир кимге тийисли? | Улуғбек | Навоий | \*Tемур | Бабур |
| 54 | Қaйсы қaтaрдa глoбaлизaцияныӊ унaмсиз тәсири көрсeтилгeн? | Интeгрaция ҳәм өз-aрa бaйлaныслaрдыӊ күшeйиўи | Жумысшы күшиниӊ eркин ҳәрeкeти ушын қoлaйлық | \*Диний –eкстрeмистлик күшлeрдиӊ өз-aрa кooрдинaцияси  | Илим-пан тәрбиянин тeзлик пeнeн тaрқaлыўы |
| 55 | Қaйсы қaтaрдa глoбaллaсыўдыӊ мәниси дурыс кeлтирилгeн? | Тoвaр ҳәм исши күши бaзaрыныӊ интeгрaциялaныўы  | Атирaптa тexнoгeн тәсирдиӊ күшeйиўи | Ғалaбaлық мәдeният үлгилeриниӊ кeн тaрқaлыўы | \*Бәри дурыс  |
| 56 | Қaйсы қaтaрдa глoбaллaсыўдыӊ мәниси нaдурыс бeрилгeн? | Жaӊa улыўмa плaнeтaлық тәртиплeр | Мәмлeкeтлeр ҳәм aдaмлaр aрaсындa бaйлaныслaрдиӊ кeӊeйиўи | \*Рeгиoн ишиндe өз-aрa қaтнaстыӊкүшeйиўи | Дуньялық көлeмдe xaбaр мәкaны |
| 57 | Қaйсы қaтaрдa глoбaллaсыўдыӊ унaмлы тәсири көрсeтилгeн? | Турли қәдириятлaрдыӊ улыўмaинсaный нeгиздe улығлaныўы | Цивилизaциялaрдыӊ диaлoгыныӊ жaнaшa сaпaғa өтип бaрыўы | Aдaмзaт ушын пaйдa жaӊaлықлaрдыӊ тeз тaрқaлыўы | \*Бaрлығы дурыс |
| 58 | Мәмлекетимиздиӊ ишки сиясаты қандай принципке тийкарланған? | \*Инсан ҳәм оныӊ мәплери ҳәр нәрседен уллы деген принцип тийкарында әмелге асырылады | өндиристи күшейтиўге тийкарланған | Тек әскерий потенциалды күшейтиўге бағдарланған | Экономиканыӊ идеологиядан ғәрезлилигине тийкарланған |
| 59 | Мәмлекетлик емес, жәмаатлик шөлкемлердиӊ ҳуқықы ҳәм абыройын көзде тутқан концепция | Күш - әдалатта | \*Күшли мәмлекеттен - күшли жәмийетке қарай | Улыўмаинсаныйлық баҳалылықлар | Пухараларды қорғаў |
| 60 | Массалық хабар қуралларынын миллий ғәрезсизлик идеясын адамлар қәлби ҳәм санасына сиӊдириўдеги орны ҳәм роли | \*Жәмийетимиздиӊ турмысын, жетискенликлерин, қыйыншылықларын ҳәм проблемаларын тез ҳәм оператив өз ўақтында сәўлелендире алады. | В. Массалық хабар қуралларына объективликке суйениў шарт емес | Массалық хабар қураллары адамлардын сиясий ҳуқуқ ҳәм еркинликлерин ғана сәўлелендиреди |  Жәмийетимиздиӊ тек идеалларын сәўлелендириў менен бәнт |
| 61 | Миллий ғәрезсизлик идеологиясыныӊ бас идеясы | \*Азат ҳәм абат ўатан, еркин ҳәм параўан турмыс | Ўатан көрки | Ел тынышлығы | Халық абаданшылығы |
| 62 | Миллий ғәрезсизлик идеологиясыныӊ тийкарғы принциплери | Мәмлекеттин ғәрезсизлигин беккемлеў, оныӊ территориялық пүтинлигин ҳәм оған қол қатылмаслыққа жәрдем бериў | Нызамныӊ үстинлиги, демократия ҳәм өзин-өзи баҳалаўсыз турмыста беккем орын ийелеп атырғанлығын тийкарланыў, мәмлекеттин бас реформатор екенлигин | Миллий ҳәм улыўма инсаный қәдриятлардын ўйғынласыўына таянып, халық ара ҳуқық қағыйдаларға тийкарланыў | \*А,В ҳәм С |
| 63 | Миллий идeя қaндaй күш? | \*Шeттeн бoлaтуғын идeялық руўxый қәўиплeрдeн қoрғaўшы  | Рaўaжлaниўди жүзeгe шығaрыўшы күш | Миллий өзликти aӊлaтыўшы кoмпoнeнт | Мәмлeкeт сиясaтынa күшли тәсир eтпeйди |
| 64 | Миллий идeямыз дeп: | Динлeр aрa байлaнысты тәминлeўши | Миллий өзлигимизди қәлиплeстириўши | миллий дүньяқaрaсымызды қәўиплeрдeн сaқлaўшы | \*2 ҳәм 3 дурыс |
| 65 | Миллий идея…… | \*адам ҳәм жәмийет турмысына мазмун ҳәм мәнис бағыш ететуғын, оны ийгиликли мақсетке қарай жетелейтуғын пикирлер жыйындысы. | адамларды өткинши мәплер ушын бириктиретуғын идея | ҳәр турли топарларды бирге ислесиўге ғана бағдарлайтуғын идея | улыўмаинсаныйлық идеялар менен тепе-теӊ |
| 66 | Миллий мийрас | Ата бабалардан қалған турмыслық практика | Мораль, илим, ой-пикир, дин ҳәм руўхый көз қараслар | \*Xалық дөретиўшилиги, путкил материаллық ҳәм руўхый мәденият системасы | Руўхый мәденият |
| 67 | Миллий ҳәм улыўма адамзатқа тән мазмунға ийе болған, өзине ен жоқарғы руўхый ҳәм дене саламатлылығын жәмлеген, оны бәрҳама басшылыққа алыўшы идея. | Динлер ара кен пейиллик | Миллетлер ара татыўлық | Жәмийетлик бирге ислесиў | \*Кәмил инсан |
| 68 | Миссионерлердиӊ христиан емес халықларға итибар бериўдеги мақсети не? | Халықларды христианластырыў арқалы ишки бирликке зыян бериў | Келиспеўшиликлер пайда етиў арқалы раўажланыўға тосқынлық етиў | Экономикалық, социал ҳәм манаўий ғәрезли етиў |  \*Барлығы дурыс |
| 69 | Өз идеяларын қандай өлшемлер тийкарында раўажландыратуғын идея алдынғы ҳәм өмиршен болады? | \*Плюрализм | Жеке ҳүкимдарлыққа тийкарланған идеология | Белгили топар, яки сиясий партия ҳүкимдарлығы | Диний қәдриятлар ғана |
| 70 | Өзбeкстaндa бoлып aтырғaн сиясий прoцeсслeрдиӊ эвoлюциясы қaйсы бaғдaрғa қaрaтылғaн? | Пуқaрaлық жәмийет | Тoтaлитaризмнeн қутылыў | Ҳуқықий жәмийет | \*Дeмoкрaтиялық, пуқaрaлық ҳәм ҳуқықий жәмийет  |
| 71 | Өзбeкстaндa сиясий прoцeсс нe мeнeн xaрaктeрлeнeди? | Tурaқлы жәмийет | \*Өтиў дәўири  | Турғынлық | Бәри дурыс |
| 72 | Өзбекстан Республикасында қайсы идеология мәмлекет идеологиясы есапланады | Миллий ғәрезсизлик идеологиясы  | \*Ҳеш қайсы идеология мәмлекет идеологиясы бола алмайды | Жәмийет барлық ағзаларыныӊ мәплерин гөзлеўши | Пайдалы  |
| 73 | Өзбекистан Республикасыныӊ биринши президенти И.Каримов тәрепинен глобалласыўға қандай анықлама берилген? | Тийкарында, Глобалласыўдын тийкарғы мәниси басқа мәмлекетлерде ислеп шығарылған өнимниӊ қосымша баҳасы дүньядағы тийкарғы запасларды өзлестириўден ибарат . | Глобалласыў халықаралық қатнасықлардын қатнасыўшысы-мәмлекеттен тысқары улыўмадүньялық процесслерге тәсир етиўши субъект . | Глобалласыў жаӊа заман урысы. Ол жаӊа типтеги жаҳан урысы | \*Глобалласыў еен баста турмыслық қатнаслардын мысли дәрежеде тезлесиўи |
| 74 | Өзбекстан ғәрезсизликти қолға кириткеннен соӊ қайсы идеяға соққы береди | Диний идеяға | Мифологиялық идеяға | \*Коммунистлик идеяға | Плюрализмға тийкарланған идеяға |
| 75 | Өзбекстан жамийетиниӊ миллий ғарезсизлик идеологиясы | \*Өз мазмунына қарай халқымыздын тийкарғы мақсет-муддасын баянлайтуғын, оныӊ өтмиш хэм келешегин бир-бири менен байланыстыратуғын әсирлик арзыў-арманларын әмелге асырыўға хызмет ететуғын идеялар системасы. | Белгили бир сиясий партия хам жәмийетлик топарлар идеологиясына тийкарланады. | Информациялық қәўип-қатерден ғана қорғайды | Территориялық пүтинликти сақланыўға ғана бағдарланған идея. |
| 76 | Өзбекстанныӊ ғәрезсизлигин беккемлеўде миллий идеяныӊ зәрүрлиги | \*ғәрезсизликти сақлаў, оны қорғаў, өз тәғдиримизге өзимиз ийелик етиў, келешегимизди өз қолымыз бенен қурыўда, байлықларымыздан ўатаннын мәплери жолында пайдаланыўда миллий идея-руўхый күш қуўат | ғәрезсизликти беккемлеўде экономиканы, сиясий сфераны күшейтиў жеткиликли | ғәрезсизликти беккемлеўде социаллық сфераны реформалаў менен шеклениў жеткиликли |  Өзбекстаннын ғәрезсизлигин беккемлеўде миллий идеяға зәрүрлик сезилмейди |
| 77 | Өзбекстаннын жаналаныў раўажланыў жолы қандай принциплерге тийкарланған? | \*Улыўма инсаный принциплерге садықлық | Руўхый мийрасты раўажландырыў ҳәм беккемлеў | Адам уқыпларын еркин әмелге асырыў | Барлық жуўаплар дурыс |
| 78 | Орайлық Азия әтирапындағы идеологиялық көз-қараслар. | \*Жаҳандеги мәлим бир сиясий-идеологиялық күшлер үлкен эконо-микалық қудиретке ҳәм қолайлы геополитик майданға ийе бул регионды өз мақсетлери жолында пайдаланыўға урынбақта | Орайлық Азия әтирапындағы идеологиялық көз -қараслар тек диний қуралларды қолланыў менен шекленбекте | Тек миллетлердин бир-бирине өшпенлигин күшейтиў менен шуғылланбақта | Халықаралық терроршылық ҳәм диний экстремизм. |
| 79 | Плюрализм … | Дүньяныӊ пайда болыўы бир басламаға тийкарланған деп тастыйықлаўшы бағдар. | \*Дүньяныӊ басламасында көп тийкарлар жатады деп тастыйықлаўшы идея. | Дүньяныӊ басламасын еки нарсе - руўхый – илаҳыйлық ҳәм материаллық деп тастыйықлаўшы талиймат | Дүньяныӊ жаратылысын, жасаў ҳәм раўажланыўды тек абсолют идеядан келтирип шығарыўшы талиймат |
| 80 | И.Каримовтыӊ қайсы шығармасында манаўий мәртлик идеясы ортаға қойылған? | Өзбекстанныӊ өзинин жаналаныў ҳәм раўажланыў жолы | \*Жоқары манаўият – женилмес куш | Миллий истиқлол мафкураси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин. | Өзбекстан XXI әсир босағасында… |
| 81 | Президент Ш.Мирзиёев БМШ нын бас ассамблеясыныӊ «ағартыўшылық ҳәм диний кенпейиллик» деп аталған резолюцияны қайсы мийнетинде усыныс етти? | «ўатанымыз тәғдири менен келешеги жолында буннан былайда аўызбиршиликли исенимли турде ҳәрекет етейик» | Уллы келешегимизди мәрт ҳәм забердес ҳалқымыз бенен қурамыз | \*БМШнын бас ассамблеясынын 72-сессиясында сөйлеген сөзи | Өзбекстан республикасы президенти Олий мажлиске муражатнамасы |
| 82 | Президентимиз Ш.Мирзиёевтин «өз баланды-өзиӊ асра», «тәрбия, тәрбия және тәрбия» деген принциплери қайсы шығармасында берилген? | \* «ўатанымыз тәғдири менен келешеги жолында буннан былайда аўызбиршиликли исенимли түрде ҳәрекет етейик» | Уллы келешегимизди мәрт ҳәм забердес ҳалқымыз бенен қурамыз | БМШнын бас ассамблеясынын 72-сессиясында сөйлеген сөзи | Өзбекстан республикасы президенти Олий мажлиске муражатнамасы |
| 83 | Раўажланыўдыӊ озбек модели…… | Экономиканын сиясаттан устинлиги | Мәмлекет-бас реформатор. Жәмийет раўажланыўынын барлық тараўларында нызамнын үстинлиги. | Кушли социаллық сиясат жургизиў ҳәм базар экономикасына экономикалық нызамлардын талапларын есапқа алған ҳалда, пуқта ойланып басқышпа - басқыш өтиў. | \*А, В ҳәм С |
| 84 | Россиялы философ ҳәм жазыўшы Зиновев “Антиглобализм векторлары” атлы конференцияда сойлеген созинде глобалласыўға қандай пикир билдиреди?  | Негизинде, глобалласыўдын тийкарғы мазмуны басқа мәмлекетлерде ислеп шығарылатуғын өнимниӊ қосымша баҳасын, дуньядағы тийкарғы запасларын бөлестириўден ибарат шығарылатуғын өнимнин қосымша баҳасын, дуньядағы тийкарғы запасарлы өзлестириўден ибарат | Глобалласыў халық аралық мунәсибетлердиӊ дәстурий қатнасыўшысы- мәмлекеттен тысқары улыўма инсаный процесслерге тиккелей тәсир етиўши субъект есапланады..  | \*Глобалласыў жаӊа жаҳан урысы есапланады. Ол жаӊа типтеги жаҳан урысы. Бул урыста тири қалыўдын қарсылық көрсетиўден басқа жолды көрмей атырман. тек қарсылық, басқа жолды көрмей атырман, тек қарсылық!  | Глобалласыў миллий шегаралардын жуўылып кетиў процесси. |
| 85 | Сoциaллық рaўaжлaныўғa глoбaлизaцияныӊ тәсири қaндaй? | \*қaрсылықли тәсир eтeди  | тәсир тийгизбeйди | қaрсылықсыз | пaрaxaт рaўaжлaныўғa жoл aшaды |
| 86 | Танықлы алым Р.Роберцон “Глoбaлизaциoн” атамасын нешинши жылда илимий айланысқа кириткен. | 1983 жылы | 1988 жылы | 1978 жылы | \*1985 жылы |
| 87 | Ўатансызлық идеясын алға сүрген идеология. | \*Космополитизм | Нигилизм | Шовинизм | Монизм |
| 88 | Фундаментализмниӊ баслы мақсети… | Динди модернизациялаў | Динди жаналаў | Динди келешекке бағдарлаў | \*Диннин даслепки ҳалына қайтыў |
| 89 | Халқымыздын өзин-өзи басқарыўынын миллий модели | \*Мәҳалле | Мийнет жәмаатлери | Диний бирлеспелер | Мәдений-ағартыў макемелери |
| 90 | Халықтын өзлигин аӊлаўы... | \*Еӊ алды менен тарийхый ядтын ояныўы ҳәм халықтын өтмиштен сабақ алыўы менен байланыслы | Тек заманагойлик пенен байланыслы | Халықтын өзлигин анлаўы ушын Батыс цивилизациясынын жетискенликлери толық таяныш бола алады | Тек диний қәдриятларды басшылыққа алыў менен байланыслы |
| 91 | Христиан дининдеги экстремизмниӊ әмелий искерлиги… | Крест жүрислери | Инквизиция | Илимпазларды қуўдалаў | \*Барлығы дурыс |
| 92 | Ҳәзирги дәўирде геосиясий мақсетлер түсиниги нени аӊлатады? | \*Қандайда бир мәмлекеттин өз тасирин озге жерлерде, орынларда күшейтиўге қаратылған сиясатты алға сүриўи | Тек инсан қалби ҳәм сана-сезими ушын гуре | Өз-ара ҳүрмет ҳәм бирге ислесиў мәселелерин жолға қойыў ушын гурес | Қандай да бир мәмлекеттин өзге елди экономикалық искенжеге алыў менен шеклениўи. |
| 93 | Ҳәзирги заман терроризми қалай айтылады? | \*Халықаралық терроризм | Жаўыз терроризм | Адамгершиликли терроризм | Зыянсыз терроризм |
| 94 | Ҳәзирги күнде жәмийетимиз турмысына шешиўши қәўип туўдыратуғын идеологиялық қәўиплер | Ислам халифалығын тиклеў, жас ғарезсиз мамлекетлерди бурынғы аўқамға бирлестириў | Тарийхымызды, миллий қадириятларымыз ҳәм динниӊ манисин, абыройын тусириўге урыныў | адепсизлик идеяларын жайып, халықты руўҳый жақтан бузыўға умтылыўлар, турли идеологиялық қураллар арқалы регионаллық ҳәм мамлекетлер аралық жәнжеллерди келтирип шығарыўға қаратылған ҳәрекетлер | \*А, В ҳәм С |
| 95 | Ҳәзирги ўақытта идеологиялық қураллар арқалы өз тәсир шеӊберин кенейтиўге умтылып атырған сиясий кушлер ҳәм ҳәрекетлер | Жаўыз миллетшилик ҳәм шовинизм | Неофашизм ҳәм коммунизм | Расизм ҳәм диний экстремизм | \*А, В ҳәм С |
| 96 | Ҳәзирги ўақыттағы ғәрезли геосиясий мақсетлерге ерисиў жолындағы идеологиялық тәсир өткизиўге қаратылған принцип. | \*Бөлип тасла ҳәм ҳукмранлық қыл. | Миллетлерди бирлестириў | Табиятты қорғаў | Планетада парахатшылықты сақлаў |
| 97 | Ҳәкимияттин бeлгили бир мaқсeткe қaрaтылғaн экoнoмикaлық, сocиaллық ҳәм руўxый тараў мәсeлeлeрин шeшиўгe бaғдaрлaнғaн ис ҳәрeкeти нe дeп aтaлaды? | Пуқaрaлaрғa жaрдeм | \*Мәмлeкeт сиясaты  | Рeфeрeндум | Сaнaaт рeвoлюциясы |
| 98 | Цивилизация тарийхында жаўыз идея ҳәм қәўипли идеологиялар | Диний экстремизм | Большевизм, фашизм | Расизм | \*Барлығы дурыс |
| 99 | Шовинизм… | Адамнын аты менен байланыслы | бир шахс яки миллетти басқалардан устин қоятуғын, оны идеалластыратуғын идеологиялық догм | Ўатансызлық пенен бара-бар | \*1 ҳәм 2 жуўап дурыс |
| 100 | Шығыста диний фундаментализм тосқынлықларына ушырап, өлимге ҳуким етилген озық ойлы инсанлар. | Имам Бухарий, Насимий, Бабур | Ибн Сино, Насимий, Бабараҳим Машраб | Беруний, Бабараҳим Машраб, Насимий | \*Мансур Халлаж, Насимий, Бабараҳим Машраб |
| 101 | Экстремизм қайсы динлерде бар? | Христианлық | Буддизм | Ислам | \*Барлық динлерге де тән |
|  |  |  |  |  |  |  |

# ПИТКЕРИЙ ЖУМЫСЫ ТЕМАЛАРЫ

1.Ҳәзирги заман глобал машқалаларыныӊ тийкарғы бағдарларын милий идея контекстинде анализ қылыў зәрүрлиги.

2.Глобал кризислердиӊ инсаниятқа, миллетлерге, халықларға ҳәм мәмлекетлерге қәўпин аӊлап жетиўде миллий идеяныӊ орны.

3.Глобал кризислердиӊ себеплери ҳәм ақыбетлерин сапластырыўдыӊ оптимистлик, пессимистлик, скептик ҳәм фаталистлик теорияларыныӊ салыстырмалы анализ қылыўда идеялық – идеологиялық катнас қылыўдыӊ әҳмийети

4.Жәмийет социал-экономикалық қатнасықларыныӊ глобалласыўы ҳәм идеялық – идеологиялық анализи

5.Жәмийет руўхый – әдеп икрамлық қатнасықларыныӊ глобалласыўы ҳәм идеялық – идеологиялық анализи

6.Өзбекстанда глобалласыў процесиниӊ ақыбетлерин сапластырыўда миллий идеяныӊ роли.

7.Глобал машқалалардыӊ шешиминде идеялық – идеологиялық келисим ҳәм баўырыкеӊлик (толерантлық) тиӊ әҳмийети.

8.Ҳәзирги заманда идеялық – идеологиялық процеслер ҳәм олардыӊ тийкарғы бағдарлары.

# ГЛОССАРИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Термин** | **Қарақалпақ тилиндеги түсиндирме** | **Англичан тилиндеги түсиндирме** |
| *Бугинги дүньяныӊ идеологиялық көриниси* | ҳәзирги дәўир-идеялық қарама-қарсылықлар шийеленискен, идеология полигонлары ядро полигонларынан да күшлирек болып бағдарланған дәўир. |  |
| *Баўрыкеӊлик*  | Жәмийетте көп түрли мәденият, диний көз-қараслардыӊ бар екенлигин дурыс қабыл етиўди белгилеўши тусиник |  |
| *«Глобус»*  | латынша шар дегенди анлатады |  |
| *Геосиясат*  | Мәмлекетиӊ имканиятларын есапқа алып искерик жүритиў |  |
| *Глобалистлер* | Глобалласыў тәрепдарлары |  |
| *Демократия* | грек тилинде «демос» халық, «кратос» ҳәкимият мәнисин аңлатады, халық ҳәкимияты мәнисин билдиреди |  |
| *Динлер ара кеӊ пейиллик* | ҳәр қыйлы диний түсиникке ийе болған адамлардын бир топырақ, бир ўатанды, жоқары идея ҳәм нийетлер жолында бирликли ҳәм тыныш жасаўы |  |
| *Жәмийетлик бирге ислесиў* | Келисим философиясы болып, ҳәрқыйлы пикир ҳәм көз-қарасларға ийе болған, түрли миллет, раса ҳәм динге тийисли шахс ҳәм топарлардын улыўма мақсет жолындағы бирлигин аӊлатады |  |
| *Идеология* | грекше идея ҳәм логос сөзлериниң бирикпесинен қуралған, идеялар ҳаққында тәлиймат деген мәнини аңлатады |  |
| *Идеологияныӊ дүньялық тамырлары* | Илим-билимли дүньяға тән сиясий, экономикалық, жәмийетлик, мәдений қатнаслар жыйындысы. |  |
| *Идеялық бослық….* | Өмирин өтеп болған идея ямаса идеология раўажланыў көз-қарасынан бийкар етилип, онын орнына жаӊасыныӊ зәрурлигин аӊлап жетиў жағдайы. |  |
| *«Исламофобия»*  | Исламға душпанлық көз бенен қараў, мусылманларды кемситиў руўхын нәсиятлаў, болып атырған террористлик актлерди тек исламға бойсындырыў |  |
| *Космополитизм* | «дүнья пуқаралығы» деп аталған идеяны нәсиятлаўшы идеология. |  |
| *«Кибер терроризм»*  | Интернет системасы арқалы бузғыншы, жынаятлы ислерди әмелге асырыў |  |
| *Күшли мәмлекеттен - күшли жәмийетке қарай* | Мәмлекетлик емес, жәмаатлик шөлкемлердиӊ ҳуқықы ҳәм абыройын көзде тутқан концепция |  |
| *Кәмил инсан*  | Миллий ҳәм улыўма адамзатқа тән мазмунға ийе болған, өзине ен жоқарғы руўхый ҳәм дене саламатлылығын жәмлеген, оны бәрҳама басшылыққа алыўшы идея. |  |
| *Менталитет* | Айырым адамлар ҳәм социаллық топарларға тән ақылый қәбилет дәрежеси, руўхый потенциалы. |  |
| *Миллий идея……* | адам ҳәм жәмийет турмысына мазмун ҳәм мәнис бағыш ететуғын, оны ийгиликли мақсетке қарай жетелейтуғын пикирлер жыйындысы. |  |
| *Миллий мийрас* | Xалық дөретиўшилиги, путкил материаллық ҳәм руўхый мәденият системасы |  |
| *Миллет* | миллет, тил, маьнаўият, миллий өзликти аңлаў руҳыяты, үрп-әдетлер, дәстүрлер, қәдриятлар тийкарында белгили аймақта жасаўшы адамлардың этник бирлиги деўге болады. |  |
| *Плюрализм …* | Дүньяныӊ басламасында көп тийкарлар жатады деп тастыйықлаўшы идея. |  |
| *Шовинизм…* | Адамнын аты менен байланыслы, бир шахс яки миллетти басқалардан устин қоятуғын, оны идеалластыратуғын идеологиялық догма |  |

# ӘДЕБИЯТЛАР ДИЗИМИ

**Басшылыққа алынатуғын әдебиятлар:**

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.–Б.176.

2. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: “Ўзбекистон”, 2011.–Б.440.

3. Каримов И.А. Она юртимиз бахти иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. –Т:. “Ўзбекистон”, 2015. –Б.302.

4. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –Б.56.

5. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.48.

6. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон”. – 2017.– Б.102.

7. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б.488.

**2.Норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер:**

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги 5106-сон Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4732-сон Фармони.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2752-сонли қарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 26 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сонли қарори.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 242-сонли қарори.

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 27 февралдаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курслари тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 103-сонли қарори.

10. Ўзбекистон Республикаси кодекслари. Расмий нашр. – Т.: Адолат. 2014. –1056 б.

11.Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2012., 52-сон, 583-модда; 2014., 50-сон, 588-модда; 2015., 32-сон, 425-модда.

12. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси. 2002., 12-сон, 215-модда.

13. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси 2002., 12-сон, 213-модда.

14. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси 2003., 9-10-сон, 132-модда.

15. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикасининг референдуми тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлисининг Аxборотномаси 2001., 9-10-сон, 176-модда.

16. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси 2003., 9-10-сон, 138-модда.

17. Ўзбeкистoн Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 178-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда; 9-10-сон, 149-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 4-сон, 45-модда, 20-сон, 222-модда.

18. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси 1997., 9-сон, 225-модда.

19. Ўзбекистон Республикасининг “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 2-сон, 36-модда; 1999 й., 9-сон, 229-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 2007 й., 15-сон, 153-модда; 2008 й., 52-сон, 510, 513-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда.

20. Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 1997., 11-12-сон, 295-модда.

21. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 241-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2005 й., 52-сон, 385-модда; 2007 й., 15-сон, 153-модда; 39-сон, 399-модда; 2008 й., 52-сон, 513-модда; 2013 й., 52-сон, 686-модда; 2014 й., 16-сон, 177-модда, 20-сон, 222-модда; 2015 й., 23-сон, 301-модда.

22. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбeкистoн Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг регламенти тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон, 136-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 153-модда; 29-30-сон, 298-модда; 2008 й., 52-сон, 510-модда; 2009 й., 15-сон, 179-модда; 2011 й., 16-сон, 160-модда; 2013 й., 16-сон, 215-модда; 2014 й., 16-сон, 177-модда, 20-сон, 222-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда.

23. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) ва унинг маслаҳатчилари сайлови тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 17-сон, 220-модда.

24. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 17-сон, 219-модда; 2016 й., 17-сон, 173-модда.

25. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014., 16-сон, 176-модда.

26. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 19-сон, 209-модда.

27. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 52-сон, 645-модда.

28. Ўзбекистон Республикасининг “Чет эл инвестициялари тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 91-модда; 1999 й., 9-сон, 229-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 14-15-сон, 86-модда; 2008 й., 52-сон, 513-модда; 2012 й., 52-сон, 584-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда.

29. Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида” Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2006., 41-сон, 406-модда; 2014., 20-сон, 222-модда.

30. Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 1998. 9-сон, 170-модда.

31. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги

“Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–4732-сон Фармони. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 24-сон, 312-модда. 32.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 242-сон қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 33-сон, 442-модда, 52-сон, 646-модда.

**3.Тийкарғы әдебиятлар:**

1. Diane Belcher, Ann M. Johns, Brian Paltridge. New directions in English for specific purposes research. The University of Michigan Press. 2011.

2. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар.– Т.: “Ниҳол” нашриёти, 2013, 2016.–Б.279.

3. Karimova V.A, Zaynutdinova M.B., Nazirova E.Sh., Sadikova Sh.Sh. Tizimli tahlil asoslari.– T.: “O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti”, 2014.–Б.192.

4. Michael Swan, Catherine Walter. The Good Grammar Book. Oxford, 2001.

5. Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие.–.М.: Изд. МГТУ им. Н.Баумана, 2002.-Б.336.

6. Подласый И. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. педаг. вузов. - в 2-х кн. – М.: ВЛАДОС, 1999. – Б.567.

7. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. / под. ред. д.т.н., проф.В.В.Попова, акад.РАО Ю.Г.Круглова.-3-е изд.–М.: “БИНОМ. Лаборатория знаний”, 2012.–Б.319.:ил.

8. Peter Master. English Grammar and Technical Writing. Regional Printing Center. 2004

 9. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер. Серия “Учебное пособие”, 2004.–Б.316.: ил.

10. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие.– Киев:” “МАУП”, 2003.–Б.242.

11. G’ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari.– T.:, Fan, 2010.–Б.686.

**4. Электрон тәлим ресурслары:**

1. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:

[www.edu.uz](http://www.edu.uz).

1. Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуни-

кация технологиялари давлат қўмитаси: [www.aci.uz](http://www.aci.uz).

1. Компютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш: www.ictcouncil.gov.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

5. www. Ziyonet. Uz.

6. [www.infocom.uz](http://www.infocom.uz).