**Әлеуметтік өзгерістер түсінігі.Қоғамның өзгеруі неге байланысты Әлеуметтік өгеріс басқа әлеуметтік өзгерістерден айырмашылығы**

Әлеуметтік өзгеріс – Әлеуметтік өгеріс барысында әлеуметтік жүйе олардың ішкі құрамдас бөліктері мен құрылымдары,байланыстары мен қарым-қатынастары бір күйден екінші күйге ауысу,не куйбіреуі жаңадан пайда болу немесе жоғалып кету қаупін бастан өткереді.Әлеуметік өзгеріс негізінен 2 деңгейден (микро,макро) әлеуметтңк өзгерісті әлеумет даму ұғымымен шатастыруға болмады.Өйткені қоғам өміріндегі өзгерістер әлеумет қозғалыс бірдей оны салалық даму деңгейін белгілей алмайды.

Кейде олар әлеуметтік даму процесін тежеп оның құрылымын тоқырата түсуі мүмкін.Сондықтада әлеуметтану ғылымында әлеуметтік өзгеріс және әлеуметтік даму ғылмымен салыстырғанда кең мағынада қарастырылады.

Әлеуметтік даму дегеніміз институттардың нормалармен құнды пайда болуы күрделі процесс.

Әлеуметтік даму бағалаудың : экономикалық,құқықтық мәдени т.б өлшемдер қалыптастырады.

Қоғам ұғымы, әлеуметтанудың басты категорияларының бірі болып табылады.

Қоғамның анықтамасын бермес бұрын “табиғат” пен “қоғам” сияқты кең ұғымдарды шектеу, олардың ара жігін айқындап алу қажет. Бұл әлеуметтік-философиялық проблеманың дұрыс шешілуінің әлеуметтану үшін басты, әдістемелік маңызы бар.

Біз, әдетте, адам, қоғам - табиғаттың бір бөлігі деп жиі айтамыз және оның негізі бар. Бұл жерде “табиғат” ұғымы бүкіл дүниенің, барлық шынайылықтың (органикалық және бейорга­никалық дүниенің, адамның, қоғамның) табиғи бірлігін білдіретін аса кең мағынасында қолданылады. “Қоғам - табиғаттың бір бөлігі” деген тезис мына бір фактіні растайды: адам, демек қоғам да табиғаттан пайда болады; адам - басқа жанды тіршілік иелерімен ортақ қасиеттері көп және табиғат заңдарына бағынатын биологиялық тіршілік иесі; адам баласы тірі табиғат дамуының жоғары сатысы болып табылады; қоғам табиғи ортамен органикалық байланыста және тығыз қарым-қатынаста болады және табиғаттан тыс және одан қол үзіп өмір сүре де алмайды, дами да алмайды; табиғат та, қоғам да өз дамуында ортақ іргелі заңдарға бағынады және т.с.с.

Қоғам тұтас жүйе ретінде мынадай ішкі жүйелерден тұрады: экономикалық, әлеуметтік, саяси және идеологиялық. Бұлардың әрқайсысын өз кезегінде жүйе ретінде қарастыруға болады. Бұл ішкі жүйелерді әлеуметтік жүйенің өзінен ажыратып қарау үшін оларды *социетальдық* деп атайды. Бұл жүйелер арасындағы өзара қарым-қатынаста себеп-салдар байланыстары басты рөл атқарады. Мұның өзі осы жүйелердің әрқайсысы өз бетінше өмір сүрмей, басқа жүйелермен себеп-салдарлық тәуелділікте болатынын білдіреді. Бұл жүйелердің барлығы иерархияланған құрылымды білдіреді, яғни олар тізбектелген тәртіппен субординация, бағыныøтылық арақатынаста болады. Сөйтіп, бұл жүйелердің алдыңғылары кейінгілеріне анықтаушы ықпал етеді, ал олар өз кезегінде алдыңғысына кері ықпал жасайды.

Қоғам дамуының бағыттары: Прогрес, Регресс, Имиация.

Формалары: Эволюция, Революция, Реформалар.Әлеуметтік өзгерістер мен дамудың **бағыттары:**

Әлеуметтік прогресс – қоғамның дамуының ерекше түрі, жоғарғы сатыға көтерілуі,кемелділік стадиясына.

Әлеуметтік регресс – жоғарыдан төменге жылжу,құлдырау, тым дамығаннан азды дамығанға, жақсыдан жаманға көшу. Регресс неге алып келеді? Өндірістін төмендеуіне, қоғамда кемекі шегі, арақ ішу, нашақорлыктың таралуына, халықтың денсаулығының нашарлауына, адамдардың рухани және адамгершілік деңгейінің төмендеуіне т.б.

Прогресс пен регресс бір-бірімен жақындаса түседі. Мысалы, 1990-ші жылдарын алатын болсақ. Өндірістің төмендеуі, зауыт арасындағы байланыстың үзілуі, көптеген адамдардың өмір сүру деңгейінің төмендеуі және қылмыстың бойы артуы – **регрестің белгілері. Прогресс белгілері -**кеңес тоталитаризімінен қоғамның азат етілуі, демократия мен нарыққа бет бүруы, азаматтардың қүқығымен еріктігінің кеңеюі, БАҚтың еркіндігі, Батыспен Қырғиқабақ соғысынан бейбітшілік ынтымастыққа көшу. **Имитация –**қоғам дамыған сияқты, бірақ шындығында бір орында тұрады. **Инновация**– әр саладағы болып жатқан жаңа өзгерістер (медицина, ғылым, білім, ауыл шаруашылығы т.б.).

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. Әженов М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы: Алматы: Қазақ ун-ті, 2002
2. Биекенов К.Ү. Әлеуметтану тарихы, Алматы, 2010
3. Нұрбекова Ж.А. Отандық әлеуметтану тарихы, Алматы, 2012