

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI**

**O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**JIZZAX FILIALI**

Amaliy matematika va informatika fakulteti

“Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari”

yo‘nalishi:

Umumiy pedagogika va psixologiya fanidan

**R E F E R A T**

**Mavzu: Tafakkur va nutqning psixologik tavsifi.**

**Bajardi: Isoqov R.**

**Tekshirdi: Qurbonboyev M.**

**Jizzax 2023**

**Reja:**

1. **Tafakkurning psixologik tavsifi.**
2. **Nuqtning hayotimizdagi o‘rni, psixologik tavsifi.**
3. **Tafakkur va nutqni rivojlantirish asoslari.**
4. **Xulosa.**
5. **Foydalanilgan adabiyotlar.**

**Tafakkurning psixologik tavsifi**

Tafakkur insonning o'zini tahlil qilish, muhokama qilish, tahlil qilish, tasavvur qilish va yangi ideyalar, g'oyalar va fikrlar yaratishga qodir bo'lishi bilan bog'liq bir psixologik jarayon hisoblanadi. Bu jarayon insonni boshqa mavjudodlardan farq qiladi va insoniyatning rivojlanishi va o'zgarishi uchun zarurdir.

Tafakkur tushunchalar va fikrlar jamlanmasini o'z ichiga olgan bilim va tajribalarga asoslangan holatda, insonni har qanday tizimli faoliyat uchun tayyorlaydi. Bu jarayon insonning tajriba va bilimlari asosida maqsadli tuzilgan yaxshi o'qitishni olib boradi. Bu esa insonning o'zini mustaqil va samarali hayotga tayyorlashga imkon beradi.

Tafakkur yordamida inson muammolarini hal qilish, yangi yondashuvlarni topish, o'z o'rnini dunyoda aniqlash, qiyinchiliklarni zarur holatda hal qilish va boshqalar bilan birga yaxshi o'rin olish mumkin. Tafakkur quvvati insonda muhim psixologik jarayon hisoblanadi, chunki u insonning fikrining yuqori darajasini ifodalashga imkon beradi.

Tafakkur bir qancha turlarga bo'linishi mumkin. Masalan, yoritilgan vaziyatni tahlil qilish, yangi yondashuvlar va chiqishlarni topish uchun muhokama qilish, tasavvur qilish va boshqa turlar kiritiladi. Bu jarayon insoniyatning tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan va uning rivojlanishiga ko'proq imkoniyatlar ochgan muhim amaldir.

**Tafakkur** - bu aksiomatik qoidalar asosida atrofdagi dunyoning naqshlarini modellashtirishning aqliy jarayonidir. Biroq, psixologiyada boshqa ko'plab ta'riflar mavjud.

Masalan: inson ma'lumotlarini qayta ishlashning eng yuqori bosqichi, atrofdagi dunyo ob'ektlari yoki hodisalari o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish jarayoni; yoki - ob'ektiv voqelik haqidagi g'oyalarning paydo bo'lishiga olib keladigan ob'ektlarning muhim xususiyatlarini, shuningdek ular o'rtasidagi munosabatlarni aks ettirish jarayoni. Ta'rif bo'yicha bahslar bugungi kungacha davom etmoqda.

Patopsikologiya va neyropsixologiya fikrlash eng yuqori aqliy funksiyalardan biridir. U motivatsiyalar, maqsad, harakatlar va operatsiyalar tizimi, natija va boshqaruvga ega bo'lgan faoliyat sifatida qaraladi.

Tafakkur inson bilimining eng yuqori bosqichidir; atrofdagi real dunyoni bilish jarayoni, uning asosi tushunchalar, g'oyalar zaxirasini ta'lim va doimiy ravishda to'ldirishdir; yangi hukmlarni chiqarishni (xulosalarni amalga oshirishni) o'z ichiga oladi. Fikrlash sizga birinchi signal tizimi yordamida bevosita idrok etib bo'lmaydigan bunday ob'ektlar, xususiyatlar va atrofdagi dunyo munosabatlari haqida bilim olishga imkon beradi. Fikrlash shakllari va qonuniyatlari mantiqning, psixofiziologik mexanizmlarning esa psixologiya va fiziologiyaning ko'rib chiqish predmeti hisoblanadi.

Tafakkur, insonning yuqori qobiliyatlaridan biri hisoblanadi. Bu qobiliyat insonning o'zini o'rganish, o'zining tushunchalarini va tajribalarini baholash, va joriy holatni yaxshi tahlil qilish imkonini beradi. Tafakkur barcha insonlar uchun muhimdir, chunki u yana bir qancha amallar uchun yordam beradi, masalan, yangi tushunchalar va ideyalar yaratish, talabalarga o'qitish, yangiliklarga tayyorlash va shunga o'xshashlar.

Tafakkurning boshqa bir qiyinchilikka tegishi shundaki, o'z ichiga qarab, inson tushunchalarini izlash va baholashda boshqa insonlar bilan solishtirishga ehtiyoj his qiladi. Bu esa tafakkurga mustaqil fikrlash imkoniyatini beradi, shuningdek, boshqa insonlardan o'z o'rnini o'rganish imkonini ham.

Tafakkur, insoniyatning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, shuningdek, insonning yuqori maqsadlarini o'zlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Insonning o'z maqsadini aniqlash va unga erishish uchun yo'nalishlarni belgilash uchun tafakkurga ehtiyoj bor. Bu esa insoniyatning boshqa hayvonot olamidan farqini bildiradi, chunki boshqa hayvonot olamidagi yashovchilar hayotlarini quvvatli instinktlariga muvofiqlashtirib, oldinga qadam qo'yishadi. Biroq, insonning bundan farqli ravishda, o'z maqsadini aniqlash uchun tafakkur qilish, o'z-o'zini o'rganish va yaxshi natijalarga erishishga qodir bo'ladi.

Tafakkurning bir turi esa, g'oyalar va ideyalar yaratishda yordam berishi. Bu, boshqa insonlar bilan o'zaro fikrlash, mulohaza va shunga o'xshash amallarni o'rganish va umuman o'zining tushunchalarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'lishni ta'minlaydi. Bu tafakkurning ahamiyatiga misol bo'lib, barcha insoniyatning umumiy rivojlanishiga yordam berdi.

Tafakkur, insonning o'zini o'rganish va o'z maqsadini aniqlashga xizmat qilishda yaxshi ko'makchi bo'ladi. Masalan, o'z ishini tanlashda, o'z o'ziga xos yo'nalishni aniqlashda, yangi mehnat va talabalarga yordam berishda, yaxshi natijalarga erishishda tafakkur yordamga keladi.

Tafakkur, ayni paytda, insonning psixologik ravishda to'g'ri o'ylashini ta'minlaydi. Bu, burch, harakatlar va hattoki so'zlarda tushuniladi. Bunda asosiy muhim holatlar, odamlarning harakatlari bilan aloqada bo'lishi, ko'rsatilgan vazifalarni bajarishda yaxshi natijalar olishi va nihoyat, o'zining yuqori qobiliyatlarini o'zlashtirish, o'z o'zini o'rganish va o'zini rivojlantirish.


Boshqa bir turi tafakkur esa, insonning g'oyalar va maqsadlar bilan bog'liq ravishda yordam berishi. Bu, insonning o'z o'zini va maqsadini aniqlashga yordam beradi va uning hayotiy maqsadlariga yo'l ochishga imkon beradi. Tafakkur, insoniyatning eng yuqori vaqtini ta'minlaydi va insonni dunyodagi qarorlarga, o'z va o'zining aholisi bilan bog'liq hujjatlarini anglashda yordam beradi.

Shuningdek, tafakkur, insonning iste'mol etiladigan hamma vositalarni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, insonlar internet, telefon, kompyuter va boshqa vositalarni o'rganish va ularga ixtisoslashtirilgan dasturlarni yaratish orqali yangi dunyolarga ochishlari mumkin. Bunda, tafakkur, insonning dunyosini rivojlantirish va modernizatsiyalashda muhim rol o'ynaydi.

Tafakkurning boshqa bir ahamiyati shundaki, u insonning har doim o'rganishga ochiq bo'lishiga yordam beradi. Dunyo hamma vaqt o'zgaradi va yangi voqealar, tushunchalar va ma'lumotlar chiqadi. Insonlar esa, bu voqealarga mos keladigan ravishda tayyorlanishadi va o'zini rivojlantirib boradi. Bu esa, insonning dunyodagi o'z o'zini o'rganishini va yangiliklarga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'minlaydi.

Tafakkurning eng yuqori shakllaridan biri falsafa tafakkuridir. Bu tafakkur, insonning dunyo va inson haqida tasavvur qilishiga yordam beradi. Falsafa tafakkuri, insonning uzoq muddatli maqsadlariga yo'l ochishga imkon beradi va uning tabiiy tushunchalari va o'z-o'zini aniqlash shakllariga qiziqarli muhit yaratadi.

**O'rganish tarixi:**

[](https://uz.wikipedia.org/wiki/Fayl:Parmenides.jpg)**Parmenid** - qadimgi yunon faylasufi va siyosatchisi, tafakkurga ilmiy yondashuvning asoschisi.

Qadimgi faylasuflar va olimlar tafakkurni o'rganishni boshladilar, lekin ular buni psixologiya emas, balki boshqa fanlar, birinchi navbatda, falsafa va mantiq nuqtai nazaridan qildilar. Ulardan birinchisi Parmenid edi. "Haqiqat yo'li" inshosida ( qadimgi yunoncha: Αλήθεια qadimgi yunoncha: Αλήθεια ) u Yevropa faylasuflari tarixida birinchi bo'lib deduktiv metafizikaning asosiy qoidalarining qisqartirilgan taqdimotini taqdim etdi. Shu bilan birga, u fikrlash jarayonini mantiq nuqtai nazaridan ham ko'rib chiqadi. Falsafiy nuqtai nazardan u borliqning tafakkurga o‘xshashligini ta’kidlaydi:

“ Ko'p o'ylash, fikrlash dunyo qarashini kengaytirib tafakkurni boyitadi! ”

Tafakkur qiling zero, hech qachon yutqazmaysiz. Hayotning asl mohiyatini anglash, hayot tarjibasini ko'paytiradi va insonni zohirona zirk qilishga undaydi.

**Nuqtning hayotimizdagi o‘rni, psixologik tavsifi**

**Nutq** - tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. Nutq deganda uning ogʻzaki (ovozli) va yozma ravishda namoyon boʻlishidagi jarayonlar, yaʼni soʻzlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar) tushuniladi. Nutq - tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli.

Lingvistik nazariyada Nutq tushunchasi muayyan til jamoasida qabul qilingan ifoda vositalari tizimi hisoblangan mavhum til tushunchasiga hamda ijtimoiy borliq (hayot)ning eng harakterli koʻrinishlaridan boʻlgan aniq, bir qadar umumiyroqtil tushunchasiga qarama-qarshi qoʻyiladi. Boshqa odamlar xulq-atvori va faoliyatiga taʼsir koʻrsatish maqsadida ularga axborot, xabar yetkazishga xizmat qiladigan asl Nutq (tashqi nutq), yaʼni gapirish, til belgilarining eshitish aʼzolari tomonidan idrok qilinadigan (ovoz yozib oluvchi uskunalar yordamida qayd etiladigan va qayta takrorlanadigan) artikulyasiyasi tarzida yoki ushbu belgilarning yozuvda shartli aks etishi tarzida yuzaga chiqadi.

****Asl nutq („tashqi nutq“) bilan bir qatorda ichki nutq ham bor. U soʻzlovchi ongida bilishga yordam beradigan turli xil masalalarni muhokama qilish va hal etishga qaratiladi. Ichki nutq tashqi nutq asosida, tovush yoki yozuv qoʻllanmagan holda, faqat ovozli Nutqdagi soʻzlar haqidagi aniq tasavvurlar bilan kechadigan jarayonlar tarzida amalga oshadi. Yozma Nutq ogʻzaki Nutqdan bir qadar shakllanganligi, soʻzlarning oʻta sinchkovlik bilan tanlab olinishi, grammatik jihatdan aniq, lekin murakkab shakllanganligi, ogʻzaki Nutq uchun xos boʻlgan ohang, mimika va qoʻl harakatlarining bevosita qoʻllana olmasligi bilan farqlanadi. Nutqning monologik va dialogik turlari mavjud.

**Nutq** aloqa-aralashuv vazifasidan tashqari yana boshqa vazifalar, chunonchi, poetik vazifa ham bajarishi mumkin. Nutqning alohida koʻrinishi oʻqishdir.

Nutq, insonlar o'rtasidagi muloqotda va aloqada fikrlar, tushunchalar va idealar almashishda va o'zgaruvchan, tarqalgan tilsimlik hisoblanadi. Bu tilsim, o'z fikrlarimizni aniq ifodalash, boshqalari bilan muloqotda turish, tushunish va tushunilish, ko'rsatilgan savollarga javob berish, hamda boshqalar bilan hamkorlik qilishda ishlatiladi. Nutq, insonlar o'rtasidagi aloqa va muloqotning eng muhim turlaridan biri hisoblanadi. Bu tilsim, jamiyatimiz va dunyoda yashayotgan insonlar uchun zarur va o'zigagina bir vosita hisoblanadi. Chunki bu bizning o'zimizni ifoda qilish, boshqalar bilan aloqada bo'lish, fikrlarimizni almashish va dunyodagi boshqa insonlar bilan hamkorlik qilishni osonlashtiradi.

Nutq insoniyat tarixida o'z ma'nosiga ega bo'lgan va muhim ahamiyatga ega bo'lgan amaldir. Nutq insonning boshqa xususiyatlariga nisbatan avvaldan tushunilgan va yuksaltirilgan xususiyatlardan biridir. Nutqning insoniyat tarixidagi roli, uni insoniyatga nima kiritganligi, insonlarning qanday o'rganib olinganligi va nutqning inson psixologiyasi bo'yicha tavsif qilinishi zarur. Nutqning insoniyatda ahamiyatiga doir bir necha sabablarni ko'rsatish mumkin.

Birinchi sabab, nutq yordamida insonlar o'zaro aloqa va munosabatlarni tuzishlari mumkin. Bu, insonlar orasidagi tushunchalarni va bilimlarni almashish va ulashishning o'zaro o'zini ifodalashini ko'rsatuvchi va qabul qiluvchi ta'sirlashishi bilan ta'minlangan.

Ikkinchi sabab, nutq insonning psixologik jarayonlariga yordam beradi. Nutq yordamida insonlar o'z fikr va his-tuyg'ularini bayon qilishi mumkin, shuningdek, ularning o'z-o'zini tushunishlari va o'zining o'ziga ishonishlari, haqiqatlarni aniq ifodalash va tushunishga qaratilgan muvaffaqiyatli yondashuvlar, yomon va yaxshi talablarni aniqlash va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarni tuzishni o'rganish uchun moslashtiriladi.

Uchunchi sabab, nutqning insoniyatga tayyorlanishga yordam beruvchi ta'siri mavjud. Nutq yordamida insonlar o'z-o'zlarini ma'lum bir tilni o'rganish orqali, yangi ma'lumotlarni, bilimlarni va tajribalarni olishlari mumkin. Shuningdek, nutq, o'z xotirasini o'rganish va saqlash yordamida, insonning o'zlashtirish va o'z-o'zini mustahkamlashiga ham qulaylik taminlaydi.

Jamiyatda nutqni o'rganish va uning mustaqil tarzda ishlatishga ruxsat etilgan insonlar, jamiyatning ta'minoti, ijtimoiy rivojlanish va dinamikasi uchun muhimdir. Shuning uchun, nutqning insoniyat tarixidagi o'rnini va ahamiyatini tushuntiruvchi fan va tadqiqotlar, nutqni mustaqil tarzda o'rganishga va o'zlashtirishga yordam beruvchi texnologiyalar va usullar, nutqning rivojlanishida katta omil bo'lgan.

Nutq, insoniyat tarixidagi eng katta ilm-fanlardan biridir. Bu, odamning fikrlarini ifodalash, ularni boshqalarga yetkazish, kommunikatsiya o'rnatishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Nutqning psixologik tavsifi, insonlar orasida aloqalarni mustahkamlash, ularning maqsadlariga erishishlariga yordam beradi.

Nutqning psixologik tavsifi aloqalarni kuchaytiradi, ularni mustahkamlashga, munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. O'z fikrlarini, qarorlarini, istaklarini boshqalarga etkazish va ular bilan muloqot qilish oson bo'ladi.

Nutqning yaxshilanishi, ko'proq amalda qo'llanishiga sabab - bu bizning muloqotimizni eng yaxshi holatda, adolatli va samarali tarzda bajarishimizga yordam berishi. Nutqning tavsifi haqida ko'plab asarlar yaratilgan. "Nutq San'ati" S.Rasulov, "Nutq tavsifi" B.Qoriyev, "Nutqning psixologik va pedagogik asoslari" A.Abdullaeva kabi.

Shuningdek, Nutqning tavsifi haqida ko'plab maxsus kurslar, onlayn platformalar va o'quv markazlar mavjud. Bu, insonlar o'z nutqini o'rganish, o'z aloqalarini rivojlantirish va yaxshi muloqotni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Nutqning psixologik tavsifi, insoniyatning maqsadli aloqalarini yaxshilashda, muloqotlarni rivojlantirishda o'ziga xos o'zgartirishlarga olib keladi. Ushbu tavsif, insonlar orasidagi aloqalarni kuchaytiradi, ularni o'zaro mazmunliroq, mustaqilroq va samarali hollarda bajarishga imkon beradi.

Jamiyatda nutqning yaxshilanishi va aloqa vositalari boshqa insonlar bilan muloqotda turishga yordam beradi, o'z fikrlarini ifodalash va o'z so'zlarini javobgarligi bilan bajarishga tayyorlashga olib keladi. Jamiyatning har bir ahamiyatli sohasida nutq tavsifi kerakdir, chunki nutqning yaxshilanishi, insonlarning ishlash tarzini va yordam turini tahrirlashga yordam beradi. Nutqning tavsifi, insonlar orasidagi aloqalarni kuchaytirish va ularning maqsadlari uchun o'z fikrlarini ifodalash va ular bilan muloqotda bo'lishga tayyorlashga yordam beradi.

**Tafakkur va nutqni rivojlantirish asoslari**

Tafakkur va nutq psixologiyasi, tafsilotlarini rivojlantirish asoslari, sababli, xavfsiz bilim sifati va hayotga qo‘shilishni taʼminlash uchun o‘z nutq, tafakkur va kuzatuv sohasidagi bilimni oshirishi lozim. Ushbu masalaga oid ko‘p yangi ilmiy tadqiqotlar bor va ularning konsepsiyalari avvalgi amaliyotlardan mustaqil ravishda foydalangan holda rivojlantirilgan. Bu ko‘rsatkichlar asosida aynan tafakkur va nutqning rivojlanishi jadal rivojlangan.

Tafakkur va nutq psixologiyasi, insoniyatning o‘ziga xos rivojlanish yo‘nalishlari bo‘yicha tajribaviy ko‘nikmalar va axborot omborlari tizimi orqali o‘zaro bog‘langan tarbiyaviy-tahliliy fanlaridan tashkil topgan. Bu fanlar iqtisodiy, jamiyatshunoslik, psixologiya, filosofiya va pedagogika bo‘limlarini tashkil etishdi.

Tafakkur va nutqning rivojlanishi uchun bir nechta asosiy ko‘nikmalar bor. Bu, kelajakda o‘z mavqesini aniqlash, yangi xususiyatlarni o‘rganish, dunyoni tahlil qilish, taʼlim va o‘z-o‘zini boshqarish, mustaqil fikrlash, ijtimoiy-tarixiy tushunchalarni joylashtirish va boshqalar.

Ushbu koʻnikmalar yordamida o‘quvchilar o‘z nutqi va tafakkurini rivojlantirishi mumkin bo‘ladi. Tafakkur va nutqni rivojlantirish uchun qo‘llanmalar va vazifalar, dunyoni tahlil qilish, nutq tajribasi, tahlil jihatlarini o‘rganish vaqtini sarflashga intilish, tez-tez talab qilingan kurslarga yozilish va mustaqil ravishda boshqa ko‘plab yo‘nalishlarda ham turli-tuman kasblarni o‘rganish talablari ortishi mumkin.

Jumladan, tafakkur va nutqning psixologik tavsifi, tajribaviy tarbiya texnologiyalari, oʻqitishning qoʻllanmalarini rivojlantirish va insoniyatning rivojlanish yo‘nalishlarini oshirishga xizmat qilishga intiladi. Shuningdek, bu jarayonlar insoniyat va ularning tabiati haqida tushunchalarini kengaytiradi va aqlni, fikrni va nutqni rivojlantiradi.

Tafakkur va nutqning rivojlanishida bir nechta muhim o‘zgarishlar ro‘yxatlanadi. Birinchi navbatda, insonda kutubxona, axborot ombori va internetdagi ma’lumotlarga kirishga intilish hisoblanadi. Bu o‘z-o‘zini o‘z bilim va tajribasini yanada yuksaltirishga va boshqa insonlarning tajribalaridan foydalanishga imkon beradi.

Ikkinchi navbatda, insoniyatning yangi sohasi rivojlanadi. Bu yangi fikrlar, ideyalar va xususiyatlar o‘rganish va qabul qilish hisoblanadi. Yangi axborot omborlari va texnologiyalar, insonning erkinlik darajasi va so‘roqqa javob berish qobiliyatini yanada oshiradi.

Uchinchi navbatda, insonning tafakkur va nutqi, xizmat ko‘rsatish, muallim, kasb-hunar va boshqa insonlarga qo‘yiladigan talablar murakkablashadi. Bu, o‘z-o‘zini yanada oshirish va o‘z-o‘zini yanada yuksaltirish uchun zarur bo‘ladi.

To‘rtinchi navbatda, insoniyatga oid muhim sohalarga ahamiyat ko‘rsatiladi. Bu iqtisodiyot, mahsulot sotish va sotib olish, biznes, salomatlik va erkinlik, oliy ta’lim, ta’lim va pedagogika, jismoniy va intellektual rivojlanish va boshqalar.

Tafakkur va nutqning rivojlanishiga xizmat qilish maqsadida axborot omborlari, kutubxonalar va mustaqil kasblar tashkil qilinadi. Bu, insonlarning tafakkuri va nutqi vaqtida rivojlanishiga yordam beradi.

Bugungi kunda, yangi texnologiyalar va axborot kommunikatsiyalari tajribasiz, ko'proq kuchli va samarali emas. Bizning dunyomizda, tafakkur va nutqning o'zaro bog'liqligi va ular o'rtasidagi moslik va qarshilik ahamiyatli muammolar hisoblanadi.

Bir necha yillik tadqiqotlar va fanlar tafakkur va nutqni o'zlashtirib, ularning jihati va foydalanish holati bo'yicha yangi ma'lumotlar va ko'nikmalar bilan ta'minlashganda, biz insonlarning hayollarini va fikrlarini rivojlantirishga qaratilgan bir nechta tadbirlar o'tkazilmoqda.

Bu tadbirlarning barchasi yirik fan, tadbirkorlik, ijodiylik, nufuzli organ va tajribali mutaxasislar tomonidan yuritilmoqda va ularga, insonlarning kelajakdagi dunyosini rivojlantirish uchun moliyaviy resurslar taqdim etilmoqda. Ayrimlarini ta'lim, yangi yuksaltirish loyihalari, xususiy rivojlanish tadbirlari va ko'plab boshqa yo'llar orqali amalga oshirilishi mumkin.

**Xulosa:**

Tafakkur va nutq insoniyatning rivojlanishi va insoniy g'oyalarining o'zgarishiga olib keladigan muhim kuchlardir. Xulosa qilish kerakki, tafakkur va nutqning o'zaro bog'liqlik va o'zaro qarshilikka qarshi kurashish harakati, insonlarning yanada kuchli va yanada samarali bo'lishini va ularni kelajakdagi dunyo qarashini boyitishini ta'minlaydi. Bizning omadli kelajagimiz ularning o'zaro muvofiqlashuviga asoslanadi.

Tafakkur va nutqning o'zaro bog'liqlik va o'zaro qarshilikka qarshi kurashish harakati, insonlarning yanada kuchli bo'lishini va ularni kelajakdagi hayotini taraqqiy topishini ta'minlaydi. Bu harakat yirik fan, tadbirkorlik, ijodiylik, nufuzli organ va tajribali insonlar tomonidan yuritilishi aniq. Ularga insonlarning kelajakdagi dunyosini rivojlantirish uchun ko'plab moliyaviy resurslar taqdim etiladi.

**FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:**

1. Zokirova F. (2016). Nutqning ma'naviy-axloqiy o'rni va maqsadi. Fan va tarix, 3(1), 99-102.
2. Nishonov A. (2020). Nutqning psixologiyasi: fan, amaliyot va ta'lim. Toshkent: O'qituvchi.
3. Hamidova S. (2019). Tafakkur va nutqning rivojlanishi va ularning o'qitish usullari. Gumanitar, 1(3), 64-68.
4. Khamidov F. (2018). Nutqning ta'limiy-tarbiyaviy tashkiliy muammolari. Fan va tarix, 5(1), 37-41.
5. https://www.wikipedia.org/