Есенғараев, Е. Рационалды білім мен сиқырдың арақатынасы [Текст] / Е. Есенғараев // Орталық Қазақстан. - 2020. - №132. - 7 Б.

 Есет Есенғараев,

 тарих ғылымдарының кандидаты

Рационалды білім мен сиқырдың арақатынасы

 Ғасырлар бойы адамзат сиқыріа сүйене отырып, айналасындағы әлемді және ондағы ез орнын анықтады. Осындай білімнің негізінде адамдар рационалды немесе эксперимент білім арқылы түсінуге болшйтын жумбақ күштерге жүгініп, болған оқиғаларды түсіндірді. Сиқыр қазіргі дәуірге дейін үлкен рөл атқарып келді. Магиялық көріністер мен рәсімдердің заманауи қоғамға дейін емір сүргендер бейнесінің негізі ғана емес, сондай-ақ олардың. күнделікті өміріне де эсері болды. Әрине, кез келген дәуірде адамдар сиқырға ғана сүйеніп өмір сүpe алмайды. Өсіп-өну үшін қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін сөзсіз рационалды білімге де сүйенуі керек еді. : Бірақ, олардың әлем туралы жэне ездері туралы білімінің негізі магиялық идеялар болды.

 Алайда, бірте-бірте кейбір аймақгарда рационалды білім адамдардың дүниетанымын анықтай бастады, нэтижесінде магия, яғни, сиқырдың орны өмірден ығыстарыла түсті. Дегенмен, толығымен жойылып кетгі деуге келмейді. Мэселен, Батыс Еуропада ағарту идеалдары мен нормалары бекітіліп, өзге елдерге тарағаннан кейін рационалды білім-білім иерархиясында бірінші орынға шықты.

 Бірте-бірте, Ағарту дэуірінің иде­алдары мен нормаларының эсерінен қазіргі қоғам пайда болды, адамдар проблеманы шешу үшін сүйенді. Нәтижесінде, қазіргі дәуір ұгымдылық дәуірі ретінде анықтала бастады. Бірақ, бәрі бірдей емес. Біріншіден, сиқыр жаңарған қоғамда да өз позициясын толық берген жоқ. Әлемнің көптеген елдерінде сиқыр әлі де болса басым.

 Бір кездері Еуразия кеңістігінде сиқыр мен рационалдықтың симби­озы пайда болды. Мұнда, 1917 жылдан кейін, ағартупіьшыісгьщ идеалдары мен нормаларына сәйкес жедел жаңару бағыты бастау алды. Алай-да, ағартушылық мұратына адалдық бірізді болмай шықш. Бұл жерде жаңа рационалдылық білім емес, сиқыр неғұрлым маңызды болғанын атап өту керек. Кеңес халқының ойлауындағы магияның шоғырланған көрінісі элемдік пролетариат жетекшісі Ленин ұсынған « Марксизм ілімі құдіретті, өйткені ол рас» формуласы болды.

 Бір формуланы рационалды түрде және іс жүзінде растау мүмкін болмады, оған сену керек еді. Айта кету керек, бұр сенім кеңестік қоғамның дамуында да пайдалы рөл атқарды. Ол халықгы жігерлендіріп, өздеріне қазіргі ғана емес, болашақта бағынатынына сенімділік берді. Себебі, олар «кұдіретті ілімте» сүйенетін еді. Бұл ретте олар «жалған» білім жетегінде элі де болашағына жол ашамыз деп сенді. Бірақ, элемдегі ең шынайы ілімге иеміз деген сенім сайып келгенде, Кеңес халқының өмірінде теріс рөл атқарды. Әлемдегі ең «адал» жэне «құдіретті ілімге» тым көп сенген ел алдымен тоқырауға ұшырап, кейіннен ыдырады. Кеңестіктердің магиялық тұрғыда ойлауға бейміділіктерін қайта қүру кезеңіндегі Кашпировский мен Чумактың жрдыздары көкке өрлеген кезде накты көрініс берді. Олардың миллиондаған жанкүйерлерінің арасында білімді адамдар да аз болған жоқ.

 Қазіргі білім мен технология адамдарда сиқырға сенуден қүтқара „алмайтынын дамыған елдердің өзіндегі жағдайлардан көруге болады. Білімі мен ғылымы дамыған Батыс жэне Оңтүстік-Шығыс Азияның жоғары технологиялық қоғамында эртүрлі сиқырлы идеялар мен рэсімдер элі де танымал. Алайда, бұл елдердің халықтары көбінесе өздерінің жеке және ұжымдық мэселелерін магияға емес, рационалды білімге сүйене оты­рып шешеді.

 Ал, өміріміздегі сиқыр мен ра­ционалды білімнің қарым-қатынасы қандай? Заманауи адам алдында нақты бір проблеманы қалай шешу жайлы таңдау жасау керек болғанда білімге сүйенеді. Бірақ, солай бола тұра сиқырдың біздің ақылымыз бен сезімімізге айтарлықтай әсері бар. Жаңғырған қоғаммен салыстырғанда, проблемаларымыз өздігінен шешіледі деген соқыр сенімге бой алдыруға әуеспіз. Бұл белгілі бір сәнге айналған ілімге және оның жақгаушыларының өмірін түбегейлі өзгерте алатын «ұстазға» деген сенімнің таралуынан көрінеді. Бұл, мэселен , егер дауыс беру кезінде дұрыс үміткерді тандасаңыз, сайлаушылардың өмірі ғажайып түрде өзгеруі мүмкін деген сенім тәрізді. Бұл адамның немесе компанияның емірінде қандай да бір себептермен жылдар бойы өзгермеген барлық нэрсені өзгерте алатын жеке тренингтің керемет күшіне деген сенімнің таралуы. Бұл жай ғана сиқырлы салдарға жататын кез келген рәсімге деген сенім. Бір сөзбен айтқанда, адамдардан өздерін және айналасындағы қоғамдық кеңістікті езгерту үшін үнемі жэне жүйелі күш-жігерді қажет етпейтін нэрселерге сену.

 Сиқырға сенетіндерге қарағанда рационалды логикаға негізделген реалистер керемет өзгерістер болмайтының түсінеді. Ежелгі грек мифологиясындағы Сизифтің рөлін тағдыр бізге де дайындаіг қойған. Біздің эрекетіміздің пайдасызықты ғажайьш түрде өзгертіп, бақытгы қалпында бекітіп қоя алмаймыз. Сондыктан, реалистер сиқырдың адами проблемаларды шешуге мүмкіндік бермейтінін түсінуі керек жэне ра­ционалды ойлаудың ауыртпальиъш қабылдауы керек деп санайды.

 Біздің езгеруіміз үшін рационал­ды білімге негізделген, ұзақ уақытгы қажет ететін күш-жігер керек. Ал, қысқамерзімді немесе бірреттік әрекетпен шектелетін ғажайып өзгерістерге сену, қысқа мерзімді немесе оқшауланған әрекетгерден туындаған керемет өзгерістерге сенуден гөрі ұгымды білімге негізделген үзақ мерзімді күш қажет.