**Психологія особистості**

Людська психіка - це поєднання біологічних, фізіологічних властивостей людини і психічних функцій.

 Головний мозок забезпечує прийом і обробку інформації, формує програму дії.

 Проблема особистості, її вивчення і керування є фундаментальним напрям психології.

 Саме слово «особистість» в англійській мові походить від латинського слова «persona». Спочатку це слово означало маски, що надягали актори під час театральної вистави давньогрецької драми. В античності раб не розглядався як персона, для цього треба було бути вільною людиною.

 У російській мові здавна використовувалося поняття «образ» для характеристики зображення обличчя на іконі, яка має певні характеристики, якості, яке сприймається як цінність, ідеал для наслідування.

 У східних мовах поняття особистості зв'язується не тільки з обличчям людини, але і з усім його тілом.

 У європейських традиціях особа сприймається окремо від тіла.

 (Ганс Ю Айзенк) Особистість - більш-менш стабільна, міцна організація характеру, темпераменту, інтелекту і тіла, яка визначає її єдину адаптацію до середовища.

 (К. К. Платонов) Особистість - людина, як носій свідомості.

 (А. Н. Леонтьєв) Особистість - є відносно пізній продукт общественноісторіческого і генетичного розвитку людини.

 (Рубінштейн) Особистість виступає, як сукупність внутрішніх умов, через які переломлюються всі зовнішні впливи.

 Аналіз різних визначень особистості дозволяє виділити інваріантне (різне) і загальне (схожість) в основних характеристиках.

Особистість - це конкретна людина в сукупності належать йому психічних властивостей і якостей і характеризують його, як індивідуальність.

 Поняття особистість і індивід знаходиться в тісній єдності, однак не тотожні.

 Найважливішими характеристиками особистості є свідомість і самосвідомість.

 Свідомість включає в себе знання про навколишній світ, переживання різних життєвих подій, власних вчинків, відносин до інших людей, що виявляються у вигляді мотивів, установок, стереотипів поведінки.

Самосвідомість - це особлива форма усвідомлення людиною самої себе, своєї сутності, які проявляються у вигляді самосприйняття, самооцінки і самоконтролю.

Самооцінка - оцінка особистості самого себе, свого місця серед людей, своїх здібностей, можливостей. Самооцінка може бути адекватною, заниженою або завищеною.