**Концепція психологічного консультування: індивідуальна психологія А. Адлера**

***Харченко Я. В.***

***Колодяжна А.В.***

*Київський національний університет технологій та дизайну,*

*Київ, Україна*

Адлеріанська психологія унікальна тим, що фокусується на соціальних почуттях і співтоваристві. Цей підхід, розроблений на основі наукових та практичних досліджень Альфреда Адлера та його послідовників, керується принципами цілісності, неподільності особистих характеристик і природної єдності душевних і фізичних аспектів особистості.

Основна мета даного підходу полягає в тому, щоб стимулювати соціальний інтерес, розробити більш здорові стратегії розв'язання життєвих проблем і стимулювати рух клієнта до більш повноцінного і значущого життя. Важливо зазначити, що поведінкові прояви людини залежать від її звичайних способів реагування на зовнішні чинники, що свідчить про вплив її досвіду на її дії, спілкування та вчинки. Тому індивідуальна психологія приділяє значну увагу вивченню особистісного досвіду, який є ключовим фактором у житті людини [3].

Адлеріанська психологія є важливим напрямком в психології, що акцентує увагу на індивідуальний розвиток та психологічний процес особистості. Ця теорія психології виходить з ідеї, що люди мають природну потребу відчувати себе компетентними та прийнятими у суспільстві і що багато психологічних проблем виникають через відчуття меншовартості та низької самооцінки[2].

Одним з основних принципів теорії Альфреда Адлера є твердження про внутрішню спрямованість людини на досягнення конкретної мети. Іншими словами, для пояснення поведінки, психічних реакцій, думок і почуттів особистості важливо, перш за все, розуміти остаточну мету, яку вона прагне досягти. Таким чином, відповідно до цієї концепції, будь-яке психічне явище, якщо ми хочемо зрозуміти людину, може бути інтерпретовано, як вияв потягу до досягнення цілі.

Індивідуальна психологія Адлера наголошувала, що життя можна розглядати як цілісний процес, де кожна дія та реакція особистості вказують на її життєвий шлях. Ця теза підкреслює, що особистість завжди знаходиться в постійному русі, в процесі становлення і розвитку[4].

Методологія індивідуальної психології розглядає поведінку людини як прояв, що активується та направляється всією структурою її особистості, або, інакше кажучи, індивідуальною концепцією життя. Це відповідає розумінню життєвої позиції як центрального регулятивного пункту. Альфред Адлер доповнив вклад у феноменологічне (суб’єктивне) розуміння світу людини та гуманістичний погляд на особистість. Він підкреслював важливість розглядати людину як істоту, яка самостійно визначає свій спосіб життя, і відзначав значущість внутрішньої позиції та екзистенційних цінностей [1].

Важливо зазначити, що стиль життя може бути відстежений до джерел формування самоідентифікації особистості. Ще в ранньому дитинстві особистість неправильно і необдумано створює власні схеми та моделі поведінки, визначає свої задачі та життєвий план, яких вона ретельно дотримується. У цьому процесі особистість бере за взірець всі можливі шляхи досягнення успіху та вивчає приклади інших успішних людей [4].

Психологічна концепція свідомості, яку підтримує індивідуальна психологія Альфреда Адлера, враховує, що рівень внутрішньої організації свідомості залежить від того, як формується особистий досвід людини під впливом її психосоціального середовища. Ця організація свідомості проявляється у стратегічному виборі щоденної поведінки та методів взаємодії з оточуючим світом, які були закладені в дитинстві. Стиль життя, що формується вже з 4-5 років, відображає індивідуальні уявлення про світ і правила оптимального функціонування в ньому. Стратегія загальної діяльності обирається у ранньому дитинстві і може, за певних обставин, трохи змінюватися у подальшому, враховуючи новий досвід та потреби повсякденного життя [1].

Комплекс неповноцінності є результатом негативного досвіду і взаємовідносин особистості з оточуючим світом. У той же час, компенсація і прагнення до досконалості виражають способи, якими людина намагається знайти оптимальні шляхи реалізації свого «Я» через використання набутого досвіду, загальних знань і відомих стратегій реакції на виклики навколишнього світу. Фіктивні цілі, сформовані в дитинстві, можуть залишатися в пам'яті протягом багатьох років і впливати на структуру особистого досвіду, як помилкові чи мотиваційні фактори. Досвід стосунків з братами і сестрами, а також їх наявність чи відсутність в дитинстві, може визначити різні стилі поведінки дорослої особистості та її суспільну адаптацію і продуктивність. Усі ці психологічні конструкти гармонізуються у загальній системі розвитку свідомості, і це стає можливим тільки завдяки досвіду використання всіх ресурсів і потенціалу під час соціальної зрілості особистості [3].

Методологія індивідуальної психології прагне розширити наше розуміння людини шляхом дослідження того, як вона ставиться до своїх соціально визначених завдань. Ця лінія поведінки розкриває перед психологом її характер, мотивацію, фізичні і духовні прагнення. Вона також дозволяє вивчити перші спроби дитини протистояти зовнішньому світу, формує її намагання подолати труднощі власною волею.

Таким чином, Адлеріанська психологія наголошує на важливості соціальних почуттів і спільності у формуванні нашої поведінки та стосунків. Цей підхід припускає, що почуття неповноцінності може спонукати людей до прагнення переваги. Також передбачається вивчення способу життя клієнта, його особистої історії та почуття неповноцінності з метою стимулювання соціального інтересу і розроблення більш здорових стратегій подолання труднощів.

Іншими словами, Адлер визнавав, що досвід і вчинки людини формують її життєвий шлях і відображають внутрішні психологічні особливості. Його підхід покладав акцент на важливість розуміння цього взаємозв'язку між індивідуальним досвідом та життєвим шляхом для вивчення та розвитку особистості.

**Список літератури**

1. Адлер, А. (1997). Наука жить/Альфред Адлер; [пер. с англ. и нем.]. *Юдин АА, Любченко ЕО-Киев: Port-Royal*.
2. Фурман, А. А. (2012). Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера. *Психологія і суспільство*, (3 (49)), 78-94.
3. DeRobertis, E.M. (2022). The Invisible, Revolutionary, Prophetic Alfred Adler: A Personal Journey. *The Journal of Individual Psychology* *78*(1), 56-63. <https://doi.org/10.1353/jip.2022.0008>.
4. Ünverdi, B. (2022). A Review of the Relationship Between Individual Psychology and Spirituality. Spiritual Psychology and Counseling , 7 (2) , 221-244 . <https://doi.org/10.37898/spc.2022.7.2.178>