**УДК 159.9.072:371**                                  **Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA,**

Phd,

Department of Sociology and Social Anthropology,

Faculty of Humanities,

AGH University of Science аnd Technology,

Krakow, Poland

**THE EFFECTIVENESS OF ART THERAPY ACCORDING**  
**TO FUTURE TEACHERS**

In this publication, art therapy is understood as one of the most effective ways of reducing stress, inter alia by reducing tension and releasing negative emotions. The article analyses the results of survey conducted on the total number of 218 students, representing technical faculties of the Academy of Mining and Metallurgy (AGH) in Kraków, and students of the humanities (Pedagogy) at the Humanitas University in Sosnowiec respectively (future teachers). The results obtained showed the complexity of interpretations related to art therapy as a means of reducing stress levels. Furthermore, the research made it possible to formulate conclusions concerning the forms of art therapy preferred by respondents and the impact of other variables (e.g. sex) on the results. What is interesting, as compared to the male respondents, the female students were more convinced about the effectiveness of art therapy and presented a variety of ideas related to its practical application.

**Key** **words:** art therapy, stress levels, relationships in the group, forms of art therapy.

The simplest definition of art therapy has been introduced by Henryk Grzegorzewski, describing it as a therapy through art, focusing on the use of art by adults and children [9].

**The use of art therapy.**This method can be widely used in different areas. In education it helps to expand the horizons of pupils and their comprehensive development, especially in terms of emotional maturation. Its recreational function makes it easy to take a break from everyday life and to relax. According to Professor Dykcik art therapy is “(...) a system of actions aimed at education, recreation, prevention and correction of disorders regardless of age, location and quality of life" [4].

In summary, art therapy is a conscious use of widely understood creativity for healing purposes, and particularly to reduce the level of tension and stress through the use of various types of techniques related to the broad spectrum of art.

**Description of the research.**The aim of this study was to obtain knowledge of the perception of art therapy by students as a method of preventing high levels of stress. The results of surveys, which was conducted on a group of students of technical faculties at the Academy of Mining and Metallurgy (AGH) in Kraków and students of the humanities (Pedagogy) at the Humanitas University in Sosnowiec, show the diversity of interpretations of the phenomenon of art therapy and makes it possible to take a look at how this method is perceived by Polish society – in this case by a group of young people.

The results presented below come from my own research, conducted on 218 students in November, in the academic year 2014-2015.

**Characteristics of survey participants.**The first part of the results here are based on the technical students representing various fields of study at the AGH University of Mining and Metallurgy, and the second part – the humanities students, i.e. Pedagogy students of the Humanitas University in Sosnowiec . Both groups are trained to become teachers.

**Gender and age of respondents.**The surveys started with demographic questions. In the group of 218 students, women accounted for 26% of all respondents, and men for 74%. Most of the respondents were first year students. They were mostly studying Mechanical Engineering (MiBM), and the least number of students came from Production Engineering.

The age of respondents ranges from 18 to 21. Most respondents, as many as 81%, were students at the age of 19, 8% of students aged 20, 6% – 18 and only 1% – 21.The majority, as many as 74% of survey respondents were men and only 26% were women. The study included students of various technical faculties at AGH: Mechanical Engineering (MiBM), Energetics, Teleinformatics, Automation and Robotics (AiR), Mechanical Engineering and Material Handling (IMIM), Chemical Technology, Electrical Engineering, Production Engineering. Most of the students came from Mechanical Engineering (MiBM), and the smallest group was from Production Engineering. The first request of the survey was to select the art forms which students associate with art therapy.

Most of them have chosen music (30%) whereas dancing and painting took respectively second and third place. The least common answers concerned sculpture with 11% and cinema at 8%. When looking at the answers from female students, it turned out that 28% of them associate music with art therapy. In the second place there was dance (23%), followed by painting with 19%, then theater – 15%, cinema – 8% and sculpture – 7%. Similar to the answers from women, 30% of men associate music with the art therapy, the second place took painting (20%), followed by dancing (14%) on a par with theater (also 14%), then sculpture (13%) and cinema (8%, same percentage as by female students).

Then students were asked about the key aspect of this study, which is if they think that art therapy is important in reducing stress levels. The results have shown that the majority of respondents (67%) consider art therapy to be an important factor in reducing stress. It concerns the vast majority of female students (96%) and only 57% of male students, who approached the effectiveness of art therapy in reducing stress levels with greater distance. 18% of men do not believe in the effectiveness of the art therapy.

The most commonly used form of art therapy is listening to music. In music therapy, meaning relaxing through music, there are two types of therapies – active and receptive. Receptive music therapy is based mainly on listening to different songs and sounds which may be activating or relaxing. This form of therapy is used by up to 55% of respondents.

In contrast, active music therapy is literally playing instruments. This form of therapy is used by 4% of respondents. This method is often accompanied by choreotherapy, also called movement therapy. Dancing, music and movement exercises as well as improvised movement are the main elements of this therapy. 10% of respondents use dancing. The same percentage marked cinema as a way of relaxation. Drawing - just the same as theater – gained 7%. Painting, understood as admiring paintings, which is a receptive form of art therapy, is preferred to a lesser extent (4%) than drawing (active art therapy through fine arts – 7%).

More than half of female students (58%) say that they have not used art therapy which is still much less than 86% in case of male students.

Another question was: "Would you like, as a student, to attend art therapy classes?" 54% of female students would like to attend art therapy classes, 25% would not want to and 21% have no opinion on this subject. Male students have a completely different approach to art therapy. 42% of them did not wish to attend art therapy classes. 33% of respondents had no opinion on this subject, and only 25% (compared to women) would like to have such classes.

The next question in the survey was: "What forms of artistic expression are relaxing for you?" The respondents had to make a choice between the following answers: dancing, music, cinema, theater, sculpture, painting or enter other forms of expression. Respondents most frequently chose music (41%), followed by movies (22%), dancing (14%) and theater (12%) as a form of artistic expression relaxing them best. Sculpture was chosen by the lowest number of respondents (2%). These results looked pretty similar when split between men and women. Both groups prefer music as the most relaxing art form. Painting and sculpture were least popular.

The survey included also a question, if according to students, co-creation has a positive influence on improving relations in a group. 74% of respondents believe that co-creation has a positive influence on improving relations in a group and 18% have no opinion on this subject, while 8% of respondents do not see a correlation between co-creation and improvement of the relations in the group.

When looking at women and men separately, the results show that the majority of women (84%) strongly believe that co-creation has an impact on improved relations in a group. 12% of female students have the opposite opinion, and 4% have no opinion. When it comes to men, 70% of them believe that co-creation improves relations in a group and only 7% have the opposite opinion.

The last question addressed to male and female students was: "Do you have an idea of how to more widely use and promote art therapy as an effective method of reducing stress?"

Analysis of the survey results shows that only 26% of respondents in the surveyed group have an idea for a wider use and propagation of art therapy. As many as 74% of respondents have no opinion on this subject.

The distribution of results indicates that only 40% of women have an idea for wider use and propagation of art therapy as an effective method to reduce stress. But it's still a higher percentage in comparison to the group of men, where only 18% of respondents have such ideas.

Importance of art therapy in reducing the level of stress according to humanities students (future teachers).

All participants of the survey, the results of which are described below, are students of pedagogy – 85% in the first year and 15% in the second year of their study. The majority, as many as 81% of survey respondents, were women and only 19% were men. The age of female respondents ranges between 19 and 45 years and most of them were the age of 24-35. In case of men, majority of male students were at the age of 19-24 (60%).

The first request of the survey was to select the art forms which students associate with art therapy. Most students have chosen music (23%). Painting and dancing took respectively second and third place. The least common were theater with 13% and sculpture with the same result.

When it comes to the differentiation between female and male students, the preferences for different art forms are distributed pretty similarly. Both groups have chosen music as the leader (23% and 24%). Sculpture and theater were chosen the least.

Then students were asked about the key aspect of this study, which is if they think that art therapy is important in reducing the stress levels. The vast majority of respondents (94%) considered art therapy to be an important factor in minimizing stress. All women were convinced about it, but in case of men, the answers were diversified: 60% consider art therapy to be an effective form of stress reduction, which is a much lower number than in the case of women. 20% of men do not believe in the ability of art therapy to reduce stress.

The third question of the survey was as follows: Have you used art therapy before? The majority of respondents answered “No”. Some of them however have used art therapy and music was among the most frequently chosen art forms. 35% of women declared that they have used music as art therapy. Dancing, painting and drawing were chosen respectively by 15% of them, followed by cinema and theater with the result of 10% each. As for surveyed men, they mostly had no experience with art therapy either. Two of the participants have used art therapy but they did not mention any specific art form.

The next question in the survey concerned the willingness of the respondents to attend art therapy classes. The combined results from male and female students show that 78% of them declared willingness to attend art therapy classes. Only 15% of respondents weren’t interested in it. When it comes to female students only, 81% would like to attend art therapy classes and 14% didn’t want it. In case of men these numbers were 67% and 16% respectively.

Another question in the survey related to forms of artistic expressions, which have a relaxing effect on respondents. When looking at all respondents, music is the leader with 31%, followed by cinema with 22% and dancing – 15%. Sculpture was chosen by the least number of students (4%). Both women and men chose music as the art form which brings them the best relaxation (32% and 30%) followed by cinema with 22% each. Sculpture was the least popular art form with 4% of respondents – none of the men chose this art form.

Another question in the survey related to the impact of co-creation on improving relations in a group. When looking at all respondents together, 85% of them are convinced that co-creation is very important when it comes to improving relations within a group of people and only 15% of them don’t believe in such a correlation. Results from men and women separately are pretty similar, there was only a slightly bigger group of surveyed men who didn’t have any opinion on this subject (20%) in comparison to women (14%).

The last question of the survey concerned ideas for wider use and the promotion of art therapy as an effective method of reducing stress. The vast majority of surveyed men and women stated that they did not have any opinion or any idea for the wider use of art therapy. Some of the ideas given by respondents were for example about introducing art therapy in schools, hospitals and kindergarten. There was also a suggestion to promote art therapy through social media.

**Conclusions from the surveys.**Information collected in the above mentioned surveys relating to the approach of students to art therapy, shows that art therapy can be a great tool for achieving relaxation and the effect of "boosting energy" among students. It also proves that this method is still little known in this social group.

These results also clearly show the need for a wider propagation of art therapy among students. They have learned that art therapy, conducted in a way of fun and in a joyful atmosphere, enables the achievement of very good results when it comes to lowering stress levels. The majority of respondents (67%) considered art therapy to be an important factor in reducing stress.

When it comes to the question about which of the art forms are mostly associated with art therapy, the majority of students marked music (30%), followed by dancing and painting. The least chosen art forms were sculpture (11%) and cinema (8%).

In music therapy, meaning relaxing through music, there are two types of therapies – receptive and active. Receptive music therapy is based mainly on listening to different songs and activating and relaxing sounds. This form of therapy is used by up to 55% of respondents.

In contrast, active music therapy (which is “literally playing instruments”) is used by 4% of respondents. This method is often accompanied by choreotherapy, also called movement therapy. Dancing, music and movement exercises as well as improvised movement to music are the main elements of this therapy.

10% of respondents use dancing. The same percentage of students marked cinema as a way to relax. Theatre was chosen by 7% of students and drawing (just like theater) accounted for 7% of the responses.

74% of respondents believed that co-creation has an influence on improving relations in a group, 18% had no opinion, while 8% did not see a correlation between co-creation and improvement of the relations in a group.

**Gender as a variable affecting the results of research.**A great deal of data on human cognitive functions suggests that gender differences play an extremely important role influencing the results of research. The evidence of differences in the cognitive abilities between men and women tend to be fairly clear [1; 11; 12; 14; 15]. There are opinions situating the reasons for observed differences not only in differing functional asymmetry of the cerebral hemispheres but more in the use of different cognitive styles or strategies for accomplishing various tasks [3; 7; 8, p. 73-99].

In the conducted surveys both similarities and differences in the approach to the phenomenon of "art therapy" was visible in the surveyed women and men. There was no significant statistical difference when it comes to associating various art forms with art therapy. 30% of male students associate music with art therapy in first place (the same as female students), then - painting (20%), followed by dancing and theater (both 14%), then sculpture (13%) and cinema (8%, the same percentage as the female students).

Significant differences appeared however in the approach to the effectiveness of art therapy in reducing stress. Additionally male respondents showed a much bigger distance to the effectiveness of art therapy in reducing stress. Only 57% of them were sure about the effectiveness of this method, which is a very low result compared to women – as many as 96% of female respondents, almost all of the surveyed women, believe in a positive impact from art therapy.

Differences appeared also in declaring a willingness to join art therapy classes. The above research shows that 54% of female students would like to take part in art therapy classes, 25% would not be interested in it and 21% have no opinion. Male students have a completely different approach to art therapy classes, as only 25% of them would like to have such classes, whereas 42% weren’t interested in art therapy classes, and 33% did not have an opinion on this subject.

As many as 84% of surveyed women strongly believe that co-creation has a positive influence on improving relations in a group, 12% think the opposite, and only 4% have no opinion on this subject.

70% of men believe that the co-creation has an influence on improving relations in a group. Only 7% have the opposite opinion, while 23% have no opinion on this subject. According to the results of this research, as many as 82% of men do not have an idea for a the wider use and propagation of art therapy as an effective method to reduce stress. A further breakdown of the results indicates that only 40% of women have ideas on how to more widely use and promote art therapy as an effective method to reduce stress, but it's still a higher percentage in comparison to the group of men, where only 18% of respondents have such ideas.

The survey carried out among the technical students (the future teachers) show that only a small percentage of them has an idea of vaster use and promotion of art therapy as an effective method of coping with stress. On the other hand, the humanities (Pedagogy) students proposed introduction of art therapy to schools, hospitals and kindergartens. Seventeen respondents were for this solution. However, none of them provided any concrete ideas as to the implementation of art therapy. Three persons suggested promotion of art therapy in social media. Women manifested greater creativity.

**Conclusions.**It is generally known that there are numerous and differentiated ways of coping with stress. In their everyday work, teachers are threatened with various types of stress. On the one hand, they are subject to evaluation procedures and control from the side of their superiors, on the other they are under pressure of students and their parents. In the school, they concentrate mainly on cognitive processes of their pupils. They should relieve the school stress in different ways, for instance reading books, and involving themselves in creative processes which are beneficial to the human psyche.

The results of the survey indicate that art therapy constitutes one of the most effective ways to decrease the level of stress through, among others, a decrease in tension and release of negative emotions. The above results showed the diversity of interpretations related to art therapy and made it possible to formulate conclusions concerning the attitude of students (future teachers) towards art therapy as a means of diminishing the level of stress.

It is worthwhile remembering that: ”Art constitutes an attempt at finding the meaning and purpose of life on the way of one’s personal development. With its help, we tame fears, anxieties or stress. The vast range of artistic techniques make it possible to locate the problem, name it, understand and defeat. Through acts of creation man better knows himself, his values and needs, his ways of perceiving the world and other humans. Creativity is a veiled reflection of such discoveries” [10, s. 88].

Art therapy is crucial for emotional development, particularly in the teacher profession, in which the emotional balance is indispensable. Furthermore, art therapy enriches imagination which enables the teacher act creatively. Therefore teachers should supplement their list of ways of coping with stress with this method. There are numerous art therapy techniques that can be considered, related to graphics, drawing, painting, sculpture, applied art (photography, posters), decorative art, music, film, choreography.

Art therapy can be beneficial both to teachers and their students. Therefore it is important that teachers should present their students with this method showing them its effectiveness in reducing and eliminating tensions.

**LITERATURE**

1. Annett M. Left, right, hand and brain: The right shift theory / M. Annett. – Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1985. – 474 p.
2. Babecki P. J. Arteterapia w praktyce. Badanie efektywności metody terapeutycznej stosowanej przez zawodowego arteteraputę Halinę Szejak vel Żeak: Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Królickiego w Studium Edukacji Ekologicznej / P. J. Babecki. – Wrocław : Centrum Terapii Naturalnej, 2003. – 47 s.
3. Bryden M. P. Laterality: functional asymmetry in the intact brain / M. P. Bryden. – New York : Academic Press, 1982. – 336 p.
4. Dykcik W. Poszukiwanie nowatorskich i alternatywnych koncepcji indywidualnej rehabilitacji oraz społecznej integracji osób niepełnosprawnych – aktualnym wyzwaniem praktyki edukacyjnej / W. Dykcik // Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / Red. W. Dykcik, B. Szychowiak. – Poznań : WN UAM, 2002. – S. 25–45.
5. Gładyszewska-Cylulko J. Arteterapia w pracy pedagoga / J. Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : Impuls, 2011. – 130 s.
6. Grzegorzewski H. Szkice o arteterapii / H. Grzegorzewski. – Katowice : US, 2005. – 45 s.
7. Halpern D. A process-oriented model of cognitive sex differences / D. Halpern, T. Wright // Learning and Individual Differences. – 1996. – No. 8. – P. 3–24.
8. Herman-Jeglińska A. Różnice między kobietami a mężczyznami w zdolnościach poznawczych i organizacji funkcjonalnej mózgu: wpływ płci psychicznej / A. Herman-Jeglińska // Przegląd Psychologiczny. –1999. – Nr. 1–2. – Vol. 42. – S. 73–99.
9. Juszczyk A. Znaczenie twórczości w życiu człowieka / A. Juszczyk // Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja samorealizacja-wsparcie. – Katowice, 2005. – S. 150–153.
10. Linek A. Arteterapia – poznanie i wyrażenie siebie / A. Linek // Nauki Humanistyczne. – 2012. – Nr. 4 (1). – S. 82–88.
11. Linn M.C. Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis / M.C. Linn, A.C. Petersen // Child Development. – 1985. – Nr. 56. – P. 1479–1498.
12. Maccoby E. E. The psychology of sex differences / E. E. Maccoby, C. N. Jacklin. – Stanford : Stanford University Press, 1974. – 634 p.
13. Masgutowa S. Psychoterapia przez sztukę [Electronic resource] / S. Masgutowa // Forum Psychologiczne. – 1997. – Nr. 1. – Vol. 2. – Available from : <http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=603>.
14. Springer S. P. The puzzle of the left-hander / S. P. Springer, G. Deutsch // Left brain, right brain. – San Francisco, CA : W. H. Freeman,1989. – P. 141–171.
15. Voyer D. Magnitude of sex differences in spatial abilities: A meta-analysis and consideration of critical variables / D. Voyer, S. Voyer, M. P. Bryden // Psychological Bulletin. – 1995. – Nr. 117. – P. 250–270.

**УДК 159.9.072: 371**

**Марія Катажина ГРЕЗОРЗЕВСЬКА,**

Phd,

Кафедра соціології та соціальної антропології,

Факультет гуманітарних наук,

AGH Університет науки і технологій,

Краків, Польща

**Ефективність *лікувальної терапії за майбутніми вчителями***

*У цій публікації, арт-терапія розуміється як один з найбільш ефективних способів зменшення стресу, а саме, шляхом зменшення напруги і вивільнення негативних емоцій. У статті проаналізовано результати опитування проведеного на загальній кількості 218 студентів, які представляють технічні факультети Академії гірничої справи та металургії (AGH) в Кракові, і студентів гуманітарних наук (педагогіка) у гуманітарному університеті в Сосновці відповідно (майбутні вчителі). Отримані результати показали складність інтерпретацій пов'язаних з арт-терапією як засіб зниження рівня стресу. Крім того дослідження дозволило сформулювати висновки щодо форм арт-терапії яким віддають перевагу респонденти і вплив інших змінних (наприклад, статі) на результати. Що цікаво, в порівнянні з чоловіками-респондентами студентки були більш переконані у ефективності арт-терапії і представили різноманітні ідеї пов’язані з її практичним застосуванням.*

**Ключові слова:** арт-терапія, рівень стресу, відносини в групі, форми арт-терапії.

Найпростіше визначення арт-терапії було введене Генріком Гжегожевським, що описує його як терапію через мистецтво, зосереджуючись на використані мистецтва дорослими та дітьми[9].

**Використання арт-терапії:** Цей метод може бути широко використаний в різних областях. В освіті вона допомагає розширити горизонти учнів та їх всебічний розвиток, особливо з точки зору емоційного дозрівання. Його рекреаційна функція дозволяє легко відпочити від повсякденного життя і розслабитися. За словами професора Дикцик, терапія є "(...) система дій спрямованих на освіту, відпочинок, профілактику і корекцію розладів незалежно від віку, розташування і якість життя[4].

Як підсумок арт-терапія - це свідоме використання широкого розуміння творчості в цілях оздоровлення і особливо для зниження рівня напруженості і стресу через використання різних методів, пов'язаних з широким спектром мистецтва.

**Опис дослідження:** Метою цього дослідження було отримати знання про сприйняття арт-терапії студентами як метод запобігання високого рівня стресу. Результати опитувань, які проводилися на групі студентів технічних факультетів Академії гірничої та металургійної промисловості (AGH) у Кракові і студентів гуманітарних наук (педагогіка) у гуманітарному університеті Сосновиця, показали різноманітність інтерпретацій феномена арт-терапії і дає можливість подивитися, як цей метод сприймається польським суспільством - в даному випадку групою молодих людей.

Результати наведені нижче, є результатом мого власного дослідження, проведеного на 218 студентах у листопаді, в 2014-2015 навчальному році.

**Характеристика учасників опитування:** Перша частина результатів базується на технічних студентах, що представляють різні галузі навчання в гірничо-металургійному університеті (AGH) і друга частина - студенти гуманітарних наук, педагогічні студенти гуманітарного університету Сосновиця. Обидві групи готуються до того щоб стати вчителями.

**Стать та вік респондентів**: Опитування розпочалися з демографічних питань. У групі з 218 студентів, жінки становили 26% всіх респондентів, а чоловіки 74%. Більшість респондентів були студентами першого курсу. В основному вони вивчали машинобудування (MiBM), а найменше число студентів - з інженерної техніки.

Вік респондентів коливається від 18 до 21 року. Більшість респондентів, аж 81%, були студентами у віці 19, 8% студентів у віці 20, 6% - 18 і лише 1% - 21. Більшість, аж 74% опитаних респондентів були чоловіки і тільки 26% жінки. У дослідження були включені студенти різних технічних факультетів в AGH: машинобудування(MiBM), енергетики, телеінформатики, автоматики та робототехніки (AiR), машинобудування і обробка матеріалів (IMIM), хімічна технологія, електротехніка, інженерна техніка. Більшість студентів була з машинобудування (MiBM) і найменша група була з інженерної техніки. Перший запит опитування полягав у виборі форм мистецтва, які студенти асоціюють з арт-терапією.

Більшість з них вибрали музику (30%), тоді як танці і живопис зайняв відповідно друге і третє місце. Найменш поширені відповіді стосувалися скульптури - 11% і кіно - 8%. Дивлячись на відповіді студенток виявилося, що 28% з них асоціюють музику з арт-терапією. На другому місці - танець (23%), живопис - 19%, театр - 15%, кіно - 8%, скульптура - 7%. Подібно до відповідей жінок, 30% чоловіків асоціювали музику з арт-терапією, друге місце зайняв живопис (20%), далі йдуть танці (14%) нарівні з театром(також 14%), потім скульптурою (13%) і кіно (8%, такий же відсоток як і в студенток).

Потім студентів запитали про ключовий аспект цього дослідження, якщо вони вважають, що арт-терапія важлива для зниження рівня стресу. Результати показали, що більшість респондентів (67%) вважають, арт-терапію важливим чинником зниження стресу. Це стосується переважної більшості студенток (96%) і лише 57% студентів-чоловіків, які підійшли до ефективності арт-терапії у зниженні рівня стресу з більшою відстанню. 18% чоловіків не вірять у ефективність арт-терапії.

Найбільш поширеною формою арт-терапії є прослуховування музики. У музичній терапії, що означає розслаблення через музику, існує два типи терапії – активний і сприйнятливий. Рецептивна музична терапія базується, головним чином, на прослуховуванні різних пісень і звуків, які можуть активізувати або розслабляти. Ця форма терапії використовується до 55% респондентів.

У порівнянні, активна музична терапія буквально грається на інструментах. Ця форма терапії використовується 4% респондентів. Цей метод часто супроводжує хореотерапією, а також називається руховою терапією. Танцюючі, музичні та рухові вправи, а також імпровізовані рухи є основними елементами цієї терапії. Танцюють 10% респондентів. Такий же відсоток позначив кіно як спосіб розслаблення. Малювання – так само, як театр набрав 7%. Живопис, що розуміється як захоплення картинами, який є рецептивною формою терапії, у переважній меншості (4%), ніж малювання (активна арт-терапія через образотворче мистецтво – 7%).

Більше половини студенток (58%) стверджують, що не використовували арт-терапію, що є значно менше 86% у випадку студентів-чоловіків.

Ще одне запитання: “Чи хотіли б ви, як студент, відвідувати класи терапії?” 54% студенток хотіли б відвідувати класи терапії. 25% не хочуть, а 21% не мають думки з цього приводу. У чоловіків-студентів є зовсім інший підхід до арт-терапії. 42% з них не бажали відвідувати класи терапії. 33% респондентів не мали думки з цього приводу, і лише 25% (порівняно з жінками) хотіли б мати такі заняття.

Наступне запитання в опитуванні: “Які форми художнього вираження розслабляють для вас?” Респонденти повинні були зробити вибір між такими відповідями: танці, музика, кіно, театр, скульптура, малювання чи ввести інші форми вираження. Респонденти найчастіше вибирали музику (41%), наступними були фільми (22%), танці (14%), і театр (12%) як форма художнього вираження, що розслабляє найкраще. Скульптура була обрана найменшою кількістю респондентів (2%). Ці результати виглядали досить схожими, при розподілі між чоловіками та жінками. Обидві групи віддають перевагу музиці як найбільш релаксаційній формі мистецтва. Живопис і скульптура були найменш популярні.

Опитування також включало питання, чи на думку студентів, спільне творення позитивно впливає на покращення відносин в групі. 74% респондентів вважають, що спільне творення позитивно впливає на покращення відносин у групі і 18% не мають думки з цього приводу, інші 8 % респондентів не бачать взаємозв'язку між спільним творенням і поліпшенням відносин у групі.

Дивлячись на жінок і чоловіків окремо, результати показують, що більшість жінок (84%) твердо вірять, що спільне створення впливає на покращення відносин у групі. 12% студенток мають протилежну думку, а 4% не мають думки. Що стосується чоловіків, 70% з них вважають, що спільне творення покращує відносини в групі і лише 7% мають протилежну групу.

Останнє питання для студентів і студенток було: “Чи є у вас уявлення про те, як більш широко використовувати та сприяти терапії мистецтва як ефективний метод зниження стресу”

Аналіз результатів дослідження показує, що лише 26% респондентів у досліджуваній групі мають ідею для більш широкого використання та пропагування арт-терапії.

Розподіл результатів свідчить про те, що лише 40% жінок мають ідею для більш широкого використання та пропагування арт-терапії як ефективного методу зниження стресу. Але ц еще більший відсоток порівняно з групою чоловіків, де такі ідеї мають лише 18% респондентів.

Важливість арт-терапії в зниженні рівня стресу за даними гуманітарних студентів (майбутніх вчителів).

Усі учасники опитування, результати яких описані нижче – студенти педагогіки – 85% у перший рік і 15% на другому курсі. Більшість, аж 81% респондентів опитування, були жінками і лише 19% були чоловіками. Вік респондентів становить від 19 до 45 років, більшість з яких - 24-35 років. У чоловіків більшість студентів-чоловіків були у віці 19-24 років (60%).

Перший запит опитування полягав у виборі форм мистецтва, які студенти асоціюють з арт-терапією. Більшість студентів вибрали музику (23%). Живопис і танці займали відповідно друге і третє місце. Найменш поширеними були театр з 13% і скульптура з тим же результатом.

Коли мова йде про диференціацію між студентками та студентами, переваги для різних форм мистецтва розподілені досить аналогічно. Обидві групи обрали музику як лідера (23% і 24%). Найменше були обрані скульптура та театр.

Потім студентів запитали про ключовий аспект цього дослідження, якщо вони вважають, що арт-терапія важлива для зниження рівня стресу. Переважна більшість респондентів (94%) вважали терапію як важливий фактор мінімізації стресу. Всі жінки були переконані в цьому, але у випадку чоловіків відповіді були різноманітними: 60% вважають, що арт-терапія є ефективною формою зниження стресу, це набагато менше число, ніж у випадку жінок. 20% чоловіків не вірять у здатність арт-терапії знижувати стрес.

Третє питання опитування було таким: Чи використовували ви раніше арт-терапію? Більшість респондентів відповіли “Ні”. Деякі з них, однак, використовували арт-терапію, а музика була однією з найчастіше обраних форм мистецтва. 35% жінок заявили, що використовували музику як арт-терапію. Танці, живопис і малювання були обрані відповідно 15% з них, за ними слідують кіно і театр з результатом по 10% кожен. Що стосується опитаних чоловіків, вони переважно не мали досвіду з арт-терапією. Двоє з учасників використовували арт-терапію, але вони не згадували жодного конкретного виду мистецтва.

Наступне питання в опитуванні стосувалося бажання респондентів відвідувати класи терапії. Спільні результати від чоловіків і студенток показують, що 78% з них заявили про готовність відвідувати класи терапії. Лише 15% респондентів не були зацікавлені в цьому. Що стосується тільки студенток, то 81% хотіли б відвідувати класи терапії, а 14% цього не хотіли. У чоловіків це число становило 67% і 16% відповідно.

Інше питання в опитуванні, пов'язане з формами художнього вираження, які мають розслаблюючий вплив на респондентів. Дивлячись на всіх респондентів, музика є лідером з 31%, за нею слідують кіно з 22% і танці - 15%. Скульптура була обрана найменшою кількістю студентів (4%). І жінки, і чоловіки обирали музику як мистецтво, що приносить їм найкращу релаксацію (32% і 30%), потім кіно з 22%. Скульптура була найменш популярною формою мистецтва з 4% респондентів - жоден з чоловіків не вибрав цей вид мистецтва.

Ще одне питання в опитуванні стосувалося впливу спільного творення на поліпшення відносин у групі. Дивлячись на всіх респондентів разом, 85% з них переконані, що спільне творення дуже важливе, коли йдеться про поліпшення відносин в групі людей, і лише 15% з них не вірять у такий взаємозв'язок. Результати від чоловіків і жінок окремо дуже схожі, була лише трохи більша група чоловіків, які не мали жодної думки з цього приводу (20%) у порівнянні з жінками (14%).

Останнє питання опитування стосувалося ідей для більш широкого використання і пропагування арт-терапії як ефективного методу зниження стресу. Переважна більшість опитаних чоловіків і жінок заявили, що не мають жодної думки або будь-яка ідея для більш широкого використання арт-терапії. Деякі ідеї респондентів, наприклад, стосувалися запровадження арт-терапії в школах, лікарнях та дитячих садах. Існувала також пропозиція просувати терапію мистецтвом через соціальні медіа.

**Висновки з опитувань.** Інформація, зібрана у вищезгаданих дослідженнях стосовно підходу студентів до арт-терапії, показує, що арт-терапія може бути прекрасним інструментом для досягнення релаксації і ефект "підвищення енергії" серед студентів. Це також доводить, що цей метод ще мало відомий у цій соціальній групі.

Ці результати також чітко показують необхідність більш широкого поширення арт-терапії серед студентів. Вони дізналися, що це терапія, проводиться у спосіб веселощів і в радісній атмосфері, що дозволяє досягти дуже хороших результатів коли справа доходить до зниження рівня стресу. Більшість респондентів (67%) вважають арт-терапію важливим чинником зниження стресу.

Коли мова йде про те, які з форм мистецтва в основному пов'язані з арт-терапією, більшість студентів відзначили музику (30%), потім танці і живопис. Найменш обраними формами мистецтва були скульптура (11%) і кіно (8%).

У музичній терапії, тобто розслаблюючи музику, є два типи терапії – сприйнятлива та активна.

Рецептивна музична терапія базується, головним чином, на прослуховуванні різних пісень, активації та розслаблюванні звуків. Ця форма терапії використовується до 55% респондентів.

Навпаки, активну музичну терапію (яка буквально грається на інструментах) використовують 4% опитаних. Цей метод часто супроводжується хореотерапією, яка також називається руховою терапією. Основними елементами цієї терапії є танцювальні, музичні та рухові вправи, а також імпровізований рух до музики.

Танцюють 10% респондентів. Такий же відсоток учнів відзначив кіно як спосіб розслабитися. Театр був обраний 7% студентів, а живопис (як і театр) склав 7% відповідей.

74% респондентів вважають, що спільна творчість впливає на покращення відносин у групі, 18% не мали жодної думки, 8% не бачили взаємозв'язку між спільною творчістю і поліпшенням відносин у групі.

**Гендер як змінна впливає на результати досліджень.** Багато даних про когнітивні функції людини передбачають що гендерні відмінності відіграють надзвичайно важливу роль, що впливає на результати досліджень. Докази відмінностей у когнітивних здібностях між чоловіками і жінками, як правило, досить чіткі [1; 11; 12; 14; 15]. Є думки, що обґрунтовують причини для спостережуваних відмінностей не тільки в різній функціональній асиметрії півкуль головного мозку але більше у використанні різних когнітивних стилів або стратегій для виконання різних завдань [3; 7; 8, p. 73-99].

У проведених дослідженнях обидві подібності та відмінності у підході до явища "арт-терапія" були помітні у опитаних жінок і чоловіків. Не було істотної статистичної різниці, коли мова йшла про асоціацію різних форм мистецтва з арт-терапією. 30% студентів-чоловіків асоціюють музику з арт-терапією що є на першому місці (так само, як і в студенток), потім - живопис (20%), потім танці та театр (14%), тоді скульптура (13%) і кіно (8%, той же відсоток, як і в студенток).

Проте виявилися суттєві відмінності у підході до ефективності арт-терапії у зниженні стресу. Крім того, чоловіки показали набагато більше нерозуміння ефективності арт-терапії для зниження стресу. Лише 57% з них були впевнені в ефективності цього методу, що є дуже низьким результатом порівняно з жінками - 96% жінок-респондентів, майже всі опитані жінки вірять у позитивний вплив від арт-терапії.

Відмінності з'явилися і в заяві про готовність приєднатися до класів терапії. Вище наведені дослідження показують, що 54% студенток хотіли б взяти у класах арт-терапії, 25% не будуть зацікавлені в цьому, а 21% не мають думки. Студенти-чоловіки мають зовсім інший підхід до класів терапії, тільки 25% з них хотіли б мати такі класи, 42% не були зацікавлені у заняттях з арт-терапії, а 33% не мали думки з цього приводу.

84% опитаних жінок вважають, що спільна творчість позитивно впливає на покращення відносин у групі, 12% вважають навпаки, і лише 4% не мають жодної думки з цього питання.

70% чоловіків вважають, що спільна творчість впливає на поліпшення відносин у групі. Лише 7% мають протилежну думку, а 23% не мають думки з цього приводу. За результатами цього дослідження, 82% чоловіків не мають ідеї для більш широкого використання і поширення арт-терапії як ефективного методу зниження стресу. Подальший аналіз результатів показує, що лише 40% жінок мають ідеї щодо більш широкого використання і пропагування арт-терапії як ефективного методу для зниження стресу, але це ще вищий відсоток порівняно з групою чоловіків, де такі ідеї мають лише 18% респондентів.

Опитування, проведене серед технічних студентів (майбутніх учителів) показують, що лише невелика частина з них має уявлення про більш широке використання і пропагування арт-терапії як ефективного методу боротьби зі стресом. З іншого боку, гуманітарні (педагогічні) студенти запропонували впровадження арт-терапії до шкіл, лікарень та дитячих садків. За це рішення було 17 респондентів. Однак жоден з них не надав ніяких конкретних ідей щодо впровадження арт-терапії. Три особи запропонували просування арт-терапії в соціальних мережах. Жінки проявляли більшу творчість.

**Висновки.** Загальновідомо, що існують численні та диференційовані способи боротьби зі стресом. У своїй повсякденній роботі вчителям загрожує різний тип стресу. З одного боку, вони підлягають процедурам оцінки та контролю з боку їх керівників, з іншого боку вони знаходяться під тиском учнів та їхніх батьків. У школі вони концентруються переважно на пізнавальних процесах своїх учнів. Вони повинні по-різному знімати стрес у школі, наприклад, читання книг і залучення до творчих процесів, які є корисними для людської психіки.

Результати дослідження показують, що арт-терапія є одним з найефективніших способів зниження рівня стресу, через зокрема, зниження напруженості і вивільнення негативних емоцій. Наведені результати показали різноманітність інтерпретацій, пов'язаних з арт-терапією і дало змогу сформулювати висновки щодо ставлення студентів (майбутніх учителів) до арт-терапії як засіб зменшення рівня стресу.

Варто пам'ятати: «Мистецтво є спробою знайти сенс і мету життя на шляху розвитку особистості. З її допомогою ми приборкуємо страхи, тривоги або стреси. Широкий спектр художніх прийомів дає змогу знайти проблему, назвати її, зрозуміти і перемогти. Через дії творіння чоловік, краще знає себе, свої цінності та потреби, способи сприйняття світу та інших людей. Творчість - це приховане відображення таких відкриттів» [10, s. 88].

Арт-терапія має вирішальне значення для емоційного розвитку, особливо в педагогічній професії, в якій емоційна рівновага необхідна. Крім того, арт-терапія збагачує уяву, що дозволяє вчителю діяти творчо. Тому вчителі повинні доповнити свій список способів подолання стресу цим методом. Існують численні методики арт-терапії, які можна розглядати, пов'язані з графікою, малюнком, живописом, скульптурою, прикладним мистецтвом (фотографія, плакати), декоративним мистецтвом, музикою, кіно, хореографією.

Арт-терапія може бути корисною як для вчителів, так і для їх учнів. Тому важливо, щоб вчителі презентували своїм студентам цей метод, показавши їх ефективність у зменшенні та усуненні напруженості.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Annett M. Left, right, hand and brain: The right shift theory / M. Annett. – Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1985. – 474 p.
2. Babecki P. J. Arteterapia w praktyce. Badanie efektywności metody terapeutycznej stosowanej przez zawodowego arteteraputę Halinę Szejak vel Żeak: Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Królickiego w Studium Edukacji Ekologicznej / P. J. Babecki. – Wrocław : Centrum Terapii Naturalnej, 2003. – 47 s.
3. Bryden M. P. Laterality: functional asymmetry in the intact brain / M. P. Bryden. – New York : Academic Press, 1982. – 336 p.
4. Dykcik W. Poszukiwanie nowatorskich i alternatywnych koncepcji indywidualnej rehabilitacji oraz społecznej integracji osób niepełnosprawnych – aktualnym wyzwaniem praktyki edukacyjnej / W. Dykcik // Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / Red. W. Dykcik, B. Szychowiak. – Poznań : WN UAM, 2002. – S. 25–45.
5. Gładyszewska-Cylulko J. Arteterapia w pracy pedagoga / J. Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : Impuls, 2011. – 130 s.
6. Grzegorzewski H. Szkice o arteterapii / H. Grzegorzewski. – Katowice : US, 2005. – 45 s.
7. Halpern D. A process-oriented model of cognitive sex differences / D. Halpern, T. Wright // Learning and Individual Differences. – 1996. – No. 8. – P. 3–24.
8. Herman-Jeglińska A. Różnice między kobietami a mężczyznami w zdolnościach poznawczych i organizacji funkcjonalnej mózgu: wpływ płci psychicznej / A. Herman-Jeglińska // Przegląd Psychologiczny. –1999. – Nr. 1–2. – Vol. 42. – S. 73–99.
9. Juszczyk A. Znaczenie twórczości w życiu człowieka / A. Juszczyk // Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja samorealizacja-wsparcie. – Katowice, 2005. – S. 150–153.
10. Linek A. Arteterapia – poznanie i wyrażenie siebie / A. Linek // Nauki Humanistyczne. – 2012. – Nr. 4 (1). – S. 82–88.
11. Linn M.C. Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis / M.C. Linn, A.C. Petersen // Child Development. – 1985. – Nr. 56. – P. 1479–1498.
12. Maccoby E. E. The psychology of sex differences / E. E. Maccoby, C. N. Jacklin. – Stanford : Stanford University Press, 1974. – 634 p.
13. Masgutowa S. Psychoterapia przez sztukę [Electronic resource] / S. Masgutowa // Forum Psychologiczne. – 1997. – Nr. 1. – Vol. 2. – Available from : <http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=603>.
14. Springer S. P. The puzzle of the left-hander / S. P. Springer, G. Deutsch // Left brain, right brain. – San Francisco, CA : W. H. Freeman,1989. – P. 141–171.
15. Voyer D. Magnitude of sex differences in spatial abilities: A meta-analysis and consideration of critical variables / D. Voyer, S. Voyer, M. P. Bryden // Psychological Bulletin. – 1995. – Nr. 117. – P. 250–270.