

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З КУРСУ

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

студента IV курсу

групи ІО-21

Журо Георгія Олександровича

Київ – 2015

ЗМІСТ

[ЛЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ 3](#_Toc440933230)

[ЛЕКЦІЯ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ 5](#_Toc440933231)

[ЛЕКЦІЯ 3. ПОНЯТТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 8](#_Toc440933232)

[ЛЕКЦІЯ 4. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 12](#_Toc440933233)

[ЛЕКЦІЯ 5. ПОНЯТТЯ ЕЛІТИ І ЛІДЕРСТВА В СУСПІЛЬСТВІ 15](#_Toc440933234)

[ЛЕКЦІЯ 6. ІДЕОЛОГІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 19](#_Toc440933235)

[ЛЕКЦІЯ 7. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС 22](#_Toc440933236)

[ЛЕКЦІЯ 8. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 24](#_Toc440933237)

# ЛЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

1. Поняття та основний зміст «політики». Політика як теорія і соціальне явище.
2. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Основні методи та функції політології.
3. Історія політичних вчень.

Предмет складається з:

1. Історія політичних вчень;
2. Політичні інституції;
3. Політичні партії, рухи;
4. Міжнародні відносини.

Політика (в політології) розглядається через 3 послідовні сфери, які являють інтерес у політолога та пересічного громадянина щодо політика:

1. Політика визначається як курс, на основі якого визначаються рішення та заходи щодо вдосконалення політичних завдань.
2. Політика визначається як конкретна сфера, де люди і політичні сфери ведуть боротьбу за отримання державної влади.
3. Політика розглядається як мистецтво управляти людьми.

Основні принципи наукового визначення поняття «політика»:

1. Єдність соціально-класового та загальнолюдського.
2. Принцип демократизму.
3. Принцип гуманізму.
4. Моральність політики.

Політологія — це наука про політику та її взаємовідносини з людиною, суспільством та державою. Це певна система знань про політологічні категорії, політичні системи, міжнародні відносини, політоідеологію та історію політичних вчень.

Предметом політології є феномен політичної влади, закономірності її функціонування та розвитку та можливості її використання в суспільстві.

Функції політології:

1. Теоретико-пізнавальна, що означає визначення, систематизацію, пояснення, аналіз, узагальнення і оцінку політичних явищ.
2. Методологічна — охоплює способи, методи і принципи теоретичного дослідження політичної сфери і практичної реалізації знань.
3. Аналітична — накопичення, вивчення і систематизація явищ і фактів політичного життя.
4. Прогрестична — полягає у передбаченні шляхів розвитку політичних процесів та різних варіантів політичної поведінки.
5. Функція політичної соціалізації — полягає у включенні людини в політичне життя.
6. Світоглядна функція.

Методи політології:

1. Історичний.
2. Інституційний.
3. Соціальний (культура, релігія).
4. Імперичний (спостереження, експеримент, аналіз).
5. Системний.
6. Структурно-функціональний.
7. Соціально-психологічний (біхевіорестичний метод) — вивчає поведінку людей.
8. Порівняльний.
9. Метод політичного моделювання.
10. Антропологічний.

# ЛЕКЦІЯ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

1. Основні підходи до вивчення поняття «політична та державна влада».
2. Внутрішня структура та основні функції політичної влади.

Влада — це здатність і потенційна можливість приймати і приводити в дію рішення, що впливають на поведінку і діяльність людей.

Влада — це конструкція, яка примушує людину поважати саму себе через те, що вона видає волю інших за свою власну.

Владні відносини виникають:

1. Наявність партнерів владних відносин.
2. Волевиялення владарюючого стосовно підлеглого.
3. Обов’язкове підкорення тому, хто владарює.
4. Наявність соціальних норм, що закріплюють право одних видавати певне рішення, накази тощо, а інші мають підкорюватись їм.

Політична влада — це здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на діяльність, поведінку людей та їх об’єднань за допомогою волі, авторитету, права та насилля.

Властивості політичної влади:

1. Верховенство (загальний та обов’язковий характер для всіх). Закріплюється в Конституції країни.
2. Моноцентричність — наявність єдиного центру прийняття рішень і певна монополія на можливість приймати закони, розпорядження тощо.
3. Публічність — влада має суспільний (відкритий) характер.
4. Легальне використання сили.
5. Різноманіття ресурсів.
6. Суверенітет — необмеженість і неподільність.
7. Відповідальність перед народом.
8. Вольова спрямованість — право на закон.
9. Примусовість.
10. Легітимність.

Державна влада — це вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний управлінськовладний апарат і володіє монопольним правом на видання законів та інших нормативно-правових актів.

Структура політичної влади: суб’єкт, об’єкт, джерела, ресурси, принципи, функції.

Основні шляхи досягнення влади:

1. Політична революція.
2. Контрреволюція.
3. Політична реформа(и).
4. Політичний переворот.
5. Спадкування.
6. Вибори.

Засоби здійснення влади:

1. Право.
2. Авторитет.
3. Переконання.
4. Традиції.
5. Маніпулювання.
6. Насилля.

Основні джерела влади:

1. Сила.
2. Багатство (матеріальні статки).
3. Соціальне становище в суспільстві.
4. Певна організація
5. Знання (інтелектуальні) та інформація.

Форма прояву влади:

1. Примус.
2. Авторитет.
3. Заохочення.
4. Контроль.
5. Управління.
6. Покарання.

Функції політичної влади (стратегії, на які має звертати увагу управлінська влада):

1. Інтегративна, за умов якої влади прагне інтегрувати соціально-політичні сили та ресурси на загальносоціальне благо, значущі цілі, за рахунок чого буде уникати конфліктів і спрямовувати хід подій.
2. Регулятивна.
3. Функція мотивації.
4. Об’єднувальна (для того, щоб збалансовано працювала політична система).
5. Функція оптимізації політичної системи.
6. Функція соціального контролю.
7. Стабілізуюча, яка забезпечує стабільне функціонування політичної системи, її самовдосконалення, самозбереження та можливе демократичне перетворення.

Суб’єкти політичної влади — це соціальні групи: панівні класи, політичні еліти, окремі люди.

Носії влади — це державні та інші політичні організації, органи і установи, створені для реалізації інтересів політично-домінуючих соціальних груп.

# ЛЕКЦІЯ 3. ПОНЯТТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

1. Погляди на політичну систему та трактування поняття «політична система».
2. Структура та функції політичної системи та механізми її функціонування.
3. Типологія політичних систем.

Політична система — це одна із підсистем суспільства як соціальної системи, що забезпечує здатність суспільства реагувати на потреби індивіда та адаптуватися до умов свого функціонування, здійснювати активний вплив на всі сторони суспільного життя.

Риси політичної системи:

1. Цілісність.
2. Структурність.
3. Наявність підсистем.
4. Функціональність.
5. Здатність до самозбереження.

Політична система суспільства — інтегрована сукупність відносин влади, суб’єктів політики, держави і недержавних соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту, гармонізації інтересів соціальних угрупувань, спільнот, соціальних рухів, забезпечувати соціальний порядок та стабільність у життєдіяльності суспільства.

Політична система *(за Девідом Істоном)* — сукупність різноманітних видів діяльності, що впливають на прийняття та виконання певних рішень.

Вхід у політичну систему *(за Габріелем Алмондом)*:

1. Політична соціалізація.
2. Артикуляція інтересів.
3. Співставлення (агрегування) інтересів.
4. Політична комунікація.

Вихід із політичної системи *(за Габріелем Алмондом)*:

1. Розробка та застосування норм.
2. Контроль за дотриманням норм.

Структура політичної системи:

1. Політичні відносини.
2. Політичні принципи та норми.
3. Політична організація суспільства.
4. Політична культура.
5. Політична свідомість.
6. Засоби масової інформації.

Функції політичної системи:

1. Вироблення політичного курсу держави та визначення основних цілей та шляхів розвитку суспільства.
2. Розробка конкретних програмних дій та організація їх виконання.
3. Мобілізація ресурсів для виконання певних політичних завдань.
4. Інтеграція та об’єднання в єдине ціле всіх елементів соціальної структури.
5. Забезпечення стабільності та стійкості в розвитку суспільства.

Типологія політичних систем:

1. За ступенем відкритості до зовнішнього середовища та здатністю сприймати інновації:
   * Відкриті.
   * Закриті.
2. Відповідно до характеру політичних режимів та типу суспільно-економічних формацій.
3. Відповідно до соціальної системи:
   * Військові.
   * Громадські.
   * Тощо.
4. Територіально-просторова:
   * Континентальні.
   * Кліматичні.

Типологія Жана Бронделя:

1. Ліберальна демократія — характеризується демократичним підходом при прийнятті політичних рішень.
2. Радикально-авторитарна (комуністична).
3. Традиційна — панування олігархії, консерватизм при захисті соціальної нерівності.
4. Популістська система — націлена на загальне соціальне благо, що надається за допомогою авторитарних соціальних засобів і характерна для країн, що розвиваються.
5. Авторитарна-консервативна система — збереження сформованої соціальної та економічної нерівності і обмеження населення в політичній участі.

Типологія за Габріелем Алмондом:

1. Англо-американська політична система.

Представники: США, Великобританія, Канада, Австралія.

Основні риси: прагматизм, раціоналізм.

Цінності: Свобода особистості, безпека, повага до приватної власності, загальний добробут, індивідуалізм, терпимість, толерантність, тощо.

1. Європейсько-континентальна.

Представники: Німеччина, Франція, Італія.

Основні риси: фрагментарність політичних культур. Стійкі політичні традиції, розподіл політичних ролей в межах класу групи, а не суспільства в цілому. Багатопартійність та різноманітність політичних ідеологій (своєрідний плюралізм).

Цінності: співвідношення нових і старих культур.

1. Доіндустріальні політичні системи.

Представники: Країни Азії, Африки, країни Латинської Америки

Основні риси: Інтеграція суспільства досягається шляхом насилля. Перехрещення різних політичних культур. Відсутність чітко розподілених владних повноважень. Поширений авторитаризм як політичний режим і наявність однієї правлячої партії. Права і свободи громадян порушені, в наявності постійно триваючий соціальний конфлікт.

1. Тоталітарна система.

Представники: Радянський Союз, нацистська Німеччина, Італія, Португалія, Аргентина.

Основні риси: пріоритет класових, релігійних та національних цінностей. Контроль за усіма сферами суспільного життя. Концентрація влади в одних руках, найчастіше бюрократичного апарату. Монополія правлячої партії, заідеологізованість, розширення функцій репресивного апарату. Функціональна нестабільність.

# ЛЕКЦІЯ 4. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

1. Поняття «демократична держава», її сутність та основні ознаки.
2. Сутність правової держави.
3. Характеристика ознак громадянського суспільства.

Демократична держава — це форма держава, що ґрунтується на конституційному визнанні народу, джерелом влади та реально здійсненні народної влади через рівноправну участь громадян в управлінні загальнодержавними і місцевими справами, у контролі за державною діяльністю, у виборності і змінювальності вищих органів державної влади.

Ознаки демократичної держави:

1. Рівноправна участь всього народу в управлінні справами в суспільстві і державі безпосередньо та через представницькі органи.
2. Демократична процедура утворення органів державної влади — загальне право голосу, рівність у виборах, таємне голосування, пряме-безпосереднє голосування. В демократичній державі обмежуються час перебування одних і тих же людей на виборних посадових посадах.
3. Політичні свободи і рівність громадян перед законом і судом. Політична свобода означає свободу вибору суспільного ладу, форми правління, право визначати та змінювати конституційний лад, забезпечувати захист прав людини.
4. Проголошення і реальна гарантованість основоположних прав людини і громадянина, тобто налагодженість юридичних інститутів та юридичних механізмів, процедур дієвого захисту особи від свавілля та беззаконня.
5. Наявність системи самоврядування.
6. Багатопартійність та ідеологічний плюралізм.
7. Ухвалення рішень волею більшості за обов'язковим додержанням прав меншості.
8. Взаємна відповідальність держави і громадянина.

Правова держава — це держава, в якій організація і діяльність державної влади, її взаєминах з індивідом та іншими об’єднаннями, заснована на праві та взаємній відповідальності.

Головна мета правової держави — це боротьба проти свавілля державної влади, прагнення поставити її під контроль закону.

Принципи та ознаки дії правової держави:

1. Правова держава орієнтована на охорону прав всіх громадян.
2. Правова держава свідомо обмежує своє втручання в особисте життя (суспільне життя) і в сферу громадянського суспільства.
3. Держава закону у всіх сферах життя.
4. Держава, яка видає закон, не має права його порушувати.
5. Жоден державний орган або посадова особа не звільняються від обов’язку підкорюватися закону.
6. Кожен громадянин несе відповідальність перед своєю державою, а державна влада несе відповідальність несе відповідальність по відношенню до нього. Взаємна відповідальність породжує консенсус.
7. Права громадян повинні надійно захищатись від свавілля влади та її представників.

Соціально-правова держава:

1. Прийняття таких рішень, які повною мірою задовольняли інтереси всіх соціальних груп.
2. Проводити таку соціальну політику, що пом’якшує соціальні конфлікти.
3. Соціальна держава бере на себе роль арбітра у взаємовідносинах між соціальними групами і класами.
4. Соціальна держава бере на себе всю турботу про надання допомоги «слабким» верствам населення.
5. Соціальна держава бере на себе відповідальність за створення соціальних гарантій проти дії узурпації політичної влади владою економічною.

Громадянське суспільство — це термін, який використовується у вузькому та широкому значеннях. В широкому значенні громадянське суспільство включає всі соціальні відносини, які безпосередньо не регулюються державою. Вони виникають в ході історичного розвитку як автономна, незалежна від держави сфера. У вузькому значенні — це суспільство на певному етапі свого розвитку, коли воно виступає соціально-економічною основною демократичної, соціальної, правової держави.

Ознаки громадянського суспільства:

1. Наявність приватної власності.
2. Ринкова економіка, основою якої є недержавні підприємства.
3. Розмежування компетенції держави і суспільства.
4. Демократія і плюралізм в політичній сфері.
5. Наявність середнього класу як соціальної основи громадянського суспільства.
6. Пріоритет настанов правової держави, пріоритет прав і свобод індивіда перед інтересами держави.
7. Ідеологічна багатоманітність.
8. Свобода слова, свобода переміщення, свобода засобів масової інформації.

# ЛЕКЦІЯ 5. ПОНЯТТЯ ЕЛІТИ І ЛІДЕРСТВА В СУСПІЛЬСТВІ

1. Поняття еліти, функції еліти.
2. Системи рекрутування еліт.
3. Поняття лідерства.

Еліта — це невеликі групи людей, обраних осіб, що відрізняються сильною волею, знаннями, займають вагоме положення в провідних суспільних сферах (політичних, економічних, військових, духовних та інших). Це групи, які володіють високим соціальним статусом, гідністю інтересів, цілей, значними повноваженнями, здатні скеровувати діяльність найважливіших інститутів суспільства.

Гайтано Моска визначив три шляхи до еліти:

1. Військова діяльність.
2. Матеріальне багатство.
3. Духовна влада.

За Моско є три способи оновлення правлячої еліти:

1. Спадкування.
2. Вибор.
3. Пообтація (додаткові вибори за необхідність в непередбачувані моменти).

Вільфредо Паретто описав і розділив еліти на:

1. Правлячі.
2. Неправлячі (контреліти).

Паретто розділив еліти на:

1. Леви.
2. Лиси.

«Левам» характерні: консерватизм, силові методи управління, рішучість і відкриті, домінують у стабільних політичних системах.

«Лиси» схильні до: демагогії, політичних комбінацій, маніпулювання, хитрощів, прихильники радикальних перетворень в суспільстві, домінують в державах перехідного характеру.

Роберт Міхельс — засновник залізного закону олігархії.

Основні теорії еліт XX ст.:

1. Ціннісна теорія.
2. Теорія плюралізму еліт.
3. Ліволіберальна теорія.
4. Теорія демократичного елітаризму.

В політології розрізняють дві системи рекрутування еліт:

1. Система гільдій (корпоративна).
2. Антирекритерська система (підприємницька).

Система гільдій:

1. Закритість від претендентів на вищі посади з представників елітарної групи.
2. Повільний рух кандидатів вгору сходинками влади, протекціонізму та ієрархічності.
3. Вирішальна роль при відборі кандидатів є можливість слідувати приписам та вимогам організацій.
4. Наявність чисельних інституціональних бар’єрів (рівень освіти, рік, стаж, досвід роботи, партійність, соціальне походження тощо).
5. Невелике поле селекторату.
6. Відсутність конкуренції між кандидатами.
7. Схильність до консерватизму та демократизації.
8. Прагнуння до консенсусу та доступності.

Ознаки антирекритерської системи:

1. Відкритість, демократизм, широкі можливості.
2. Незначна кількість інституціональних фільтрів.
3. Широке коло селекторату.
4. Конкурентність відбору і гострота суперництва.
5. Значущість творчого потенціалу, індивідуальних якостей претендента.
6. Високий ступінь ризику та непрофесіоналізму в політиці.
7. Пристосованість до динамічного життя.

Політичне лідерство — це процес взаємодії між людьми, під час якого наділені реальною владою люди здійснюють легітимне управління (вплив) на суспільство (або на певну його частину), яка добровільно віддає їй частину своїх повноважень, довіряє їм.

Ознаки лідерства:

1. Постійний вплив на оточуючих.
2. Вплив лідерів на всіх членів суспільства, що їм підпорядковуються та передбачення їх інституціонального статусу у певних нормах, привілеях та повноваженнях.
3. Легітимність наданої їм влади.

Риси, притаманні лідеру:

1. Вміння впливати на людей.
2. Завоювання симпатії.
3. Здатність мобілізовувати навколо себе однодумців.
4. Авторитет.
5. Ораторські та організаторські здібності.
6. Популярність.
7. Гострий розум.
8. Компетентність.
9. Рішучість.
10. Можливість продукувати нові ідеї.
11. Здатність брати на себе відповідальність.
12. Приймати рішення в екстремальній ситуації.
13. Досвід.

Класифікація лідерства:

1. Лідери-прапороносці — ті, хто здатні нести певну ідею, певний ідеал, заради якого треба змінювати політичну систему.
2. «Комовояжер» — здатний переконати та змусити прийняти його ідею та включитися в процес її втілення.
3. Лідер-пожежник — здатен швидко реагувати на будь-які проблеми і швидко/якісно діяти в складних ситуаціях.
4. Лідер-маріонетка — слугує інтересам своїх прихильників, які надають йому сили, орієнтуються на їх погляди та дії.

Класифікація лідерів за підставами:

1. За ставленням до власних можливостей: лідери-ідеологи, лідери-прагматики.
2. За ставленням до прихильників: лідер-харизматик, лідер-представник.
3. Стосовно супротивників: лідер-дипломат, лідер-фанатик.
4. За способом оцінки дійсності: відкриті лідери, лідер-догматик.

Типологія Макса Вебера:

1. Харизматичні лідери.
2. Традиційні лідери.
3. Раціонально-легітимні лідери.

# ЛЕКЦІЯ 6. ІДЕОЛОГІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

1. Ідеологія як форма політичного мислення.
2. Характеристика сучасних ідейно-політичних течій.

Ідеологія — духовний фундамент, на якому формується свідомість людини. Ідеологія — система деяких ідей, що включає цінності та норми та призначена об’єднувати людей, аби вони були здатні спільно жити та діяти.

Політична ідеологія — синтезована сукупність поглядів, які віддзеркалюють та захищають інтереси тієї чи іншої суспільної групи, її цілі та завдання під час завоювання та утримання влади. Політична ідеологія — доктрина, яка обґрунтовує прагнення відповідальної групи до влади і тому передбачає ту чи іншу стратегію політичних дій.

Етапи:

1. Зародження ідеології (18-20 ст.).
2. Поява ліберальних і комуністичних партій.
3. Вивільнення політичної свідомості (20 ст. - …).

Структурні елементи ідеології:

1. Зв’язок загал. світогляд системою епохи.
2. Програма установки сформульована на підставі положень цієї системи.
3. Стратегія реалізації програм установок.
4. Пропаганда.
5. Конкретні кроки по реалізації програм рішень.

Напрями:

1. Лібералізм (Джон Локк, Монтеск’є, Кант):
   * Самоцінність особистості та її відповідальність за свої дії.
   * Приватна власність як запорука індивідуальної свободи.
   * Рівність можливостей.
   * Принцип вільного ринку та свободи конкуренції.
   * Принцип розподілу влади.
   * Гарантії основних прав і свобод індивіда (свобода совісті, зібрань, створення асоціацій та партій).
   * Досягнення загального виборчого права.
   * Плюралізм.

Плюралізм — багатоманітність соціальних та політичних інтересів, рівного права різних класів і груп, рівність культур, віросповідувань, політичних партій, щодо захисту своїх вимог.

1. Консерватизм (Платон, Цицерон, Макіавеллі, 1798 Едмунд Бьорк):
   * Гріховність самої людини.
   * Наявність супровідника.
   * Ідеологія і політична філософія, орієнтована на збереження та підтримку історично-сформованих форм державного устрою та суспільного життя, основними цінностями якого є:
     + Сім’я.
     + Нація.
     + Релігія.
     + Власність.
2. Нео-консерватизм:
   * Повернути цінності протестанської етики.
   * Вільний ринок.
   * Реформи зверху.
3. Соціал-демократія:
   * Суспільство соціальної справедливості, беручи до уваги певні ліберальні цінності (свободи, рівності, солідарності), ця ідеологія мала на меті покращення життя трудящих.
   * Побудова справедливого соціального суспільства.
   * Притаманна матеріалістична трактовка суспільства.
   * Соціально-класовий підхід.
   * Ідея соціального колективізму.
4. Марксизм:
   * Економіка є базис.
   * Ідея про базис і надбудову.
   * Протиріччя між виробничими силами і виробничими відносинами.
   * Суспільство побудовано на класах.
   * Матерія — первинна, а дух — вторинний.
   * Знищення всіх форм класового гноблення.
5. Фашизм:

* Сила національного духу.
* Непохитна державна влада.
* Основний політичний режим — тоталітаризм.
* Держава відповідає за людину і здійснює за нею повний контроль.
* Основні гасла: корпоративна єдність, заснована на спільності крові, раси, гарантом якої виступає держава.
* Основні ідеї — шевінізм і расизм.
* Геноцид.
* Етноцид (знищення націй).

# ЛЕКЦІЯ 7. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

1. Сутність та основні функції політичних партій.
2. Поняття виборів, їх види та функції. Абсентеїзм та його причини.
3. Виборча система.

Ознаки партії:

1. Наявність певної ідеології або особливого бачення світу.
2. Націленість на завоювання і утримання влади та вплив на неї.
3. Висування відповідної організаційної системи.
4. Підтримка політики тих верств населення, інтереси яких захищає політична партія.

Завдання партії:

1. Шлях розвитку держави.
2. Кадровий відбір на державні посади.
3. Політична мобілізація населення.

Політична партія — особлива інституційна, об’єднана ідеологічно і організаційно з метою завоювати (шляхом виборів або іншим шляхом), утримувати і використовувати державну владу для реалізації своїх інтересів певних спільностей.

Типологія політичних партій:

1. Залежно від специфіки кадру та характеру організаційних структур:
   * Кадрові партії.
   * Масові партії.
2. Партія за теоретико-ідеологічним підґрунтям та політичною платформою:
   * Ліві (пацифісти, антирасисти, антикапіталісти, рівність і справедливість, динамічний рух).
   * Праві (збереження чинних порядків, відстоюють культи сили, ієрархії, заохочують свободу та ініціативу в економічній сфері).
   * Центристи (проміжне становлення між лівими і правими, вважають, що такий поділ є умовним, балансують між політичними поглядами лівих та правих).
3. За соціальним походженням.
4. За особливостями статусу і ролі в політичній системі.

Вибори — політична процедура, що залучає маси до управління державою.

Політичні вибори — голосування і широкий комплекс заходів та процедур щодо формування керівних органів держави:

1. Призначення виду виборів та визначення дати.
2. Визначення виборчих округів і виборчих дільниць.
3. Утворення виборчих комісій (центральних, округних, дільничих).
4. Складання списку виборців.
5. Проведення предвиборчої агітації.
6. Голосування та підрахунок голосів.
7. Оприлюднення результатів.
8. Оголошення проведення повторних виборів.

# ЛЕКЦІЯ 8. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

1. Міжнародні відносини як система: їх сутність та особливості розвитку.
2. Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на світове співтовариство.

Геополітика — вплив факторів навколишнього середовища на національну політику (економіка, екологія, демографія, військова спроможність, тощо).

Виділяють основні три фактори розвитку геополітики:

1. Розширення.
2. Необхідність територіальної монолітності.
3. Свобода пересування.

Моргенктау звертає увагу на вплив геополітики:

1. Географічне розташування.
2. Природні ресурси.
3. Промислові можливості.
4. Військова підготовленість.
5. Чисельність населення.
6. Національний характер.
7. Національна мораль.
8. Якість демократії.
9. Якість уряду.

Міжнародні відносини — особливий вид суспільних відносин, що формуються під впливом зовнішньої політики країн світу і регулюються міжнародними нормами і цінностями, виробленими впродовж історичного розвитку людства.

Глобальне суспільство — форма соціальної організації, елементами якої є держава та наддержавні опори, об’єднані між собою системою договорів задля створення єдиного політичного, економічного, культурного, інформаційного простору.

Етапи глобалізації *(за Томасом Фрідманом):*

1. Мандрівка Христофора Колумба, що дало змогу розвитку торгівельних шляхів між Європою і Новим Світом.
2. До 2000 р. ривок науково-технічного процесу.
3. З 2000 р. процес глобалізації, коли світ стає «пласким», глобальна інформатизація.

Рушійні сили:

1. Першого етапу — країни.
2. Другого етапу — корпорації (1800 – 2000).
3. Третього етапу — людина (> 2000).

Глобальні проблеми — проблеми, що стосуються всієї планети, на відміну від регіональних (локальних), що стосуються певного регіону, країни чи групи країн.

Кандрад Лоренс «Вісім смертних гріхів цивілізованого людства» (1971 р.):

1. Перенаселення Землі (війни, конфлікти).
2. Руйнування навколишнього природного середовища.
3. Бескінечне змагання людства із самим собою (намагання все більше досягти, функції відбору).
4. Ентропія почуттів (намагання огородити себе від страждань (почуттів)), рефлекс самозбереження.
5. Генетична деградація людства.
6. Руйнування традицій (відкидання досвіду поколінь).
7. Зростаюча індоктринація сучасної цивілізації (людина втрачає індивідуальність (тиск реклами)).
8. Ядерна зброя.