**Зразок документа для відтворення**

Використання засобів кібернетики для моделювання процесів управління соціально орієнтованими об’єктами виявляє методологічний розрив між «теоретичною практикою», в якій використовується інженері засоби і «теоретичним усвідомленням», в якому використовувались непов’язані з інженерними засобами та суперечні ним евристичні уявлення об системах функціонування об’єктів, які включають соціум. «родова особливість» кібернетики, це її зв'язок з проблемами автоматизованого управління а технічними системами. Системи такого типу повинні бути підкорені волі людини (оператора) і тому вони вважаються тім надійніше, чим більше вони здатні боротися з небажаними (з погляду оператора) зовнішніми, випадковими втручанням.

Таким чином виникає ланцюжок: опис структури об’єкту управління опис мети існування об’єкту управління проектування і розробка правил управління створення технології управління об’єктом. Оптимізація управління була центральною проблемою традиційної теорії автоматичного управління. І тільки зараз вчені починають звертати значну увагу як на проблеми ідентифікації об’єкту управління, так і на проблеми виявлення правил (критерій) управління цим об’єктам та технології прийняття рішень.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | К Р И Т Е Р І Ї | | | | |
| К1 | | К2 | к3 | К4 |
|  | A1 | Більш-менш  висока | | Не висока | низка | Не висока |
| A2 | Середня | | Середня | Більш-менш низка | Середня |
| A3 | Середня | Від більш-менш  Низького до середнього | | середня | Більш-менш висока |
| A4 | Помірно висока | | Середня | Більш-менш висока | низка |
| A5 | Помірно низка | | висока | значна | висока |