Шляхи формування політичних еліт

Для початку доцільно буде визначити, що саме є політичною елітою. Політична еліта — це внутрішньо-єдина соціальна сукупність осіб, яка складає меншість, але виступає суб'єктом підготовки та прийняття важливих стратегічних рішень у сфері [політики](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \o "Політика); іншими словами, той самий 1%, який керує 99%. Цих людей характеризує насамперед близькість їх цінностей та причетність до влади, а також спосіб її легітимізації.

У сучасній політології розрізняють дві системи відбору політичних еліт: антрепренерська та система гільдій. Різняться вони тим, хто саме і яким чином вибирає еліту, тобто селекторатом.

**Антрепренерська система** є відкритою, має широкі можливості для будь-якої суспільної групи. Відбір здійснюється за конкурентноспроможністю широким колом селекторату, яким є всі виборці країни. Головним засобом відбору до еліти в антрепренерській системі є вибори.

**Система гільдій** майже протилежна антрепренерській. Вона закрита, відбирає претендентів на більш високі посади, причому головним чином із нижчих прошарків самої еліти, поступовим і повільним просуванням по службі. Відбір здійснюється на основі численних формальних вимог невеликим і відносно закритим колом селекторату, що складається з тієї самої еліти. Окрім формальних вимог, таких, як освіта, вік, стаж роботи тощо, особлива увага при призначенні на посаду звертається на партійність та особисту відданість вищому керівництву. Головним засобом відбору до еліти в системі гільдій є призначення.

Обидві системи майже ніколи не трапляються у чистому вигляді. Загалом антрепренерська система переважає в демократичних державах, а система гільдій — за авторитарних і тоталітарних. Антрепренерська система добре пристосована до динамізму сучасного життя, вона більш відкрита для молодих лідерів і сприятлива для нововведень. Водночас із нею пов'язані велика ймовірність ризику в політиці, відносно слабка передбачуваність, схильність лідерів до популізму, надмірного захоплення зовнішнім ефектом, впливом на виборців. Система гільдій характеризується виваженістю політичних рішень, передбачуваністю політики; вона забезпечує наступництво в політиці (що не завжди є добре). Вона також породжує бюрократизм та конформізм і за відсутності конкурентних механізмів веде до поступової дегенерації еліти, її відриву від суспільства та перетворення у вузьку привілейовану групу.