**Лекція №**

з навчальної дисципліни Громадянська освіта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тема** | **Громадянське суспільство** | |
| **Мета заняття**: | | Знати зміст поняття громадянське суспільство; вміти пояснити зв'язок між рівнем розвитку громадянського суспільства та можливостями реалізації прав людини та громадянина. Описувати особливості становлення громадянського суспільства в Україні; називати можливі шляхи розбудови громадянського суспільства; визначати власну роль у розбудові громадянського суспільства. |
| **Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН** | | |
| Опорні конспекти, підручники | | |

Час 2 годин

План проведення лекції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структура лекції | Відведений час | Методичні вказівки |
| 1 Організаційна частина | 5хв. | Привітання, визначення присутності студентів на занятті |
| 2 Актуалізація опорних знань, перевірка вивченого матеріалу та мотивація навчальної діяльності студентів | 10 хв | Перевірка попереднього матеріалу  1. Що таке демократія. Які принципи демократії вам відомі?  2. Що таке політичні вибори?  3. Назвіть два основні види виборчих систем. Яка виборча система існує в сучасній Україні?  4. Чому політичні вибори вважають одним з інструментів демократії?  5. Укажіть ознаки громадської організації.  Головні питання теми:  1. Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства.  2. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.  3. Громадянське суспільство та правова держава. |
| 3 Основна частина (викладення навчальних питань лекції) | 60 хв. | **План викладу матеріалу**  1. Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства.   * Розповідь викладача * Робота студентів з опорним конспектом   2. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.   * Розповідь викладача * Робота студентів з опорним конспектом   3. Громадянське суспільство та правова держава.   * Розповідь викладача * Робота студентів з опорним конспектом |
| Заключна частина  Домашнє завдання:  [1] с. 108-111 | 5 хв. | Висновки та узагальнення:  Отже, сучасні уявлення про громадянське суспільство ґрунтуються на усвідомленні необхідності автономності та індивідуальної свободи громадян у поєднанні з невтручанням держави в життя громадянського суспільства. Інститути держави й громадянського суспільства стають двома необхідними складовими єдиної демократичної суспільної системи, від яких залежить її успішний розвиток.  Громадянське суспільство – це така форма організації суспільства, де існують неконтрольовані державою розвинені політичні, правові, економічні культурні відносини між окремими індивідами. У ньому безперешкодно виникають різноманітні громадські рухи, діють приватні установи, розвивається громадське життя тощо. Громадянське суспільство створює умови для передачі значної кількості державних функцій органам місцевого самоврядування. Воно є основою для формування правової держави й саме розвивається в її умовах. Рівновага між громадянським суспільством і державою відіграє роль одного з головних чинників стабільного демократичного розвитку країни.  Процес формування громадянського суспільства в Україні відбувається досить непросто, ускладнюючись необхідністю подолання залишків минулої суспільної моделі розвитку. Проте на цьому шляху, поряд із труднощами, є також чимало здобутків. |

Література

1. Бакка, Т.В. Інтегрований курс Громадянська освіта (рівень стандарту) [Текст]: підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т.В. Бакка, Л.В. Марголіна, Т.В. Мелещенко : під ред. Т.В. Бакка– К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с.
2. Гісем, О.О. Громадянська освіта (інтегрований курс,рівень стандарту) [Текст]: підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О.О. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 192 с.
3. Васильків, І.Д. Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту [Текст]: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. // І.Д.Васильків, В.М. Кравчук, О.А. Сливка, І.З. Танчин, Ю.В. Тимошенко, Л.М. Хлипавка. – Тернопіль: Астон, 2018. – 256с.
4. Валентій Л.І. Громадянська освіта. Інтегрований курс. [Текст] 10 кл. 1 семестр / Л.І. Валентій. – Харків : ВГ «Основа», 2018 – 112 с.
5. Валентій Л.І. Громадянська освіта. Інтегрований курс. [Текст]10 кл. 2 семестр / Л.І. Валентій, О.П. Мокрогул. – Харків : ВГ «Основа», 2018 – 103 с.

Навчальні матеріали лекції

Вступ

Громадянське суспільство покликане забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів, колективів, приватних інтересів і потреб, а елементами громадянського суспільства є різноманітні об’єднання (професійні, конфесійні, творчі тощо), що охоплюють усі сфери громадянського життя.

Громадянське суспільство, сформоване на сонові громадянських цінностей, - це сфера спілкування, взаємодії, спонтанної самоорганізації та самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій, захищена відповідними законами від прямого втручання й регламентації з боку держави.

**1. Поняття громадянського суспільства.** **Функції громадянського суспільства**

Демократичні перетворення та покращення рівня життя населення відбуваються завдяки розвиненому громадянському суспільству

**Громадянське суспільство –** *це тип взаємодії та соціальної організації вільних особистостей, що складається з громадських рухів, об’єднань, громадських організацій і політичних партій, які втілюють громадську думку в певні соціальні інститути.*

Основою громадянського суспільства виступає солідарністьлюдей, що об’єднуються для вирішення життєво важливих проблем, а також для відстоювання й захисту прав та інтересів громадян. Громадянське суспільство має свої інститути. До них належать такі: громадські організації та громадські рухи, незалежні засоби масової інформації, громадська думка, вибори та референдум і, найголовніше, вільні й незалежні громадяни. За умов розвинутого громадянського суспільства громадські об’єднання самостійно вирішують важливі питання на рівні місцевого самоврядування.

***Передумовами нормального функціонування громадянського суспільства є:***

* ***економічні***: вільний ринок, відкрита конкуренція, приватна власність;
* ***соціальні***: структурованість суспільства, наявність різних верст населення у ньому, переважання в суспільстві середнього класу;
* ***політико-правові***: публічність і загальна поінформованість, правова рівність громадян, ефективні механізми захисту прав і свобод людини, які визнані як загальнолюдська цінність;
* ***культурні***: особистість із почуттям власної гідності й цінуванням приватності особистого життя, високий освітній рівень населення.

**Функції громадянського суспільства** є втіленням основних напрямів діяльності інститутів громадянського суспільства та їх впливу на суспільне життя. Основні з них такі:

1) Громадянське суспільство допомагає самовираженню індивідів, їх самоорганізації і відстоювання ними власних інтересів. Велику кількість важливих питань громадам, об’єднанням громадян вдається вирішити самостійно, полегшуючи виконання державою її функцій.

2) Громадянське суспільство є гарантом непорушності особистих прав громадян, дає їм упевненість у своїх силах, слугує опорою у їх можливому протистоянні з державою.

3) Через інституції громадянського суспільства (політичні партії та громадські організації) впорядковуються, врегульовуються протести і вимоги людей, які могли б мати хаотичний характер. Так громадянське суспільство створює сприятливі умови для функціонування демократичної влади.

4) Завдяки об’єднанню своїх зусиль, формуванню спільних інтересів і позицій, кожен громадянин отримує шанс бути почутим.

**2. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства**

Громадянське суспільство забезпечує таке існування людини в суспільстві, коли вона дотримується настанов держави, але все ж допускає того, щоб держава та її структури цілком поглинули її особистість і життя, завжди збігає й цінує компонент приватного у власному ставленні до подій чи у здійсненні певних дій.

Тож аби громадянське суспільство справді розвивалося, потрібно, щоб громадяни були політично й економічно вільними, свідомими своїх інтересів, з правом на не директивне мислення та вільний вибір (у соціально прийнятих межах) свого життєвого шляху, схильними і здатними до інтеграції в громаду, спроможними разом розв’язувати спільні проблеми.

Таким чином, чи не найважливішою передумовою і разом з тим ознакою громадянського суспільства треба визнати зрілого, освіченого (компетентного) й активного громадянина.

*Основними рисами особистості як основи громадянського суспільства є такі:*

* здатність критично мислити;
* ініціативність;
* індивідуальна автономія як щодо соціуму, так і держави;
* уміння формувати й обстоювати власну позицію;
* змога передбачити результати свої вчинків;
* відповідальність за свої дії та ін.

Така особистість самоцінна, самодостатня, але водночас здатна до конструктивної взаємодії з іншими в ім’я спільних інтересів та цінностей і, в ідеалі, спроможна підкорити власні приватні інтереси суспільному благу.

**3. Громадянське суспільство та правова держава**

Громадянське суспільство виступає опорою демократії та виявом свободи, саме в його рамках може розвиватися правова держава.

Правова держава – це держава особливої якості, недаремно в цьому словосполученні першість займає «право», а на другому місці – «держава». Це означає, що право у такій державі відіграє основну роль у житті суспільства. При цьому основоположним началом права є принцип загальної рівності, тобто загальної і рівної для всіх міри свободи: для держави та її органів, для особи і колективів, для всіх громадян. Правовою є держава, у якій панують закони, що обмежують державну владу, ґрунтуються на загальнолюдських цінностях і гарантують реальну можливість кожній людині ефективно здійснювати та захищати свої права і свободи. У такій державі діє принцип верховенства права.

**Правова держава** – *це держава, у якій лише юридичними засобами реально забезпечене максимальне здійснення, гарантування, охорона і захист прав та свобод людини і громадянина.*

**Ознаки правової держави**:

* закріплення в конституції та законах основних прав людини, загальнолюдських цінностей та ідеалів;
* панування в суспільному та державному житті законів, які виражають волю більшості населення;
* неухильне виконання законів усіма суб’єктами суспільного життя, насамперед державними органами;
* урегулювання відносин між особою і державою на основі загально-дозвільного принципу: «особі дозволено робити все, що прямо не заборонено законом»;
* чіткий розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову;
* взаємовідповідальність між особою і державою;
* висока правова культура, юридична обізнаність та інформаційна поінформованість населення;
* юридична захищеність особи, тобто наявність ефективних механізмів охорони і захисту основних прав людини;
* доступність судового захисту та незалежне й авторитетне становище у суспільстві та державному житті судових органів як вирішальної й надійної юридичної гарантії прав людини.

Здійснюючи влади в громадянському суспільстві, держава підпорядковує свою діяльність служінню цьому суспільству, забезпечує рівні можливості для всіх людей у всіх сферах їхньої життєдіяльності на засадах соціальної справедливості, гуманізму та милосердя, не втручається в особисте життя людини, регулює соціальні відносини в межах чинної конституції, законів та інших нормативно-правових актів.

Громадянське суспільство є запорукою «стримування» держави, контролю над владою, яка завжди тяжіє до абсолюту (це багаторазово доводила світова й українська історія). Порушення балансу між державою та громадянським суспільством призводить зазвичай до **етатизму** – надмірного втручання державних органів влади у справи суспільства, надмірної бюрократичної опіки і регламентації суспільного життя, обмеження прав і свобод особистості.

**Висновки**

З усього вищезазначеного можна зробити наступні висновки.

1. Сучасні уявлення про громадянське суспільство ґрунтуються на усвідомленні необхідності автономності та індивідуальної свободи громадян у поєднанні з невтручанням держави в життя громадянського суспільства. Інститути держави й громадянського суспільства стають двома необхідними складовими єдиної демократичної суспільної системи, від яких залежить її успішний розвиток.

2. Громадянське суспільство – це така форма організації суспільства, де існують неконтрольовані державою розвинені політичні, правові, економічні культурні відносини між окремими індивідами. У ньому безперешкодно виникають різноманітні громадські рухи, діють приватні установи, розвивається громадське життя тощо. Громадянське суспільство створює умови для передачі значної кількості державних функцій органам місцевого самоврядування. Воно є основою для формування правової держави й саме розвивається в її умовах. Рівновага між громадянським суспільством і державою відіграє роль одного з головних чинників стабільного демократичного розвитку країни.

3. Процес формування громадянського суспільства в Україні відбувається досить непросто, ускладнюючись необхідністю подолання залишків минулої суспільної моделі розвитку. Проте на цьому шляху, поряд із труднощами, є також чимало здобутків.

Питання та завдання до контролю знань студентів

1 Для узагальнення та перевірки засвоєного матеріалу на лекції

1. Що таке громадянське суспільство, правова держава?

2. Які функції громадянського суспільства ви знаєте?

3. Які основні ознаки правової держави?

4. Як співвідносяться громадянське суспільство, демократія і правова держава?

5. Поясніть, чому особиста відповідальність є важливою рисою кожного члена громадянського суспільства. Якими ще якостями мають володіти громадяни – члени громадянського суспільства?