**Змістовий модуль 2.** **Релігійні групи**

**Тема 1.** **Релігійні організації та групи: класифікації, види, структура**

Основні типи релігійних організацій: Церква, секта та її різновид – харизматичний культ, деномінація. Релігійна громада або релігійна група (громада, група віруючих) як первісна ланка всіх типів релігійних організацій. Релігійна група як соціальна спільнота, що утворюється в процесі відправлення релігійних обрядів та здійснення релігійних практик.

Релігія - це не тільки сукупність вірувань, ідей, навчань. Це соціальна реальність - групи людей, об'єднаних поділюваними ними колективними віруваннями, загальними символами і цінностями, способом життя. Релігійні ідеї завжди мають свого носія, і цим носієм є та чи інша конкретна соціальна спільність. Об'єднуюча, сила релігії проявляється в тому, що вона створює загальний для даного співтовариства символічний "універсум", в якому соціальне життя людей отримує загальнозначущий вищий сенс.

З різними формами соціальної організації суспільства пов'язані різні типи організації релігійного життя людей. До появи світових релігій священне символічно виражало їх ставлення до "свого" ​​соціуму. В ході етногенезу у різних народів з'являлися різні релігії, і те, що було священним для одних, не є таким для інших.

Боги, створювані таким чином у кожного окремого народу, були "національними богами" - їх влада не переходила за кордони певної національної області, по ту сторону якої безроздільно правили інші боги.

Немає такої сукупності символічних форм, яка однаково була б здатна виконувати сполучну функцію релігії для всіх спільнот. Різним типам організації соціального життя людей притаманні різні за змістом і способам організації типи релігії. Величезне різноманіття релігійних форм є не тільки симптомом соціальної диференціації, проявом і важливим виміром соціальної стратифікації і мобільності в даному суспільстві, а й показником рівня і характеру затребуваною їм релігійної раціоналізації як необхідної передумови всякого суспільства. Релігія повинна пристосовувати всякий раз свою структуру та ідеологію до цієї мети, щоб реально впливати на соціальні процеси.

**Тема 2. Церква як форма релігійної організації**

Церква як організація віруючих, що склалася в процесі розвитку віровчення і об'єднання людей в межах спільної релігії. Система обов'язкових догматів, обрядів (культів) в церкві. Церковна ієрархія та управління. Соціально-політична діяльність церкви. Функції церкви в сучасному суспільстві.

На примітивному рівні не існує релігійної організації як окремої соціальної структури. Церква і суспільство - одне. Історично ранні релігійні спільноти - це спільності "вітального" ​​типу (сім'я, рід, плем'я, народ), які наділялись сакральним характером. Належність до них переживалась як "спорідненість" - єдність з тими, хто відноситься до "своїх", і ця приналежність дає відчуття дотику з основою життя. Релігійна приналежність визначається тут не приналежністю до якоїсь системі віри або специфічної релігійної групи, а приналежністю до даного соціального цілого. Такі релігії називають "народними релігіями", маючи на увазі, що їх соціальним носієм є "народ", чи не спеціально створена, а природно дана, "вітальна" спільність; такі релігії іменуються також "дифузними релігіями" на відміну від "організованої релігії".

Такі релігії ще не виробили свого власного "соціального тіла", існують ще в структурі групи як частина її культури, релігійна приналежність визначається як приналежність етнічна чи державна, як роль, приписувана за народженням. Релігійні ритуали вписані в життєві цикли і сезонний календар. Найперші релігійні організації створювалися в суспільствах з такою дифузійної релігією передусім серед малих девіантних груп. Це групи, які будуються на ізоляції від "великого суспільства" по типу "комуни". Як правило, вони прагнуть до синтезу вірувань із способом життя, щоб не тільки сповідувати віру, але і "жити по вірі". В такому більш-менш відокремленому від соціуму співтоваристві виникає потреба у виконанні функцій нормативної регуляції та контролю. Організація в науковому сенсі є соціальна група, сформована для досягнення певних цілей. Члени таких груп грають певні ролі, і між ними складаються не тільки особисті, емоційно забарвлені, але і формальні, раціонально впорядковані відносини. Типові ознаки організації - розподіл праці, поділ влади, делегування відповідальності. Ці ознаки відносяться і до релігійних організацій, принаймні вже досить зрілих.

Організована релігія при наявності певних умов виражається в такій специфічній організаційній формі, як церква. Церква характеризується рядом ознак.

Церква завжди претендує на непогрішність в якості авторитету в питаннях віровчення, на ексклюзивність в цьому відношенні: якщо вона є "священним інститутом" в світі, то поруч з нею не може бути іншої церкви з аналогічними претензіями.

Церква виступає в своїх історичних втіленнях як форма влади, панування, вона завжди є інститут примусу. Світові релігії грунтуються як вільні спільноти, долучення до яких є справою вільного особистого рішення. Однак дуже скоро вони перетворюються в організації, які характеризуються тотальністю. У подальшому діти віруючих включаються в існуючі вже при їх народженні громади не за особистим вибором і рішенням, а просто по народженню і залишаються в них часто в силу інерції, без внутрішнього прилучення.

Також Церква як релігійна організація має централізоване ієрархічне управління; наявність професійного священства (кліру), чітко відокремленого від простих віруючих (мирян); веде власну господарську, освітню, просвітницьку, благодійну діяльність і т.д.

Ступінь впливу церкви пов'язана з її місцем у суспільстві, а це місце не є раз і назавжди даними, вона змінюється в контексті процесів сакралізації (лат. sacer - священний) і секуляризації (пізньолат. saecularis - мирської, світський). Сакралізація означає залучення в сферу релігійного санкціонування форм громадського та індивідуального свідомості, діяльності, відносин, поведінки людей, інститутів, зростання впливу на різні сфери суспільного та приватного життя. Секуляризація, навпаки, веде до послаблення впливу релігії на суспільну та індивідуальну свідомість. Зазначені процеси нелінійні, суперечливі, нерівномірні в суспільствах різних типів, на що змінюють один одного етапах їх розвитку, в мінливих соціально-політичних і культурних ситуаціях.

 Прихильники теорії конфлікту стверджують, що релігія зміцнює становище панівних груп суспільства, що пригнічують менш впливові групи. Це здійснюється за допомогою вірувань, що пропонують нижчим класам надію на краще життя в іншому світі. Це відволікає їх увагу від проблем цього світу. Як ми знаємо, згідно з християнським вченням, бідність вважається чеснотою. Крім того, християни вважають гріхом гнів та агресивність.

Дилема релігійної інституалізації

Американський соціолог 0'Ді відзначає протиріччя, властиве релігійній інституалізації: інституалізація релігії необхідна для забезпечення її стабільності й передачі наступним поколінням, але вона призводить до втрати "творчої сили" і інтенсивності релігійних переживань. Церква і культ протилежні з цієї точки зору: на одному полюсі - строго фіксовані ритуали, богослужіння, на іншому - емоційне, спонтанне вираження віри.

**Тема 3.** **Релігійні групи та організації в Україні**

Різноманіття релігійних утворень в Україні при домінуванні православної церкви. Поліконфесійність українського суспільства. Рівень конфліктності в релігійному середовищі України. Реалії та проблеми релігійного життя в Україні в сучасних умовах. Законодавче забезпечення свободи совісті в Україні. Місце релігійних груп та організацій у національно-культурному та духовному відродженні українського народу на сучасному етапі державотворення в Україні.

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями).

Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями).

Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості. Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви (релігійних організацій) і має світський характер. Доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам незалежно від їх ставлення до релігії.

Не допускається обмеження на ведення наукових досліджень, у тому числі й тих, що фінансуються державою, пропаганду їх результатів або включення їх до загальноосвітніх програм за ознакою відповідності чи невідповідності до положень будь-якої релігії або атеїзму.

Громадяни можуть навчатися релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту індивідуально або разом з іншими, вільно обираючи мову навчання.

Релігійні організації мають право відповідно до своїх внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади і групи, а також проводити навчання в інших формах, використовуючи для цього приміщення, що їм належать або надаються у користування.

Викладачі релігійних віровчень і релігійні проповідники зобов'язані виховувати своїх слухачів у дусі терпимості і поваги до громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.