ГЛОСАРІЙ

1. Абсолютизм (фр. аbsolutisme, лат. аbsolutus необмежений, безумовний) - форма правління в пізньофеодальних державах, при якій влада в країні цілком належить монарху (царю, імператору, королю, курфюрсту), який є одноосібним законодавцем, головою адміністрації, очолює збройні сили, фактично керує судом, державної та релігійною системою. Представницькі органи державної влади при А. відсутні. У країнах Західної Європи А. виник в результаті розкладання феодального ладу і розвитку буржуазних відносин, що призвело до встановлення рівноваги між дворянством і буржуазією.
2. Авантюризм політичний (фр. aventure пригода, ризик) - діяльність політичних лідерів, окремих партій, рухів, державних та інших інститутів, в основі якої лежить відсутність реальних знань про об'єктивну політичну ситуацію, абсолютизація політичними суб'єктами своїх можливостей і здібностей.
3. Автократ (гр. autokrates самовладний) - правитель з необмеженою верховною владою; самодержець.
4. Автократія (гр. autokrateia самодержавство) - єдиновладдя; форма правління з необмеженою безконтрольним повновладдям однієї особи. Авторитет (лат. auctoritas влада, вплив) - 1) той, хто користується загальним визнанням, впливом; 2) одна з форм здійснення влади, заснована на загальновизнаному впливі суб'єкта (особистості, групи, організації). За М. Вебером, влада А. гарантується традиціями, раціонально обгрунтованою законністю (легальністю) і харизмою. А. не завжди пов'язаний з владою, його наявність можливо і без наділення владними повноваженнями його власника, останній в такому випадку є найбільш шанованою людиною (політичним суб'єктом). У зарубіжній політології слова authority (англ. авторитет) і power (англ. влада) нерідко вживаються як синоніми.
5. Актор (лат. aktor діяч) - суб'єкт конкретного політичного процесу. У рамках рольових концепцій політичні явища і процеси трактуються як результат реалізації різних рольових приписів А. Аларміст (фр. alarmiste, alarme тривога, неспокій) - особа, схильна до паніки, яка поширює неперевірені, необгрунтовані чутки.
6. Аристократія (гр. аristos кращий, благородний + kratos влада) - 1) привілейовані верстви суспільства, представники родової знаті (патриції в Римі, дворянство в Європі і Росії і т.д.); 2) форма державного правління, при якій верховна влада належить представникам родової знаті. В історії античної політичної думки А. як форма правління аналізувалася Платоном і Аристотелем, які розглядали її як найкращий вид правління. Поняття А. використовувалося в елітістських концепціях, в яких обгрунтовувалася інтелектуальна і моральна перевагу знаті.
7. Бонапартизм - термін, який спочатку вживався для позначення військової диктатури Наполеона Бонапарта і диктатури Луї Бонапарта, пізніше став використовуватися для позначення особливої форми військової диктатури, в основі якої лежить політика загравання з класами. Класичний політологічний аналіз цього явища дано К. Марксом в статті «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта» (1852). У політичній науці відзначається три фундаментальних ознаки Б.: контроль над державною машиною; використання армії в якості політичної сили; політична демагогія. Характерні риси Б. проявилися в політиці, що проводиться О. Бісмарком, П. А. Столипіним, І. В. Сталіним, А. Піночетом та ін. Б. як специфічний стиль лідерства відрізняється ставкою на силу при вирішенні управлінських проблем, маніпуляцією суспільної свідомості тощо.
8. Влада - один з найважливіших видів соціальної взаємодії, специфічне відношення принаймні між двома суб'єктами, один з яких підпорядковується розпорядженням іншого, в результаті цього підпорядкування пануючий суб'єкт реалізує свою волю та інтереси. Необхідність В. обумовлена сутністю людського спілкування, який передбачає підпорядкування усіх учасників спілкування єдиній волі з метою підтримки цілісності і стабільності суспільства. Її основні властивості: загальність (В. функціонує у всіх сферах людського спілкування) і інклюзивність (В., проникаючи в усі види людської діяльності, з'єднує і протиставляє соціальні групи і окремих індивідів).
9. Вождизм - владні відносини, засновані на жорсткому розподілі групи (організації) на керівника і підлеглих, на особистій відданості політичному лідеру, вождю. В. широко поширений в тоталітарних і авторитарних режимах. Зовнішніми формами В. у політичному житті є клієнтелізм, непотизм, трайбалізм, месіанство.
10. Волюнтаризм (лат. voluntas воля) - 1) напрям у філософії, що розглядає волю як вищого принципу буття. Термін «В.» введений Ф. Тьонісом в 1883; 2) соціально-політична практика, яка не зважає на реальні умови та можливості, що визначається суб'єктивною волею і довільними рішеннями.
11. Воля політична - здатність політичного суб'єкта до послідовної реалізації поставлених цілей у сфері політичної влади. Етапи формування та реалізації В.п.: акумуляція загальної (міжгруповий) волі, вироблення та оформлення політичних вимог у вигляді цілей подальших дій; втілення цих цілей у практичній діяльності державних органів; коригування заявлених цілей відповідно до зміни обставин і волею об'єкта влади.
12. Геронтократія (rp. geron старий + kratos влада) - 1) влада найстаріших на початкових етапах розвитку людського суспільства і в даний час існує в ряді регіонів світу - мусульманському, латиноамериканському тощо; 2) правляча політична й управлінська еліта, що складається з людей похилого віку. Деспот (гр. despotes повелитель) - 1) самодержавний правитель з необмеженою владою; 2) самовладна людина, що примушує інших підкорятися його волі.
13. Деспотія (гр. despoteia необмежена влада) - один з різновидів самодержавної необмеженої влади. Її специфічні риси: концентрація влади в руках деспота, що oпирається на широкий прошарок державних чиновників; теократичний характер держави; державна і громадська власність на землю. Класичні Д. - держави Стародавнього Сходу (Ассірія, Вавилон та ін.)
14. Диктатор (лат. dictator диктує, свою волю) - 1) у Стародавньому Римі - правитель, наділений всією повнотою державної влади, який призначався в надзвичайних випадках за пропозицією сенату на певний термін або безстроково; 2) особа, наділена необмеженою владою у будь-якій галузі управління.
15. Дуумвірат - спільне правління двох найвищих службових осіб.
16. Еліта (фр. еlite кращий, відбірний, обраний) - 1) найбільш видатні представники суспільства, вищі верстви в системі соціальної ієрархії; 2) обране коло осіб. Еліта політична - відносно невелика, внутрішньо диференційована, інтегрована група осіб (чи сукупність груп), що концентрує в своїх руках значний обсяг політичної влади. Е.П. безпосередньо бере участь у прийнятті та здійсненні рішень, пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї (див. В. Парето, Г. Моска).
17. Імідж політичний (англ. image образ) - образ політичного лідера-діяча партії, який складається в суспільній думці. І.П. може виникати стихійно, без зусиль з боку особистості (групи), або за допомогою особливих засобів, що знаходяться в розпорядженні фахівців зі створення іміджу (іміджмейкерів).
18. Інтеракція у політиці - поняття, яке характеризує взаємодію політичних суб'єктів між собою та з інститутами влади, опосередковане використанням норм, символів, стереотипів та їх персональної інтерпретацією сторонами.

19.Істеблішмент (англ. establishment встановлення, заснування; установа) - елітні групи суспільства, також вся система влади і управління, за допомогою якої вони здійснюють своє панування.

20.Каудилізм (ісп. сaudillo ватажок) – система панування в країнах Латинської Америки диктаторів, які приходять до влади і управляють за допомогою військового насильства.

21.Контреліта - особи, які володіють характерними для еліти психологічними якостями, але не мають доступу до керівних функцій у силу свого соціального статусу і різного роду бар'єрів. 22.Креатура (лат. сreatura створення) - ставленик когось; той, хто висунувся завдяки чиїсь протекції.

23.Культ особи - єдиновладдя тоталітарного типу, часто релігійного характеру, що означає раболіпство, сліпе поклоніння «божеству».

24.Лідер політичний (англ. leader ведучий, керівник). У сучасній політології існує кілька підходів до визначення політичного лідерства: 1) лідерство - постійний пріоритетний вплив з боку певної особи на все суспільство, організацію чи групу; 2) лідерство - це управлінський статус, соціальна позиція, пов'язана з прийняттям владних рішень, керівна посада; 3) політичне лідерство - це особливого виду підприємництво, яке здійснюється на політичному ринку, при якому політичні підприємці в конкурентній боротьбі обмінюються своїми програмами вирішення суспільних; 4) Л.П. - це символ спільності та зразок політичної поведінки групи, здатний реалізувати її інтереси за допомогою влади.

25. Макіявеллізм - образ політичної поведінки, політичні дії, що нехтують нормами моралі, при яких заради досягнення поставлених цілей вважаються допустимим застосування будь-яких засобів, в тому числі, підступних і жорстоких. Термін пов'язаний з ім'ям Н. Макіявеллі. 26.Меритократія (лат. мeritus гідний + гр. кratos влада) - влада гідних людей, заснована на заслугах. Основоположником меритократичного підходу вважається В. Парето. Поняття введено англійським мислителем М. Янгом («Піднесення меритократії: 1870-2033», 1958) як негативна противага «аристократії» і «демократії». Пізніше неоконсерватори (Д. Белл, З. Бжезинський і ін.) надали поняттю позитивний зміст, визначивши його як влада «нової інтелектуальної еліти». Згідно Д. Беллу, сучасне суспільство засноване на «принципі досягнення», суть якого полягає в потенційній можливості кожного досягти влади тільки завдяки особистим здібностям і достоїнствам. Особистість - стійка система спеціально значими рис, що характеризують індивіда, продукт соціалізації, включення людей в систему соціальних відносин за допомогою діяльності спілкування.

27. Партикуляризм (лат. particularis частковий, приватний) - принцип соціальної та політичної діяльності, заснований на домінуванні приватних (особистісних або групових) цілей та інтересів.

28.Плутократія (гр. рlutokratia багатство, kratos влада) - влада багатих верств суспільства, що зібрали своє багатство незаконним шляхом.

29.Селекторат (лат. selectio відбір, вибір) - коло осіб, з здійснюють відбір претендентів на керівні посади. Термін використовується в теоріях еліт при характеристиці різноманітних систем рекрутування еліт. Теорії еліт - родоначальниками елітистського напряму в політології вважаються В. Парето, Г. Р. Міхельс, Г.Моска. У сучасній політичній науці виділяються меритократичний і владний підходи до дослідження еліт. Відповідно до першого з них, в еліту включаються індивіди на основі видатних особистих якостей (знань, здібностей, досягнень). З точки зору владного підходу, еліта - це продукт відбору найбільш цінних представників, найбільш продуктивна і ініціативна частина населення. З точки зору другого підходу, еліту складають індивіди, які здійснюють владу і впливають на процес вироблення загальнозначимих рішень.

30.Натовп - значне число людей, що знаходяться в безпосередньому контакті один з одним. 31.Функціонер (лат. functio виконання) - 1) в деяких країнах - працівник партійної чи профспілкової організації, активіст; 2) чиновник, працівник державного апарату.

32.Харизма (гр. charisma божественний дар) - екстраординарна здатність, властивість, якість індивіда, що виділяє його серед інших і, що найголовніше, не настільки придбане їм, скільки дароване йому природою, Богом, долею.