**Лекція 5: Теорії девіантної поведінки та десоціалізації особистості**

1. Поняття десоціалізації, ресоціалізації та девіантної поведінки особистості

2. Характеристика основних теорій і концепцій девіації

**1. Поняття десоціалізації та ресоціалізації особистості**

***Ресоціалізація*** *– процес засвоєння нових соціальних ролей і статусів, цінностей і знань на певному етапі житті людини.*

Означає докорінну зміну соціального середовища і необхідність особистості пристосуватися до змінених соціальних обставин, нових норм і цінностей.

***Десоціалізація –*** *процес, зворотній соціалізації, втрата індивідом соціальних цінностей і норм, що супроводжується його відчуженням від своєї групи.*

*Під* ***девіантною*** *(від лат. deviatio - відхилення) поведінкою в розуміють*

*1) дії та вчинки людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам чи визнаним шаблонам і стандартам поведінки (предмет досілдження психології, психіатрії)*

*2.) соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, які не відповідають офіційно встановленим чи фактично сформованим у даному суспільстві нормам (предмет дослідження соціології)*

Таким чином, сутність девіантної поведінки полягає в недотримуванні вимог соціальної норми, у виборі іншого, ніж вона прописує, варіанта поведінки в тій чи іншій ситуації, що призводить до порушення ступеня взаємодії особистості й суспільства, групи й суспільства, особистості й групи. В основі відхилень часто-густо лежить конфлікт цінностей, інтересів, розходження потреб, деформація спо­собів їх задоволення, помилки у вихованні, життєві негаразди, прорахунки тощо.

Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити,

**Два типи девіантної поведінки:**

1.) До першого типу відносять, як правило, таку поведінку, що набирає суспільно несприятливих, навіть дуже небезпечних форм (наприклад, злочинність), внаслідок чого суспільство змушене застосовувати відповідні санкції. Соціальні наслідки цього типу девіантної поведінки полягають у підриві громадського порядку, посиленні ентропійних процесів, нівелюванні й розпаді особистості, зниженні якості роботи й рівня суспільних стандартів, наростанні соціальної апатії тощо. Рушійною силою цього типу девіантної поведінки є деформовані потреби і цінності, що спонукають особистість або соціальну групу діяти всупереч вимогам суспільства. Причинами такої поведінки можуть бути також дефекти правової й моральної свідомості людей, які часто-густо пов’язані навіть із особливостями їхньої емоційно-вольової сфери, настроєм, сподіваннями.

**Первинна та вторинна девіація**

1. Первинна девіація – поведінка особистості, що відхиляється, що у цілому відповідає культурним нормам, прийнятим у суспільстві. В даному випадку чинені індивідом відхилення так незначні і терпимі, що він соціально не кваліфікується девіантом і не вважає себе таким. Для навколишніх це сприймається як витівка чи ексцентрична помилка

2. Вторинна девіація передбачає стабільну поведінку особисті, що передбачає порушення глибинних культурних норм, прийнятих у суспільстві

3. Делінквентна поведінка – поведінка особистості, що передбачає порушення законодавства держави, прав і свобод інших громадян.

2.) Другий тип девіантної поведінки пов’язаний із процесом розвитку суспільства, застаріванням його соціальних норм, критеріїв та стандартів, які необхідно змінювати, оскільки вони гальмують процеси суспільного розвитку. Масштаби поширення різноманітних форм девіантної поведінки цього типу рухливі. Наприклад, вони можуть значно зростати в періоди соціальних змін, реформ, революційних перетворень, коли відбувається руйнування стереотипів і застарілих норм поведінки.

До основних форм девіантної поведінки належать правопорушення (включаючи злочинність) пияцтво, наркоманія, проституція, самогубство. Серед них злочинність є найнебезпечнішою формою, проявом гострого конфлікту між особистими та суспільними інтересами. Алкоголізація (пияцтво і алкоголізм) та наркоманія є формою втечі від повсякденних турбот і життєвих негараздів, засобом зняття напруження й невпевненості. Крайньою формою такої втечі є самогубство.

Девіація є відхиленням від норм. Проте слід зауважити, що є творче, конструктивне відхилення - з метою поліпшити існуючі норми, вдосконалити їх у комплексі загальних позитивних перетворень. Але усталене значення девіації пов’язане саме з деструкцією, дезорганізуючими відхиленнями, антисоціальними вчинками.

Наступна актуальна проблема - критерій девіації. Він має комплексний характер. Визначаючи і реалізуючи його, слід ураховувати такі фактори:

1) релятивну природу девіації (відносність характеристик людських вчинків, наприклад, у роки війни).

2) невизначеність сподівань (свідчить про те, що їх остаточні наслідки можуть спростувати очікувані результати)

3) розбіжності у питаннях щодо правил і норм (розбіжності щодо законності та правильності існуючих норм у різних людей)

**2. Характеристика основних теорій і концепцій девіації**

Залежно від підходів розуміння сутності девіації (відхилення) існують різні теоретично-концептуальні пояснення цього явища. їх систематизацію подано в табл. 2. Девіація, як вже зазначалося, є результатом протидії нормам будь-якого суспільства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснення | Теорія (концепція) | Теоретик | Основна ідея |
| Біологічне | Фізичні риси, пов’язані зі схильністю до злочинів | Чезаре Ломброзо – італійський в’язничний лікар-психіатр,  Уильям Шелдон | Фізичні особливості є причиною девіації (люди схильні до типології поведінки за своїм біологічним складом, що «кримінальний тип» асоціюється з поверненням до більш ранніх стадій людської еволюції (нижня щелепа виступає, ріденька борідка, знижена чутливість до болю)  «Жінка злочинниця та повія»  «Кохання у схибнутих», фізіогномика |
|  |
| Психологічне | Психоаналітична теорія | Фрейд | Конфліктність, притаманна осо­бистості, спричиняє девіацію |
| Соціологічне | Аномія | Дюркгейм | Девіація, зокрема самогубство, здійснюється через відсутність норм |
|  | Соціальна дезорганізація | Шоу, Маккей | Девіація багатьох видів виникає, коли культурні цінності, норми та соціальні зв’язки відсутні, послаблені чи стають суперечливими |
|  | Аномія | Роберт Мертон | Девіація відбувається, коли існує розрив між цілями суспільства та схвалюваними засобами їх досягнення |
|  | Соціокультурні теорії | Селлін, Джодж Міл-лер, Сатерленд, Клауард, Охлін | Конфлікти між нормами субкультури та панівною культурою є причиною девіації |
|  | Теорія навішування ярликів | Говард Беккер | Девіація - своєрідний ярлик, яким групи, що мають владу, позначають поведінку більш слабких груп |
|  |

**Аномія** - це такий суспільний стан, при якому значна частина людей знає про існування зобов’язальних нормативів, але нехтує ними,ставиться до них негативно або байдуже. Така ситуація виникає за різких змін соціальної структури, різного роду кризових потрясінь.

Теорія навішування ярликів – виходить із взаємодії, що відбувається в процесі соціальної реакції на індивідуальну поведінку. Певні дії починають кваліфікуватися як відхилення поведінка від норми, коли вони кодифікуються як незаконні, або ті, що свідчать про відхилювану поведінку групою, що має більшу владу. певною групою як відхилю вальна .