УДК 316.334.3:17.023:316.324.8 (043.2)

**Шматько Д. А.**

*Національний авіаційний університет, Київ*

**ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛІТИКИ ТА МОРАЛІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ**

Політика та мораль є двома взаємопов’язаними феноменами людського буття, котрі протягом всієї людської історії відігравали роль найголовніших регуляторів суспільного розвитку. Обидва ці феномени базуються на принципово різному підґрунті, використовуючи власний арсенал методів, відповідно знаходяться в постійному конфлікті між собою. Тому питання про співвідношення політики і моралі є надзвичайно актуальним.

Моральні ідеали, принципи та норми виникли із уявлень людини про справедливість, гуманність, добро, суспільне благо та ін. Поведінка людей, що відповідала цим уявленням, вважалась моральною, протилежна – аморальною. Інакше кажучи, моральне те, що на думку людини відповідає моральним інтересам суспільства та індивіда, те, що найбільш корисне. Природно, що ці уявлення змінювались від віку до віку, окрім того, вони були різними у представників різноманітних соціальних груп. Звідки й специфічність моралі у представників різних професій. Усе означене дає підстави говорити, що мораль має історичний, соціально-класовий та професійний характер.

Про проблему співвідношення політики і моралі писали такі вчені як Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель. М. Вебер та інші. Але в європейській думці дана проблема найповніше представлена концепціями давньогрецького філософа Арістотеля та італійського політичного діяча й мислителя епохи Відродження Нікколо Макіавеллі. Протягом останніх десятиліть про характер співвідношення моралі й політики дискутували такі відомі західні мислителі як Зб. Бжезінський, Ю. Габермас, Е. Левінас, російські – Г. Водолазов, О. Дробницький, Б. Капустін, вітчизняні – А. Гордієнко, С. Кошарний, та інші.

Сьогодні необхідність використання моральних критеріїв у політиці диктується й міркуваннями глобального масштабу. Екологічні катастрофи, найгостріші міжнаціональні конфлікти, кризовий стан культури, нескінченні війни– всі ці негативні реалії роблять сумнівним саме існування роду людського на планеті Земля. Тому науковці ведуть мову про нову «глобальну» політику, головним імперативом якої є визнання людського життя, свободи особи, її права на гідне життя. Донині підставою щирої політики були й залишаються правила моральності й честі.

В міру усвідомлення суспільством своєї цінності, загострення проблеми виживання людства, проблеми, багато в чому породженої саме зростаючими суперечностями між політикою та мораллю, пошук шляхів синтезу політики та моралі стає дедалі нагальнішим завданням. Незважаючи на реальні перешкоди, домінуючі стереотипи та упередження, суспільство прагне зробити політику моральною, а мораль – практичною, дієвою.

*Науковий керівник – М. П. Кухта, канд.соц.наук, викл.*