Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**ЮВЧЕНКО АЛІНА ІГОРІВНА**

УДК 32-055.2:(5-11) (5-13)

**СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ҐЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АЗІЇ**

23.00.02 – політичні інститути та процеси

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

Київ – 2014

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.

**Науковий керівник**  кандидат філософських наук, доцент

**Тукаленко Інна Анатоліївна**,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри політології.

**Офіційні опоненти:** доктор політичних наук,

**Ляшенко Тетяна Михайлівна**,

Інститут політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України,

науковий співробітник відділу

теоретичних та прикладних проблем

політології;

доктор політичних наук, доцент

**Ярош Оксана Богданівна,**

Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, професор

кафедри політології та державного

управління.

Захист відбудеться «29» грудня 2014 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, к. 330.

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий «21» листопада 2014 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Постригань Г. Ф.

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

**Актуальність теми дослідження.** Сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є цілісним багатовекторним процесом, що спрямований на досягнення ґендерної рівності шляхом покращення політико-правового статусу жінок та комплексного розширення їхніх можливостей в нинішніх умовах. Політичні трансформації ґендерних відносин на сучасному етапі зумовлюються формуванням у західних демократичних країнах наприкінці 1960-их – початку 1970-их рр. нового ґендерного контракту «рівного статусу» та його поширенням країнами світу.

Імплементація міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у країнах, що розвиваються спричиняє процеси ґендерного вирівнювання й сприяє зміні правового, політичного та економічного становища жінок. Динаміка зміни місця й ролі жінок у суспільстві в умовах впровадження ґендерних політик має достатньо суперечливий характер, оскільки поряд з покращенням їхнього становища відбувається поглиблення деяких форм ґендерної дискримінації. Відтак, існує потреба дослідження специфіки імплементації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у країнах, що розвиваються, й врахування її переваг та недоліків при розробці концептуальних ґендерних політик.

Досягнення ґендерної рівності в умовах трансформації суспільств є особливо актуальною проблемою для України, оскільки формування ґендерних політик розпочалось у країні відносно нещодавно, а тому вкрай необхідним є огляд сучасного світового досвіду їх впровадження та реалізації. Дослідження специфіки імплементації ґендерних політик на прикладі країн Східної та Південної Азії є особливо слушним, оскільки найбільш інтенсивно політичні трансформації ґендерних відносин в сучасних умовах відбуваються саме в державах азійського регіону, що обумовлено активізацією їхньої міжнародної співпраці й зростаючою роллю у світовій політиці та економіці. Зважаючи на те, що в процесі впровадження міжнародних ґендерних стратегій Україна стикається з рядом проблем, аналогічних азійським, вивчення й критична оцінка досвіду розробки концептуальних ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії має важливе значення для їх успішного просування в Україні.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертаційне дослідження є складовою наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства».

**Мета та задачі дисертаційного дослідження.** Метою дисертаційної роботи є з’ясування сутності сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних задач:

* розкрити сутність процесу політичних трансформацій ґендерних відносин й виокремити основні його складові та особливості на сучасному етапі;
* охарактеризувати ключові механізми впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик в країнах світу й визначити значимість їхнього впливу на ставище жінок;
* розглянути та систематизувати ключові зміни у політиці та практиці ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії;
* виокремити основні причини формування суперечливих ґендерно-чутливих політик в країнах Східної та Південної Азії на сучасному етапі;
* з’ясувати сутність глокалізації ґендерних відносин та охарактеризувати її вплив на формування державних ґендерно-чутливих політик у країнах Східної та Південної Азії.

**Об’єктом** дослідження є політичні трансформації ґендерних відносин.

**Предметом** дослідження виступають сучасні політичні трансформації ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії.

**Методи дослідження.** Дисертаційну роботу виконано на засадах комплексного міждисциплінарного підходу, який дозволяє у процесі дослідження звертатись до надбань філософії, соціології, історії із зазначеної проблеми. При вирішенні задач дисертаційного дослідження використовувався наступний ряд методів: *системний метод,* який дав змогу розглянути сучасні політичні трансформації ґендерних відносин як комплексний процес, що має єдину логіку розвитку; *структурно-функціональний метод* допоміг виокремити основні складові сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин та виявити їхній функціональний взаємозв’язок; *історичний метод* дозволив розглянути хронологічні відтинки змін у ґендерних порядках країн Східної та Південної Азії та виявити зміни на різних етапах впровадження політик ґендерної рівності; *статистичний метод* використано для з’ясування рівня участі жінок регіону у владних структурах; *порівняльний метод* дозволив конкретизувати специфіку політичних трансформацій ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії шляхом порівняння із західним ґендерним порядком.

**Наукова новизна отриманих результатів.** Дисертаційне дослідження є цілісною науковою роботою, у якій авторка, систематизуючи теоретичний матеріал, здійснила комплексний аналіз сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії. Це дало змогу обґрунтувати наступні теоретичні положення, що визначаються новизною й виносяться на захист:

* запропоновано авторське трактування сутності політичних трансформацій ґендерних відносин й обґрунтовано, що політичні трансформації ґендерних відносин на сучасному етапі є результатом формування та впровадження цілеспрямованого комплексу політичних рішень і дій, скерованих на вирівнювання ґендерного дисбалансу в суспільно-політичній сфері різних країн світу. Уточнено, що основними складовими сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин є глобалізація ґендерних відносин, глокалізація та «альтернативна глобалізація» їх системи. Вперше виокремлено ряд особливостей сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин: 1) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин сприяють зміні як жіночих, так і чоловічих ґендерних ролей; 2) провідну роль у політичних трансформаціях ґендерних відносин має просторовий фактор (людська географія); 3) об’єктом політичних трансформацій ґендерних відносин є країни, що розвиваються; 4) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин мають західноцентричний характер; 5) наслідком впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик є їхня глокалізація;
* уточнено сутність ключових механізмів впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик, серед яких: 1) наділення жінок владою та правами; 2) розробка ґендерно-чутливих (зокрема, й державних) політик; 3) формування державної політики щодо жінок. З’ясовано, що впровадження цих механізмів зумовлює широкий комплекс змін у правовому, політичному та економічному становищі жінок. Зокрема, відбувається юридичне закріплення рівності прав чоловіків та жінок й принципу недискримінації за ознакою статі. Водночас активізується ґендерне вирівнювання в сфері політики, спрямоване на підвищення рівня участі жінок у виконавчих, законодавчих та судових органах влади, подолання бар’єру «скляної стелі» й посилення їхнього впливу на прийняття політичних рішень на усіх рівнях владної вертикалі. Стрімко зростає рівень економічної активності та соціальної включеності жінок. Заразом з’ясовано, що впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик не лише сприяє зменшенню ґендерної асиметрії в суспільстві, але може зумовлювати поглиблення деяких форм дискримінації жінок;
* набуло подальшого розвитку дослідження впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії на основі аналізу міжнародних угод та державних нормативно-правових актів, спрямованих на утвердження рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Розглянуто сутність ключових стратегій залучення жінок в країнах Східної та Південної Азії до суспільно-політичної діяльності серед яких: 1) реалізація ґендерного квотування; 2) участь у діяльності жіночих організацій; 3) ґендерний мейнстримінг. Шляхом аналізу статистичних даних проілюстровано ключові зміни у політичному та економічному становищі жінок азійського регіону. Аргументовано, що впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик має неоднозначний вплив на становище жінок в країнах Східної та Південної Азії, що обумовлено суперечливими ґендерними політиками;
* запропоновано авторський підхід до систематизації та обґрунтування основних причин суперечливих ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії серед яких: 1) відсутність дієвих механізмів реалізації державних стратегій досягнення ґендерної рівності; 2) економічна вигідність експлуатації жінок; 3) тенденції збереження традиційного ґендерного порядку. Уточнено, що підвищення ефективності ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії пов’язане із продукуванням концептуальних національних ґендерних стратегій шляхом глокалізації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик;
* вперше запропоновано визначення глокалізації ґендерних відносин як процесу адаптації міжнародних моделей ґендерних відносин та ґендерних політик до локальних умов незахідних країн, культурні, релігійні, політичні та економічні особливості яких вступають у суперечність з деякими міжнародними нормами й уповільнюють динаміку змін. Уточнено вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик країн Східної та Південної Азії й вперше обґрунтовано, що глокалізація, з одного боку, може слугувати засобом підвищення ефективності ґендерно-чутливих політик та реалізації «прав третього покоління», а з іншого – сприяти збереженню існуючого ґендерного порядку, що зумовлює поглиблення деяких форм ґендерної дискримінації та призводить до актуалізації антизахідних тенденцій.

**Практичне значення одержаних результатів дослідження.** Сформульовані у дисертації висновки та прикладні рекомендації можуть використовуватись для підготовки навчальних програм, посібників, нормативних та спеціальних курсів з політології, слугувати підґрунтям подальших наукових рефлексій окресленої тематики. Водночас, окремі положення та висновки, що стосуються особливостей глокалізації ґендерно-чутливих політик, можуть бути використані для розробки концептуальної політики, спрямованої на досягнення ґендерної рівності в Україні.

**Апробація результатів дисертації.** РезультатиПоложення дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися в рамках польсько-українського проекту «Політична ситуація на пострадянському просторі. Виклики сучасності» (відділ полоністики Ягелонського університету, Краків, 10-16 грудня 2012 р.; філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 18-23 березня 2013 р.) та були оприлюднені на наукових конференціях: ІІ Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Київ, 15-16 березня 2012 р.); ІІІ Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Острог, 27-28 квітня 2013 р.); IV Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Одеса, 23-24 березня 2014 р.); «Дні науки філософського факультету - 2012» (Київ, 18-19 квітня 2012 р.); «Дні науки філософського факультету – 2013» (Київ, 16-17 квітня 2013 р.); «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 15-16 квітня 2014 р.); «Східна Європа у системі координат Північ, Південь, Захід, Схід)» (Львів, 25-26 жовтня 2012 р.); Третій чорноморський політологічний форум (Одеса, 17-18 травня 2013р.).

**Публікації.** Результати дослідження опубліковані у 14 авторських публікаціях, чотири з яких – наукові статті у фахових виданнях України, одна в іноземному періодичному виданні та дев’ять – тези доповідей у матеріалах наукових конференцій.

**Структура дисертації.** Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки. Список використоної літератури включає 222 найменування обсягом 26 сторінок.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ**

У **«Вступі»** обґрунтовується актуальність теми дослідження, зазначається її зв'язок з існуючими програмами науково-дослідницької діяльності, формулюється об’єкт і предмет дослідження, його основна мета та завдання, визначаються методи дослідження, висвітлюється наукова новизна, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, а також вказуються основні форми апробації результатів дисертації та фіксується структура роботи.

У першому розділі дисертації «**Теоретичні засади дослідження сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин»** здійснюється огляд наукових праць за темою, визначаються напрями сучасних наукових досліджень з окресленої проблематики, аналізується поняття ґендерних відносин й сутність політичних трансформацій їх системи в сучасних умовах.

Відповідно до зазначеної мети і задач джерельною базою дисертаційного дослідження є роботи, що розкривають зміст поняття «ґендерні відносини» й характеризують нинішній стан системи ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії, серед яких праці Ґ. Рубін, Р. Коннела, А. Тьомкіної та Є. Здравомислової, Дж. Ґерсон та К. Пейс, Дж. Е. Тікнер, К. Фергюсон, С. Е. Меррі та М. Міронеско, Г. Співак, Ч. Моханті. Окрім того, розглянуто роботи, що конкретизують сутність понять «трансформація» і «сучасність», вивченню яких особливу увагу приділяють К. Дж. Холсті, Е. Гідденс, Д. Ґелд та Е. Макґрю. Розгляд сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин здійснено на основі досліджень Дж. Е. Тікнер, Дж. Акер, Б. Еренрайх, М. Л. Крук, Ш. Муфф, М. Р. Марковік, Н. Фрейжер, Дж. Скваєрс, Т. Мельник, Т. Марцелюк, Є. Баллаєвої, С. Айвазової, С. Полєніної, Н. Шведової. Проблема політичних трансформаціій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії на сучасному етапі порушується у працях Є. Баллаєвої, А. Аппадураі, Р. С. Ґаллін, В. Далмії, М. Нанівандекар, Г. Сен та С. Корреа, Н. Джордж, Ш. Раі, М. Стівенс, Ш. Хусейн, Н. Кабір, Н. Е. Райлі, Р. С. Парренас, Л. Дж. Піч, С. Петерсон, В. Прайс. У дисертаційному дослідженні для розкриття сутності імплементації міжнародних ґендерних стратегій використовуються документи ООН, серед яких Декларація про викорінення насилля щодо жінок, Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок та Пекінська декларація та Платформа дій, звіти про реалізацію Цілей розвитку тисячоліття ООН, а також аналізуються нормативно-правові акти, що закріплюють ґендерну рівність у КНР, Республіці Корея, Тайвані (Китайській республіці), Індії, Королівстві Таїланд та Японській державі. Для аналізу взаємозв’язку між впровадженням міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик й залученням жінок у представницькі та виконавчі органи влади й економічні структури у перелічених країнах, в дисертації використовуються статистичні дані ООН Жінки, Світового банку, Звіти з глобального ґендерного розриву підготовлені Світовим економічним форумом, Індекси людського розвитку ООН, а також Глобальні бази даних ґендерних квот.

У першому розділі дисертаційного дослідження розглянуто сутність поняття системи ґендерних відносин, що розуміється дослідниками як комплекс особистих та соціальних відносин домінування та влади, відповідно до якого формуються уявлення про фемінне й маскулінне, відбувається розподіл влади та ресурсів, що асоціюються зі статусом у суспільстві. Підкреслено, що трансформація ґендерних відносин на сучасному етапі передбачає зміну способів функціонування системи ґендерних відносин – заміну базового патріархального ґендерного контракту ґендерним контрактом «рівного статусу».

Розкрито сутність політичних трансформацій ґендерних відносин, як таких, що є результатом формування та впровадження цілеспрямованого комплексу політичних рішень і дій, скерованих на вирівнювання ґендерного дисбалансу в суспільно-політичній сфері різних країн світу. Впровадження політичних рішень та дій, що мають на меті ґендерне вирівнювання, у різні сфери суспільного життя призводить до зміни політичного, правового й економічного становища жінок. Обґрунтовано, що політичні трансформації ґендерних відносин зумовлюються формуванням наприкінці 1960-их – початку 1970-их рр. у західних демократичних країнах нового ґендерного порядку заснованого на рівності статей та його подальшим поширенням країнами світу. Йдеться про впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у країнах світу, яке зумовлюється реалізацією багатосторонніх міжнародних договорів, спрямованих на подолання ґендерної дискримінації, а також членством країн у міжнародних урядових та неурядових організаціях.

Конкретизовано, що для пояснення суті процесу поширення та імплементації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у науковій літературі використовують поняття «глобалізація ґендерних відносин». В процесі розгляду сутності сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин, з’ясовано, що поряд з глобалізацією ґендерних відносин складовими процесу сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин є глокалізація та «альтернативна» глобалізація їх системи. Оскільки глобалізація ґендерних відносин розуміється як процес поширення та впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик, то глокалізація ґендерних відносин означає їхню адаптацію з урахуванням специфіки локальних ґендерних порядків, в той час як «альтернативна глобалізація» позначає появу зворотних тенденцій та впливів.

З’ясовано, що ключовими механізмами впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик є 1) наділення жінок владою та правами (women’s empowerment); 2) розробка ґендерно-чутливих (зокрема, й державних) політик; 3) формування державної політики щодо жінок. Так, наділення жінок владою та правами розуміється як розширення можливостей жінок та посилення їхнього впливу на прийняття рішень в усіх сферах діяльності на усіх рівнях. Водночас, ґендерно-чутливі політики є інтегральною частиною усіх структурних елементів будь-якої політики, а відтак, врахування інтересів жінок за умови їх впровадження відбувається на усіх стадіях реалізації державної політики. Натомість державна політика щодо жінок є лише частиною соціальної політики, яка стосується інтересів жінок як великої демографічної групи, формує їх правовий та соціальний статус.

В процесі розгляду сутності впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик акцентовано увагу на покращенні правового, політичного та економічного становища жінок в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин. Разом з тим, виявлено, що попри наявність позитивної динаміки суттєвою перешкодою ґендерного вирівнювання можуть бути нерозвиненість механізмів залучення жінок та суспільні стереотипи. Йдеться, насамперед, про «бар’єр скляної стелі», подолання якого передбачає необхідність застосування ряду компенсаторних заходів, основним з яких вважається ґендерне квотування.

Вперше виокремлено ряд особливостей політичних трансформацій ґендерних відносин: 1) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин сприяють зміні як жіночих, так і чоловічих ґендерних ролей; 2) провідну роль у політичних трансформаціях ґендерних відносин має просторовий фактор (людська географія); 3) об’єктом політичних трансформацій ґендерних відносин є країни, що розвиваються; 4) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин мають західноцентричний характер; 5) наслідком впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик є їхня глокалізація.

З’ясувавши сутність сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин, й окресливши їх специфіку, для аналізу процесів впровадження та подальшої адаптації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних відносин був обраний ряд країн Східної та Південної Азії, серед яких, насамперед, КНР, Республіка Корея, Індія, Королівство Таїланд та Японська держава.

У другому розділі **«Впровадження західних моделей рівності в політику і практику ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії»** розглянуто специфіку імплементації міжнародних ґендерних стратегій та зумовлені нею ґендерні трансформації в ряді країн Східної та Південної Азії. Стисло розкрито історичний контекст становища жінок в цих країнах й наголошено, що для Індії, Китаю та Японії протягом усієї історії базовою ґендерною угодою для жінки був ґендерний контракт «матері», а для чоловіка – «годувальника». Обґрунтовано, що розширення прав та можливостей жінок пов’язане, насамперед, з глобалізацією ґендерних відносин, яка зумовлює зміну існуючих ґендерних порядків. Водночас наголошено, що елементи патріархального ґендерного порядку й далі активно функціонують в азійських суспільствах, що особливо помітно в Індії, де становище та статус жінок і сьогодні регламентується постулатами, пов’язаними із кастовим поділом.

Охарактеризовано правові засади впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії, шляхом розгляду ряду міжнародних документів, що закріплюють принцип недискримінації, й були підписані представниками національних урядів, а також аналізу ключових статей конституцій Індії, КНР, Республіки Корея, Тайваню, Королівства Таїланд, що закріплюють рівність статей та регламентують права жінок. Наголошено, що імплементація міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик призводить до швидкої зміни правового, політичного та економічного становища жінок в країнах Східної та Південної Азії. Дисертанткою зосереджено увагу на розгляді динаміки та стратегій залучення жінок до суспільно-політичної діяльності, серед яких чільне місце займають ґендерне квотування, розвиток жіночих організацій і рухів та мейнстримінг ґендеру.

Розкриття особливостей реалізації перелічених стратегій в окремих країнах Східної та Південної Азії дозволило проілюструвати наявність позитивної динаміки у реалізації прав жінок та зміну їхнього суспільно-політичного становища. Зокрема, на прикладі Індії, КНР, Республіки Корея та Індонезії з’ясовано, що ґендерне квотування сприяє залученню жінок до політичного процесу на місцевому, регіональному та національному рівнях. В розділі проаналізовано статистичні дані щодо рівня представництва жінок у парламентах цих азійських країн та узагальнено переваги ґендерного квотування як механізму залучення жінок до політики в державах Східної та Південної Азії. Водночас аргументовано, що розвиток жіночих організацій розширює можливості жінок артикулювати власні інтереси, а комплексне впровадження ґендеру сприяє реалізації практичних потреб жінок, (освіта, охорона здоров’я, працевлаштування та створення сприятливих умов для підприємницької діяльності), задоволення яких сприятиме підвищенню їх суспільно-політичної активності.

В процесі розгляду перелічених стратегій було також встановлено наявність негативних тенденцій залучення жінок у політику в країнах регіону. Зокрема, з’ясовано, що впровадження ґендерного квотування подекуди призводить до статистичного зростання жінок у політиці, але не змінює їхньої ролі у прийнятті політичних рішень якісним чином. Наголошено на прикладі Індії, де впровадження ґендерного квотування не лише не сприяло зростанню участі жінок у Сансаді відмітним чином, але й створило проблему нестачі кваліфікованих кандидаток на місцевому та регіональному рівнях. Водночас, зауважується, що найбільш успішним серед азійських країн є досвід ґендерного квотування Республіки Корея, де були запроваджені квоти для жінок у виборчих списках. З’ясовано, що розвиток місцевих жіночих організацій за зразком західних та міжнародних-материнських, може призводити до пріоритизації тих аспектів емансипації жінок, які є актуальними у глобальному вимірі, однак, другорядними в країнах Азії. А мейнстримінг ґендеру сприяє вирішенню ряду практичних потреб жінок, однак, не впливає вирішення на стратегічні проблеми, зокрема, подолання стереотипів щодо участі жінок у суспільно-політичному процесі.

Розглянуто тенденції змін економічного становища жінок в країнах Східної та Південної Азії в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин. Шляхом аналізу статистичних даних наведених у звітах Світового банку та Світового економічного форуму проілюстровано тенденцію до зростання рівня економічної активності жінок та їхньої фінансової автономії. Наголошено, що найвищим є рівень економічної активності жінок у КНР й проаналізовано специфіку місцевого ґендерного контракту «жінки-працівниці» - «dagongmai» (з кит. працівниці-мігрантки). Окрім того, розглянуто ряд проблем, з якими стикаються жінки країн Східної та Південної Азії в процесі залучення до економічної діяльності в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин – ґендерна сегрегація доходів та оплати праці, ґендерна сегрегація на ринку праці та вимушена трудова міграція. Особлива увага приділяється дисертанткою розгляду проблеми імміграції жінок з Філіппін та Таїланду, які демонструють високі показники трудової міграції та траффікінгу.

У розділі розглянуто причини виникнення перелічених негативних тенденцій ґендерних трансформацій та наголошено, що впровадження міжнародних ґендерних стратегій, відбувається в окремих країнах регіону по-різному, що обумовлено політичними, економічними, культурними особливостями регіону. Аргументовано, що практична міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик не однаково ефективна в різних країнах та регіонах, а тому впровадження універсальних ґендерних стратегій має відмінний вплив на становище жінок, внаслідок чого поряд з позитивною динамікою реалізації прав жінок, має місце поглиблення ґендерного дисбалансу.

Дисертанткою конкретизовано, що посиленню негативної динаміки ґендерних трансформацій можуть сприяти суперечливі державні ґендерно-чутливі політики. На основі аналізу наукових джерел сформульовано авторське тлумачення причин формування суперечливих ґендерно-чутливих політик держав азійського регіону серед яких: 1) відсутність дієвих механізмів реалізації державних стратегій досягнення ґендерної рівності; 2) економічна вигідність експлуатації жінок; 3) прагнення до збереження традиційної ґендерної ієрархії*.* Наголошено, щоз огляду на описані суперечності виникає потреба у виробленні концептуальних політик, спрямованих на досягнення ґендерної рівності, а отже, синтезу міжнародних ґендерних стратегій та локальних ґендерних порядків країн Східної та Південної Азії.

У третьому розділі **«Роль глокалізації ґендерних відносин у формуванні державних ґендерно-чутливих політик у країнах Східної та Південної Азії»** досліджено проблеми та перспективи адаптації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик до умов локальних ґендерних порядків країн Східної та Південної Азії, потреба у якій зумовлена політичними, економічними, культурними особливостями країн азійського регіону. Наголошено, що глокалізація ґендерних відносин, оскільки передбачає адаптацію міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик в умовах їхнього впровадження в азійських країнах, є неодмінною частиною сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин.

У розділі розглянуто наукові підходи до розуміння процесу локалізації політико-правових заходів у сфері ґендерних відносин та обґрунтовано доцільність застосування концепції «глокалізації» для подальшого вивчення адаптації міжнародних ґендерних стратегій. Запропоноване авторське визначення глокалізації ґендерних відносин як процесу адаптації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик до локальних умов незахідних країн та регіонів, культурні, релігійні, політичні та економічні особливості яких вступають у суперечність з деякими міжнародними нормами та уповільнюють динаміку змін.

З’ясовано, що глокалізація ґендерних відносин сприяє виробленню концептуальних ґендерно-чутливих політик, які спрямовані на вирішення специфічних потреб і проблем жінок країн Східної та Південної Азії. Саме тому сутність глокалізації ґендерних відносин дисертанткою розглянуто в контексті реалізації прав третього покоління – прав постколоніальних держав та маргінальних (відносно ґендеру, класу, раси, національності, етнічності) груп, що потребують додаткової підтримки з боку міжнародної спільноти. Обґрунтовано, що реалізація прав третього покоління тісно пов’язана з глокалізацією ґендерних відносин, оскільки права третього покоління гарантують право на розвиток, рівноправність з іншими народами та спільнотами, на захист від дискримінації за ознакою статі, ґендеру, раси, національності тощо. А тому глокалізація ґендерних відносин може сприяти більш ґрунтовній реалізації прав жінок як представниць різних етнічних, національних, расових груп, оскільки процес адаптації уможливлює впровадження таких ґендерних стратегій та ґендерних політик, що максимально враховують специфіку локальних ґендерних порядків країн Східної та Південної Азії.

У розділі запропоновано авторське тлумачення ролі глокалізації ґендерних відносин у формуванні ґендерних політик та виокремлено два підходи до оцінки впливу глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик. За першого підходу глокалізація розглядається з точки зору досягнення міжнародної справедливості з ґендерних позицій та пов’язана з підвищенням ефективності ґендерно-чутливих політик. Йдеться про розробку таких концептуальних ґендерно-чутливих політик, які ґрунтуються на міжнародних нормах і водночас актуалізують вирішення проблем жінок в конкретному суспільстві, а відтак, є не універсальними, але культурно-особливими. Дисертанткою наведено ряд прикладів, що ілюструють ефективність такого підходу у економічній та соціальній політиці Індії.

За другого підходу глокалізація ґендерних відносин розглядається як процес, що може призводити до поглиблення дискримінації жінок, оскільки адаптативні практики здатні приховувати традиціоналізм та застосовуватись з метою уникнення продукування дійсно ефективних стратегій ґендерного вирівнювання. В такому разі глокалізація спрямована не лише на збереження культурної ідентичності в процесі впровадження ґендерних стратегій та ґендерних політик, але й на посилення окремих елементів існуючих ґендерних порядків. Так, особливо актуальною в цьому контексті є проблема «азійської сім’ї», як ключового елементу системи «азійських цінностей», функціонування якої зумовлює не лише закріплення за жінками другорядної ролі в суспільстві, але й в умовах появи «подвійного тягаря турбот», поглиблює їхню дискримінацію. Проаналізовано специфіку ґендерної соціалізації в Японії, й підтверджено висновок про цілеспрямовану політику держави щодо збереження й відтворення традиційної системи ґендерно-рольової поведінки.

Оскільки існує обопільний зв'язок між глокалізацією ґендерних відносин та державними ґендерно-чутливими політиками, особливу увагу зосереджено на розгляді питання політик «керованої глобалізації». Поняття «керована глобалізація» було вжите Яньсянь Янем для характеристики спроб китайського уряду контролювати перебіг модернізаційних та глобалізаційних процесів й використовується у дисертації для характеристики аналогічних тенденцій щодо сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії. З’ясовано, що спроби контролювати ґендерні трансформації мають місце в усіх країнах регіону і спрямовані на обмеження міжнародних впливів з метою збереження існуючих ґендерних порядків, заснованих на домінуванні чоловіків та підпорядкуванні жінок.

У розділі на основі аналізу економічної та інформаційної політики країн Східної та Південної Азії підтверджено тезу про те, що глокалізація ґендерних відносин дійсно може сприяти утвердженню існуючого ґендерного порядку, а відтак, посилювати дискримінацію жінок. Особлива увага звернена на проблему державної цензури щодо закордонної медійної продукції. Так, проаналізовано сутність проекту «Золотий щит» у Китаї й розглянуто кілька актуальних прикладів його застосування. Наголошено на негативному впливі державної цензури на жінок, який зумовлений стигматизацією західних ґендерних порядків та окремих ґендерних контрактів жінок.

У розділі висунуто тезу про зв'язок між глокалізацією ґендерних відносин та появою тенденцій до заперечення ґендерних політик та ґендерних студій як західноорієнтованих. Дисертанткою, в якості прикладу, проаналізовано ситуацію, що розгорталась навколо проведення конкурсу «Міс-Всесвіт» в Індонезії у вересні 2013 р. й наголошено на ролі суперечливих державних ґендерно-чутливих політик. Шляхом розкриття сутності «альтернативної» глобалізації ґендерних відносин, окреслено майбутні тенденції дослідження сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії.

**ВИСНОВКИ**

Сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є комплексним процесом, що має єдину логіку розвитку і зумовлений впровадженням ґендерно-чутливого підходу, який передбачає  враховування проблематики рівності статей при ухваленні будь-яких політичних рішень, що сприятимуть утвердженню ґендерної рівності в усіх сферах суспільства та збалансованому ґендерному представництву на всіх рівнях владної вертикалі.

У дисертації уточнено зміст понять «ґендерні відносини» та «трансформація» й з’ясовано, що трансформація ґендерних відносин передбачає зміну способів функціонування ґендерних відносин, оскільки йдетьсяне лише про зміну в системі виробництва і розподілі влади з метою забезпечення прав жінок і надання їм рівних з чоловіками можливостей, але зміну самої системи, що побудована на владі та домінуванні чоловіків, які внутрішньо притаманні виробництву (зокрема, й політичному), споживанню та розподілу благ.

Обґрунтовано, що сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є результатом формування та впровадження цілеспрямованого комплексу політичних рішень і дій, скерованих на вирівнювання ґендерного дисбалансу в суспільно-політичній сфері різних країн світу. Зважаючи на це, наголошено, що політичні трасформації ґендерних відносин на сучасному етапі мають комплексний вплив на правове, політичне та економічне становище жінок. З’ясовано, що сучасні політичні трансформації ґендерних відносин зумовлені початком формування наприкінці 1960-их – початку 1970-их рр. нового західного ґендерного порядку та його поширенням країнами світу. Процес поширення та впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик відбувається шляхом підписання та реалізації міжнародних угод й членства країн в міжнародних організаціях. Наголошено на провідній ролі ООН (зокрема, й ООН Жінки) у реалізації ґендерних стратегій й акцентовано увагу на значенні чотирьох Всесвітніх конференцій ООН зі становища жінок, що відбувались у Мехіко (1975), Копенгагені (1980), Найробі (1985) та Пекіні (1995). Окрім того, проаналізовано сутність ключових міжнародних нормативно-правових актів, що акцентують увагу на проблемах дискримінації жінок за ознакою статі, серед яких Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, Декларація про викорінення насилля щодо жінок, Пекінська декларація та Платформа дій.

В дисертації наголошено, що для позначення процесу поширення та впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у наукових джерелах використовують поняття «глобалізація ґендерних відносин». Доцільність його вживання обумовлена тим, що сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є комплексним процесом, а відтак, глобалізація ґендерних відносин, яка розуміється як поширення та імплементація міжнародних політико-правовий норм і заходів спрямованих на досягнення ґендерної рівності, є складовою частиною політичних трансформацій ґендерних відносин на сучасному етапі поряд з глокалізацією ґендерних відносин, яка передбачає адаптацію міжнародних ґендерних стратегій з врахуванням умов локальних ґендерних порядків.

У дисертації розглянуто ключові механізми впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик серед яких: 1) наділення жінок владою та правами; 2) розробка ґендерно-чутливих (зокрема, й державних) політик; 3) формування державної політики щодо жінок. З’ясовано сутність перелічених механізмів та наголошено, що формування ґендерно-чутливих політики є найбільш ефективним механізмом імплементації, оскільки за умов їхнього впровадження відбувається врахування інтересів жінок та окремих маргіналізованих груп чоловіків на усіх стадіях реалізації державної політики.

Розглянуто вплив, який має впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик на правове, політичне та економічне становище жінок. В дисертації особливу увагу приділено розгляду зміни політичного становища жінок в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин. Зокрема, виокремлено основні аспекти залучення жінок у виконавчу, законодавчу та судову владу, й наголошено на ролі їхньої участі. Окрім того, ретельно розглянуто проблему активізації економічної діяльності жінок в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин. Виокремлено та проаналізовано три ключові проблеми економічної діяльності жінок: 1) ґендерний розподіл праці; 2) фемінізація бідності; 3) трудова міграція.

Водночас з метою систематизації наукових позицій до розгляду сутності сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин було виокремлено ряд їхніх особливостей: 1) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин сприяють зміні як жіночих, так і чоловічих ґендерних ролей; 2) провідну роль у політичних трансформаціях ґендерних відносин має просторовий фактор (людська географія); 3) об’єктом політичних трансформацій ґендерних відносин є країни, що розвиваються; 4) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин мають західноцентричний характер; 5) наслідком впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик є їхня глокалізація.

Виокремлення зазначених особливостей дозволило зробити висновок щодо наявності локальних моделей трансформаційних процесів та обґрунтувати необхідність дослідження сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в окремих країнах та регіонах. Відтак, для вивчення окреслених тенденцій було обрано країни Східної та Південної Азії, що зумовлено інтенсифікацією ґендерних трансформацій у державах регіону та актуалізацією їх наукових досліджень.

Було розглянуто історичний контекст становища азійських жінок і з’ясовано, що зміна їхнього політико-правового статусу та соціально-економічних умов пов’язана, насамперед, з впровадженням міжнародних ґендерних стратегій та елементів ґендерних політик, що й обумовлює провідну роль західних ґендерних політик у політичних трансформаціях ґендерних відносин в країнах регіону. Враховуючи комплексний характер ґендерних трансформацій, ключові зміни у політиках та практиках ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії було розглянуто шляхом аналізу особливостей правового забезпечення ґендерної рівності, активізації їхньої суспільно-політичної та економічної діяльності.

Так, розгляд окремих статей конституцій Індії, КНР, Республіки Корея та Королівства Таїланд дозволив охарактеризувати процес правового закріплення прав та можливостей жінок.

Окрім того, проаналізовано такі ключові стратегії залучення жінок країн регіону в суспільно-політичний процес: 1) ґендерне квотування; 2) розвиток жіночих організацій і рухів; 3) мейнстримінг ґендеру. Здійснено оцінку переваг та недоліків застосування кожної з виокремлених стратегій у країнах Східної та Південної Азії. Зокрема, з’ясовано, що впровадження ґендерного квотування сприяє зростанню кількості жінок-парламентарок у всіх країнах регіону, однак не завжди призводить до утвердження їхньої ролі у прийнятті політичних рішень чи актуалізації проблем жінок на законодавчому рівні. Так, шляхом аналізу актуальних статистичних даних щодо представництва жінок в парламентах Індії, КНР, Корейської Республіки та Королівства Таїланд, було підтверджено тезу відсутність помітної динаміки зростання чисельності жінок-парламентарок.

Водночас доведено, що розвиток локальних жіночих організацій за зразком міжнародних-материнських може призводити до пріоритизації проблем жінок, які не є першочерговими в азійському регіоні. Акцентовано увагу на необхідності налагодження самостійної діяльності місцевих жіночих організацій (насамперед, щодо визначення цілей діяльності) й розширення соціальної бази організацій. Окрім того, розглянуто сутність ґендерного мейнстримінгу в країнах Східної та Південної Азії та проаналізовано його вплив на вирішення практичних та стратегічних проблем жінок регіону.

Розгляд проблеми економічного становища азійських жінок в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин, дозволив виявити, що в сучасних умовах, з одного боку відбувається активізація виробничої діяльності жінок в країнах Східної та Південної Азії (насамперед, КНР, Корейській Республіці, Тайвані) й зростання їхньої фінансової незалежності, що є виявом практичної реалізації прав жінок та призводить до утвердження їхнього статусу, а з іншого – має місце поглиблення ґендерної нерівності, що зумовлена посиленням економічної експлуатації жінок за умов появи «подвійного тягаря турбот». З’ясовано, що поява таких тенденцій обумовлена як особливостями функціонування глобальної економіки, так і специфікою ґендерних політик країн регіону.

Обґрунтовано, що ґендерні політики в країнах Східної та Південної Азії мають суперечливий характер, який виявляється у появі ряду перелічених попередньо негативних тенденцій. У дисертації запропоновано авторський підхід до систематизації причин суперечливих ґендерних політик в країнах азійського регіону серед яких: 1) відсутність дієвих механізмів реалізації державних стратегій досягнення ґендерної рівності; 2) економічна вигідність експлуатації жінок; 3) тенденції збереження традиційного ґендерного порядку.

Відтак, узагальнено, що впровадження міжнародних ґендерних стратегій має специфічний характер, зумовлений адаптацією ґендерних політик та практик. Обґрунтовано доречність застосування поняття «глокалізація» до аналізу специфіки формування адаптаційних процесів у сфері ґендерних відносин та окреслено перспективу його застосування до розкриття сутності сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин.

Глокалізація ґендерних відносин визначається у дисертаційній роботі як процес адаптації західних моделей ґендерних відносин та політик досягнення ґендерної рівності до локальних умов не-західних країн та регіонів, культурні, релігійні, політичні та економічні особливості яких вступають у суперечність з деякими міжнародними нормами та уповільнюють динаміку змін.

Критичний розгляд сутності процесу глокалізації ґендерних відносин дозволив з’ясувати суперечливу роль таких ападтаційних практик у формуванні державних ґендерно-чутливих політик та вперше виокремити два ключові підходи до її оцінки: 1) глокалізація є засобом посилення ефективності державних ґендерно-чутливих політик, оскільки сприяє підвищенню рівня ґендерної справедливості та реалізації «прав третього покоління»; 2) глокалізація є засобом збереження та відтворення традиційних ґендерних порядків в країнах регіону. З позиції останнього глокалізація ґендерних відносин виступає інструментом контролю трансформацій, що проілюстровано на прикладі економічної та інформаційної політики держав регіону.

Відтак, висунуто тезу, що характер глокалізації ґендерних відносин тісно пов'язаний зі специфікою ґендерно-чутливих політик і залежить від політики держави щодо жінок загалом. З такої позиції глокалізація ґендерних відносин потребує подальших досліджень, напрямки яких були окреслені шляхом уточнення змісту поняття «альтернативна» глобалізація ґендерних відносин, яка є складовою процесу сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин.

**СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРКОЮ ПРАЦЬ**

**ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

1. Ювченко А. І. Особливості трансформації ґендерних ролей в країнах Східної та Південної Азії в умовах глобалізації / А. І. Ювченко // Політологічний вісник. Зб-к. наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2012. – Вип.62. – С. 239-247.
2. Ювченко А. І. Державні ґендерно-чутливі політики в умовах глобалізації: на прикладі КНР / А. І. Ювченко // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Вип.29. – С. 334-347.
3. Ювченко А. І. Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження/ А. І. Ювченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 4 (114). – С. 91-94.
4. Ювченко А. І. Особливості впливу глобалізації на ґендерні відносини / А. І. Ювченко // Гілея:науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 71(№4). – С.761-765
5. Ювченко А. И. Глобализация гендерних отношений: изучение перспектив формирования мирового гендерного порядка / А. И. Ювченко // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 2. – С. 190-193.
6. Ювченко А. І. Трансформація ґендерних ролей в країнах Східної та Південної Азії в умовах глобалізації / А. І. Ювченко // «Дні науки філософського факультету – 2012» [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський та ін. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Ч.8. – С. 189-191.
7. Ювченко А. І. Перспективи формування світового ґендерного порядку / А. І. Ювченко // «Східна Європа в системі координат (Північ, Південь, Захід, Схід): матеріали ІІІ міжн. Вел. академ. конф. з політолог. (Львів, 25-26 жов.2012р.). - Львів.: Нац.. ун-т. ім.. І.Франка., 2012. – С. 193-196.
8. Ювченко А. І. Формування ґендерноорієнтованої політики держав в умовах глобалізації / А. І. Ювченко // ІІІ Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Українське відділення студентів політичної науки). – Острог, 2013. – С. 82-83.
9. Ювченко А. І. Ключові особливості впливу глобалізації на ґендерні відносини / А. І. Ювченко // «Дні науки філософського факультету – 2013» [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський та ін.. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Ч.9. – С. 242-244.
10. Ювченко А. І. Роль жіночих організацій в процесі глобалізації ґендерних відносин в країнах Південної та Східної Азії / А. І. Ювченко // Третій чорноморський політологічний форум: збірн. статей (17-18 трав. 2013 р. м. Одеса) / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 70-72.
11. Ювченко А. І. Ґендерна нерівність на ринку праці в умовах формування нового глобального економічного режиму / А. І. Ювченко // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Зб. матеріалів ІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11-12 квітня 2013) / рец.: І.С. Бик, М. М. Макієвич, Н. В. Антонюк, І. М. Грабинський – Львів.: DPI, 2013. – С. 159-162.
12. Ювченко А. І. Світовий ґендерний порядок: дослідження з позицій глокалізації ґендерних відносин / А. І. Ювченко // Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двохсторонніх відносин: Зб. матеріалів ІІІ щорічної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні та правові аспекти» (м. Львів, 25.10.2013) / ред. кол: І. С. Бик, М. М. Макієвич. – Львів.: DPI, 2013. – С. 424-427.
13. Ювченко А. І. Глокалізація ґендерних відносин / А. І. Ювченко // Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину. IV національний Конвент МАСПН (Україна) / за заг. ред. д.ю.н., професора В. М. Дрьоміна. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 252-253.
14. Ювченко А. І. Сутність сучасних трансформацій ґендерних відносин / А. І. Ювченко // «Дні науки філософського факультету – 2014» [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський та ін.. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Ч.9. – С. 76-78.

**АНОТАЦІЯ**

**Ювченко А. І. Сучасні політичні трансформації ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії.** – **Рукопис.**

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2014.

Дисертація присвячена дослідженню сутності та специфіки сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії. Проаналізовано сутність політичних трансформацій ґендерних відносин та розглянуто зумовлені ними зміни політичного, правового й економічного становища жінок. Аргументовано, що сучасні політичні трансформації ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії зумовлені впровадженням міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик. Розглянуто також ключові механізми імплементації міжнародних політико-правових заходів спрямованих на досягнення ґендерної рівності.

Досліджено специфіку впровадження ґендерних стратегій та ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії й проаналізовано їхній влив на правове, політичне та економічне становище жінок в азійських державах. Особливу увагу приділено розгляду стратегій залучення жінок в країнах Східної та Південної Азії до суспільно-політичної діяльності. Запропоновано авторський підхід до розкриття сутності причин формування суперечливих ґендерних політик в країнах регіону.

Обґрунтовано необхідність формування концептуальних ґендерних політик та з’ясовано сутність й специфіку глокалізації ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії. Запропоновано авторське визначення глокалізації ґендерних відносин та авторський підхід до оцінки впливу глокалізації ґендерних відносин на формування ґендерно-чутливих політик на сучасному етапі. Розглянуто майбутні тенденції трансформації ґендерних відносин в цілому.

***Ключові слова:***ґендерні відносини, трансформація, ґендерні політики, державні ґендерно-чутливі політики, ґендерне вирівнювання, ґендерне квотування, глобалізація ґендерних відносин, глокалізація ґендерних відносин.

**АННОТАЦИЯ**

**Ювченко А.И. Современные политические трансформации гендерных отношений в странах Восточной и Южной Азии. – Рукопись.**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2014.

Диссертация посвящена исследованию сущности и специфики современных политических трансформаций гендерных отношений в странах Восточной и Южной Азии. Проанализирована сущность политических трансформаций гендерных отношений и рассмотрены вызванные ими изменения политического, правового и экономического положения женщин. Аргументировано, что современные политические трансформации гендерных отношений в странах Восточной и Южной Азии обусловлены внедрением международных гендерных стратегий и гендерных политик. Рассмотрены также ключевые механизмы имплементации международных политико-правовых мер, направленных на достижение гендерного равенства.

Исследована специфика внедрения гендерных стратегий и гендерных политик в странах Восточной и Южной Азии и проанализировано их влияние на правовое, политическое и экономическое положение женщин в азиатских государствах. Особое внимание уделено рассмотрению стратегий привлечения женщин в странах Восточной и Южной Азии к общественно-политической деятельности. Предложен авторский подход к раскрытию сущности причин формирования противоречивых гендерных политик в странах региона.

Обосновано необходимость формирования концептуальных гендерных политик и рассмотрена сущность и специфика глокализации гендерных отношений в странах Восточной и Южной Азии. Предложено авторское определение глокализации гендерных отношений и авторский подход к оценке влияния глокализации гендерных отношений на формирование гендерно-чувствительных политик на современном этапе. Рассмотрены будущие тенденции трансформации гендерных отношений в целом.

***Ключевые слова:*** гендерные отношения, трансформация, гендерные политики, государственные гендерно-чувствительные политики, гендерное уравнение, гендерное квотирование, глобализация гендерных отношений, глокализация гендерных отношений.

**ANNOTATION**

**Alina Iuvchenko. The modern political transformations of gender relations in East and South Asian countries. – Manuscript.**

Dissertation for attaining the scientific title of a candidate in political science in the specialization No. 23.00.02 – political institutions and processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES Ukraine. – Kyiv, 2014.

The dissertation is devoted to the problem of the modern political transformations of gender relations in East and South Asian countries. The author examines the nature of the political transformations of gender relations and specifies that contemporary changes of the gender system are connected with women’s rights advancing campaigns and emergence of the new gender order in developed countries. The thesis explores the appearance of the new western model of gender relations and defines the precondition of the origins of the mentioned gender system. On the basis of complex analysis the paper examines the legal, political and economic components of the transformation of gender relations and describes the benefits and pitfalls of the transformation for women’s empowerment and economic development at a global level and in East and South Asian countries in particular.

It is augmented by the author that in East and South Asian countries political transformations of gender relations are caused by the implementation of the international gender strategies and the western-based gender policies. The paper examines the preconditions of the political transformations of gender relations system in East and South Asian states and underlines that during the last decades the Asian countries have managed to achieve certain progress in setting up the institutional mechanisms for gender equality. It is set that the national legislative framework have been aligned with international standards, special authority bodies have been established, wide range of non-governmental organization developed and women’s political and economic status has improved significantly.

However, promoting of gender equality in East and South Asian states is gradual and changes are not vigorous enough. It is augmented by the author that in some cases gender discrimination has reinforced because of the modern transformations of gender relations. The thesis explores some cases of the discriminatory practices, including limited opportunities for women’s access to political decision-making, the gender wage gap, gender differences in employment, unequal access to education and health care and analyses latest data that confirms gender-based inequality. It is underlined by the author that the most important reasons of the negative dynamics of the gender transformations are connected with cultural, political, economic and legal features of the Asian countries as well as contradictory gender policies.

On the basis of complex analysis of the global-local gender discourse the author suggests using the glocalization concept to describe the localization of global gender policies and strategies as well as conceptual gender-based policies in Asian countries. It is underlined that glocalization of international gender strategies can both increase efficiency of local gender policies through meeting the specific needs of Asian women and deepen their discrimination through preservation of the traditional gender order. It is also defined that insufficient political will to implement gender transformations remains key barrier for addressing gender problems in society. Therefore the author emphasizes that the modern political transformations of gender relations in East and South Asian countries is a complex and uneven process and to promote effectively the gender equality in mentioned countries the stronger political will should be involved, as well as, providing the development of conceptual gender policies to empower women.

***Keywords:*** gender relations, transformation, gender policies, government gender-based policies, gender alignment, gender quota system, globalization of gender relations, glocalization of gender relations.