## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# 

Національна академія наук України

Інститут соціології

# Махмадамінова Гульнора Адилівна

УДК 316.614.5

СОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У СОЦІАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМ`ЯХ

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

## Автореферат

## дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук

Київ – 2006

# Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України.

|  |  |
| --- | --- |
| Науковий керівник – | кандидат соціологічних наук, доцент  Швидка Лідія Іванівна,  Дніпропетровський національний університет, завідувач кафедри галузевої соціології |
| Офіційні опоненти: | доктор соціологічних наук, професор  Пилипенко Валерій Євгенович,  Інститут соціології НАН України, головний науковий співробітник  кандидат соціологічних наук  Галустян Юлія Марсумівна,  Інститут економіки та прогнозування НАН України, старший науковий співробітник |
| Провідна установа – | Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра соціології, Міністерство освіти і науки України, м. Львів |

**Захист відбудеться “28”квітня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України за адресою: 01021 вул. Шовковична 12, м. Київ**

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту соціології НАН України за адресою: 01021 вул. Шовковична 12, м. Київ

Автореферат розісланий **“**22**”** березня 2006 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради | Стукало С. М |

# ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

**Актуальність теми*.*** Входження України у новий історичний період розвитку всіх сфер соціального життя потребує конструктивної соціалізації молодих генерацій. Необхідністю є вихід на нові рівні реалізації проблеми соціального розвитку дітей з метою формування їх духовності, активного ставлення до навколишньої дійсності. Значне місце посідають вибір особистістю системи цінностей, характерних для українського народу, формування власних мотивів, інтересів та ідеалів, які забезпечували б участь молоді у відродженні української державності.

«Позитивна» соціалізація особистості сприяє її соціальному розвитку, самовдосконаленню та самореалізації, що у кінцевому випадку впливає на процес відродження суспільства. Соціалізація особистості зумовлена характером відносин, що виникають у мега- макро- та мікросоціумі, адже це рівні функціонування індивіда, що прямо чи опосередковано впливають на поведінку.

Завданнями, що пов’язані із соціалізацією дітей та молоді, в Україні займаються декілька міністерств та департаментів. Проте цілісної державної програми з координуючим центром, яка інтегрувала б їхню діяльність, не створено. Законодавча діяльність держави щодо забезпечення умов розвитку молодих поколінь досить різнобічна. Але реалії свідчать про негативні явища у процесі соціального становлення дітей. Існує соціальний вакуум у безпосередній дії практичних механізмів, що покликані впроваджувати існуючі законодавчі акти в практику.

Провідником соціалізаційних процесів виступає батьківська сім’я. Закладені в ранньому дитинстві (при взаємодії дитини з батьками) цінності, норми, уявлення багато в чому визначають життєвий шлях, формують суспільну позицію, соціальну компетентність особистості. Сучасну сім’ю поставлено в досить жорсткі умови виживання. Різке погіршення матеріального становища сім’ї, нестабільність соціально-економічної сфери є причинами зростання кількості неблагополучних родин в українському соціумі. На сьогодні близько 90000 сімей з різних причин не виконують соціалізуючо-виховних функцій стосовно власних дітей. Кількість цих родин неухильно зростає, про що красномовно свідчить наступна цифра: у 1997 р. кількість соціально неблагополучних сімей становила лише 20,7 тис., а у 2004 р. вона виросла майже у п`ять разів. У багатьох випадках діти в таких родинах потребують захисту від власних батьків.

Неповнолітні з неблагополучних родинах схильні брати за взірець спосіб життя й поведінку, яка спостерігається вдома. Відхилення від соціально адекватної поведінки виявляється вже в підлітковому віці. Діти з вищезазначеної категорії родин переважно сприймаються як важковиховувані, соціально запущені. Дослідження свідчать, що 90-97% правопорушників – вихідці з неблагополучних родин. Внаслідок занедбаності діти в абсолютній більшості стають важковиховуваними, соціально запущеними, депривованими з раннього дитинства. Відхилення у поведінці неповнолітніх значною мірою провокуються несприятливими соціально-психологічними умовами батьківської сім’ї.

У загальносоціальному плані значущість соціалізації в соціально неблагополучних сім’ях визначається як формуванням ними девіантної поведінки власних дітей, так і негативним впливом на оточуючих неповнолітніх, що знаходяться з ними у безпосередньому контакті за місцем проживання, навчання.

*Проблемна ситуація* полягає у тому, що, з одного боку, суспільство потребує відтворення не тільки фізично та інтелектуально розвинутого, але й соціально спрямованого молодого покоління, а, з іншого боку, зростає кількість сімей, які в силу своєї дисфункціональності не спроможні репродукувати його.

Проблема соціально неблагополучних родин нагальна для українського соціуму, звичайно, її масштабність обумовила наукові пошуки багатьох вчених.

Розгляд процесу соціалізації у науці почав здійснюватись в кінці 19 ст.. Більш інтенсивно ця проблема вивчається з 30-х рр. минулого століття, а до початку 70-х рр. стала однією з популярних тем суспільствознавства. Вчені, що досліджували процеси соціалізації, розходяться в розумінні ролі людини в цьому процесі.

Перший підхід вказує на пасивну позицію людини в процесі соціалізації, а саму соціалізацію розглядає як процес адаптації до соціуму, який формує кожного індивіда відповідно до притаманної йому культури. Він визначений як суб’єкт-об’єктний, має давню традицію, представлений цілим рядом наукових шкіл та концепцій. Представниками підходу є: Е. Дюркгейм, Дж і Е. Перрі, Р. Ховигхерет.

Інший підхід, що склався в рамках досліджень соціалізації, умовно можна визначити як суб’єкт-суб`єктний. Він підкреслює активну роль людини в процесі соціалізації. Засновниками підходу вважають американських вчених: Ф.Знанецького, Ч.Кулі, Дж.Міда. Найбільш відомими представниками є: А.Бандура, У.Бронфенбреннер, Ф.Джирінг, Дж.Клоумен, У.Мішел, Г.Рейнольд, Ф.Ролітон, У.Уентворт, І.Таллмен.

Тенденції дослідження проблем соціалізації досить різнобічні. Результатом наших наукових пошуків стали великий масив емпіричних даних і розмаїття концепцій, хоча загальноприйнятої теорії процесу соціалізації не існує. У вітчизняній науці питання соціалізації стали розглядатись, як відносно самостійні, (із використанням саме терміну «соціалізація») лише з кінця 60-х років. Раніше різні аспекти соціалізації тією чи іншою мірою висвітлювались у руслі психології розвитку (Л.Виготський, Л.Божович, Д.Ельконін та інші), а також у педагогічних роботах, присвячених питанням виховання. У 1960-х рр. деякі вітчизняні філософи, соціологи, соціальні психологи (Н.Андрєєнкова, І.Кон, Б.Паригін) вводять у науковий обіг термін “соціалізація” та дискутують щодо його сутності.

В Україні на сучасному етапі ця проблематика є одним із напрямів науково-пошукової роботи Інституту соціології НАН України, Державного інституту проблем сім`ї та молоді. Помітний доробок у галузі аналізу соціологічних та соціально-психологічних аспектів соціалізації належить наступним українським науковцям: Л.Азі, О.Балакірєвій, А.Бесєдіну, В.Болгариній, Ю.Галустян, Н.Гордєєвій, О.Донченко, І.Звєрєвій, О.Злобіній, О.Карпенко, Л.Ковалю, М.Лавріненко, Н.Лавриченко, І.Мартинюку, В.Пилипенку, В.Скрипці, Н.Соболевій, Л.Сокурянській, О.Якубі, О.Яременку.

Творчими засадами соціалізації дитини, розумінням соціального розвитку індивіда як процесу життєтворчості, становленню його соціальної компетенції займаються І. Єрмаков, Г. Несен, Л. Сохань та інші.

Особливу зацікавленість викликали сімейна соціалізація та ракурс соціалізаційних процесів у соціально неблагополучних сім’ях. Зазначимо, що коло наукових наробок значно звузилось, проблемами сімейної соціалізації на сучасному етапі займаються такі вчені: А.Антонов, Ф.Ар’єс, Т.Гурко, В.Єлізаров, М.Тітма, Т.Титаренко.

Питання впливу сімейного неблагополуччя на дітей стали сферою інтересів таких науковців: С.Арзуманян, С.Бєлічєвої, М.Буянова, А.Єлізарова, Т.Міньковського, А.Мудрика. Серед сучасних українських вчених вищезгадана проблематика привернула увагу А.Бесєдіна, Н.Лавріненко, В.Пилипенка, Р.Пріми, Т.Перепелиці, Ю.Якубової.

Аналіз комплексу теоретичних та емпіричних підходів до процесів соціалізації як у рамках західної, так і вітчизняної соціологічної думки дозволяє говорити, що більшість вчених розглядають соціалізацію у контексті загальних соціально-філософських і соціологічних підходів переважно як позитивно спрямований соціальний процес. Однак, в умовах якісного перетворення суспільства потрібне переосмислення соціальних процесів, а саме процесу соціалізації. Необхідно дослідження суто сімейної соціалізації у контексті появи значної кількості неблагополучних родин в українському соціумі, а також факторів, що впливають на якість та результативність цього процесу.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Тема дисертації не пов`язана з науковими планами організації, де виконувалась, а також із галузевими та державними програмами.

**Мета і завдання дослідження.** Метоює дослідження якості соціалізаційних процесів неповнолітніх у соціально неблагополучних сім`ях, виявлення механізму формування у неповнолітніх соціальної поведінки.

Реалізація поставленої мети вимагала розв`язання таких завдань:

* дослідити вплив соціальних факторів на функціонування соціального інституту сім`ї, окреслити специфіку цього впливу;
* уточнити критерії соціального неблагополуччя родин;
* уточнити понятійно-категоріальний апарат дослідження, визначити специфіку такого мікрофактора сімейної соціалізації, як суб`єктивна реальність оточення;
* дослідити явище дитячої депривації в рамках української культури;
* показати, що соціалізація має як позитивний, так і негативний контекст; відповідно визначити напрями соціалізаційних потоків, що продукуються сім`єю;
* дослідити механізм сімейної соціалізації неповнолітніх у неблагополучних родинах, а саме формування у них соціальної поведінки.

*Об'єктом дослідження* є неповнолітні, що проживають у соціально неблагополучних сім`ях сучасного українського соціуму.

*Предметом дослідження* виступає механізм сімейної соціалізації у неблагополучних родинах.

*Методами дослідження*є: аналіз статистичних даних, вторинний аналіз соціологічної інформації, порівняльний аналіз, а також системний аналіз досліджуваного процесу в контексті сучасних трансформаційних процесів українського суспільства.

Емпіричною базою дослідження є результати соціологічних опитувань, проведених автором із застосуванням методу анкетування двох груп неповнолітніх 15-17 рр.. У першу групу входили діти з соціально неблагополучних сімей, що стоять на обліку служби у справах неповнолітніх (n=315), в іншу (контрольну) групу увійшли учні з різних шкіл міста, що за різними характеристиками (відсутність внутрішньошкільного обліку, високий рівень успішності, характеристики шкільного психолога, класного керівника та соціального працівника школи) є вихідцями з соціально благополучних родин (n=320). Автором також були проведені глибинні інтерв`ю з дітьми Павлоградського дитячого будинку (n=40); експертне опитування працівників соціальних служб (n=40); аналіз документів (позовних заяв про позбавлення батьківських прав, соціальних паспортів обстеження соціально неблагополучних сімей, відповідно 150 та 540 екземплярів, 1997–2002 рр.).

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в розробці комплексного соціологічного підходу до аналізу процесу сімейної соціалізації у неблагополучних родинах. Наукова новизна роботи включає наступні положення:

* виявлено, що з низки факторів, що впливають на функціонування соціального інституту сім`ї, за рівнем їх соціального узагальнення, найбільш впливовими є фактори макрорівня, і що переважна їх більшість є несприятливими для успішного виконання сім`єю її основних функцій;
* запропоновано вважати інтегративним критерієм соціального неблагополуччя родини ступінь її адаптованості до умов макросоціуму за соціально-економічними, соціально-психологічними, соціоправовими та соціокультурними показниками;
* вперше застосовано термін «родинна соціальність», що являє собою осоціалену форму біологічно родинних зв`язків і є мікромоделлю соціальних стосунків у рамках сім`ї та обумовлює інтерналізацію об`єктивних фактів сімейного життя як суб`єктивно значимих, поведінкові реакції всіх членів родини;
* вперше на підставі проведеного порівняльного аналізу особливостей депривації дітей в сім`ях за часів існування традиційного українського суспільства (української культури) та депривації дітей у сучасних сім`ях виявлено, що в першому разі українська родина традиційно продукувала позитивні соціалізаційні потоки і депривованість дітей мала винятковий характер, в той час як у другому разі, процес депривації значно поширився внаслідок деструктивного стану багатьох родин;
* з`ясовано, що фактори сімейного неблагополуччя мають такий ранжований вигляд: наявність наркотичної чи алкогольної залежності, відсутність цінності дітей, зневажливе ставлення до суспільних чи правових норм, малозабезпеченість родини. На особливу увагу при цьому заслуговує такий чинник сімейного неблагополуччя, як зростаюча відсутність цінності дітей, яка все більше набуває асоціального, патологічного характеру;
* вперше запропоновано (для виявлення ступеню соціалізованості дітей у сім`ях) дихотомічну схему (модель) ознак «соціалізованості – несоціалізованості», за допомогою якої стає можливою реалізація векторних характеристик та критеріїв результативності соціалізаційних процесів у сім`ї;
* вперше у вітчизняній соціології розроблено модель механізму сімейної соціалізації, яка враховує макро-, мікрофактори родини (соціальний досвід, соціальні статуси та ціннісні орієнтації батьків, родинну соціальність), соціалізаційні потоки в сім`ї, структуру особистості та формування соціальної поведінки у неповнолітнього. Модель дозволяє певним чином упорядкувати уявлення про сімейну соціалізацію, розставити акценти впливу різнобічних факторів мега- й мікрорівня на родину та їх подальше транслювання завдяки соціалізаційним потокам на дітей. Стосовно специфіки сімейної соціалізації у соціально неблагополучних родинах, ця модель набуває модифікованого характеру, а саме: вона наглядно ілюструє процес формування неадекватних установок у дітей з цієї категорії родин, що згодом переходить в асоціальну поведінку неповнолітніх;
* вперше на підставі аналізу літератури та аналізу соціальних паспортів обстеження сімей установлено, що на теоретичному й на емпіричному рівні соціології використовуються різні назви сімей, що не виконують притаманних їм функцій. На емпіричному рівні центрів соціальних служб для молоді та сімей, служб у справах неповнолітніх не існує єдиного механізму виявлення та обліку загальної когорти «неблагополучних» сімей.

**Практичне значення одержаних результатів.** Запропоновані в роботі рекомендації щодо соціальної роботи з соціально неблагополучними родинами та їх дітьми можуть бути використані регіональними службами у справах неповнолітніх; механізм виявлення та обліку вже впроваджено в практику соціальної роботи в м. Павлограді.

Представлений матеріал також було покладено в основу тексту лекцій з навчальних курсів “Соціологія, психологія та педагогіка сімейних стосунків”, «Соціологія сім`ї та молоді», які викладаються у Павлоградській філії Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Результати роботи можуть бути використані при соціологічному аналізі функціонування соціального інституту сім`ї, зокрема, його дисфункцій в українському суспільстві; при розробці соціально–економічних програм попередження сімейного неблагополуччя.

**Апробація результатів дисертації.** Основні результати і положення роботи обговорювались та були опубліковані в рамках наступних конференцій: “Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології” (Дніпропетровськ, 2001), “Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень” (Київ, 2001), Всеукраїнських соціологічних конференціях (Київ, 2002, 2003, 2004), “Молодь в умовах нової соціальної перспективи” (Житомир, 2002), “Соціальна політика і механізми інтеграції українського суспільства” (Одеса, 2002), ІІ Всероссийский социологический конгресс «Российское общество и социология в ХХІ веке: социальные вызовы и альтернативы” (Москва, 2003).

**Публікації.** Основні положення дисертації викладені в 4-х статтях у провідних фахових виданнях, 3 статтях, 8 тезах конференцій.

**Структура дисертації**. Дисертація має вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел (168 найменувань), 5 додатків. Обсяг основної частини дисертації – 181 с., на яких розміщено 7 табл., 5 рис. Список використаних джерел і додатки займають 30 с.

# ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **вступі** обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету та завдання, окреслено наукову новизну та практичне значення, наведена інформація щодо апробації результатів дисертації та публікацій.

У **першому розділі** "Теоретико-методологічний контекст аналізу процесів соціалізації в батьківській сім`ї” розглядаються теоретичні основи вивчення соціалізаційних процесів у сім`ях, аналізуються та уточнюються основні поняття, визначаються концептуальні засади дослідження. Дослідження базується на мікрорівневому вивченні соціалізаційних процесів, теоретико-методологічною основою роботи стали феноменологічна та соціально-когнітивна теорії, з їх допомогою операціоналізовано основні поняття дослідження. Розглядається сутність сімейної соціалізації, зазначено, що важко її відокремити від інших видів соціалізації і, тим більше, встановити результативність виключно сімейної соціалізації. Вказано, що в процесі первинної соціалізації конструюється первинний світ індивіда переважно завдяки родині та батькам. Вторинна соціалізація завжди передбачає попередній процес первинної та здійснюється на її підґрунті, вона більш формальна та детермінована фундаментальною основою первинної. Сім`я, в нашому розумінні, - соціальний союз, мікросистема життєдіяльності та репродукції індивідів, пов`язаних спільністю побуту, що несе соціально-психологічне навантаження задоволення різнопланових особистих потреб її членів.

Соціалізація завжди відбувається в контексті суб`єктивної та об`єктивної реальностей. Основою первинної соціалізації - є суб`єктивна реальність оточення родини. Біографічно значимі в рамках сімейної соціалізації – батьки, рідше – інші родичі накладають на дитину свій відбиток соціального впливу. Їх визначення його ситуації стає для неї об`єктивною реальністю. П. Бергер та Т. Лукман зазначають, що суб`єктивна реальність ніколи не може бути тотально соціалізованою, тому вона не може зазнати тотальної трансформації від соціальних процесів та, на нашу думку, завжди залишає місце для девіацій в соціалізаційних процесах. Результативність первинної соціалізації переважно залежить від біографічно значимих людей і, в першу чергу, – це батьки. Значним недоліком ситуації виступає неможливість вибору значимих людей та пасивність дитини в силу її віку та відсутності досвіду. У дитини немає вибору значимих інших, її ідентифікація з ними виявляється квазіавтоматичною. Коли первинна соціалізація індивіда у природній реальності–батьківському домі–зазнає колізій, то вторинна соціалізація обов`язково (за думкою П. Бергера та Т. Лукмана) буде хибною, бо базується на первинній.

Базуючись на феноменологічній соціології операціоналізовано термін “родинна соціальність” – це осоціалена форма біологічно родинних зв`язків, що являє собою мікромодель соціальних стосунків у рамках сім`ї, та обумовлює інтерналізацію об`єктивних фактів сімейного життя як суб`єктивно значимих, поведінкові реакції всіх членів родини. Родинна соціальність належить до біосоціальних факторів сімейної соціалізації, що забезпечують первинну проекцію соціальності на індивіда через призму інтерналізації дорослими членами родини оточуючої соціальної реальності.

Родинна соціальність виступає мікрофактором соціалізаційних процесів, характеризується іманентністю та ідиосинкразичністю. Цей мікрофактор розширив можливості аналізу якісних характеристик сімейної соціалізації та її результативності, а саме соціалізованості індивіда у певний період його розвитку. Розглядаючи поведінку, ми вказуємо, що вона формується в процесі взаємодії людини й оточення, що А. Бандура називає реципроктивним детермінізмом. Поведінка–результат дії зовнішніх детермінант оточуючого середовища та внутрішніх когнітивних процесів. До когнітивних процесів, а саме структурних елементів особистості, ми відносимо: очікування–переконання, компетентності–навички, мету. Особливу увагу приділено компетентностям, котрі часто співвіднесені з конкретними контекстами, тобто індивід, компетентний в одному контексті, може бути, а може і не бути компетентним в іншому. Відповідно компетентність формується під впливом близького оточення і від нього залежить наскільки вона буде адекватною відносно соціуму загалом.

Соціалізація відбувається завдяки научінню, спостереженню за найближчими моделями, ідентифікацією з ними та відтворенню цілих патернів поведінки. Відповідно, неадаптивна поведінка–це результат дисфункціонального научіння, спостереження за неадаптивними, або «хибними» моделями. Особливо важливим фактором соціопатогенезу особистості виступає батьківська сім’я, де батьки виявляються моделями викривленої поведінки для власних дітей.

Операціоналізовано поняття «соціально неблагополучна сім`я» – це соціально фізіологічна мікросистема, що виступає дезадаптованою у соціумі за такими параметрами: соціально-економічним, соціально-психологічним, соціокультурним і соціально-правовим, члени якої пов’язані між собою шлюбом, родинними зв`язками чи то спільним місцем проживання та побутом.

У **другому розділі** «Сімейна соціалізація в умовах українського суспільства» розглянуто вплив факторів різного рівня на функціонування соціального інституту сім`ї, вивчено детермінованість соціалізаційної функції. Для розуміння історичного та національного характеру досліджено традиції виховання в українській родині. Кожна культура породжує певну нормативну модель сім’ї, сімейних стосунків. Розглянуто модель традиційної української сім’ї кінця вісімнадцятого – середини дев’ятнадцятого ст., а саме–особливості батьківського впливу на підростаюче покоління, аналіз процесів сімейної соціалізації та депривації дитини. Вказано, що земна модель християнської сім’ї є класичним варіантом дітоцентричної сім’ї, що втілена у традиційній українській родині. Розглянуто якісні характеристики сімейної соціалізації в рамках української культури.

***Описано народний ідеал особистості, який є прототипом успішно соціалізованої особистості молодої людини, що дає їй можливість добре виконувати соціальні ролі, адекватно приймати соціальні статуси і продовжувати процес самовдосконалення. Виділено характерні риси успішно соціалізованої особистості на рубежі повноліття: релігійність, дотримання норм християнської моралі; гуманність; працьовитість; патріотизм, високі риси громадянства; високоморальність особи, заснована на інтеріоризації соціальних норм, ідеалів, сімейних цінностей; тіловдосконаленість (гармонійний фізичний розвиток); висока екологічна культура, гармонійність стосунків з природою; обізнаність у раціональному використанні природних ресурсів; відчуття “Я - частина макрокосмосу”.***

***Описано суб’єктивні мікрочинники дитячої деривації, а саме: незаконнонародженість дитини та її виховання лише матір’ю-“покриткою”, результат***–***певна соціальна ізоляція дитини; наймитство дітей - інша когорта депривованих. Етнографічні джерела зазначають, що це була вимушена міра, яка обумовлювалась незадовільним матеріальним становищем або смертю одного або обох батьків; функціональною неспроможністю батьківської сім’ї виховати дитину, що змогла б адекватно адаптуватись у соціумі. Причини подібної дисфункції соціального інституту сім’ї були наступні: побутове пияцтво батька, відсутність зайнятості батьків і, як результат, – аномальність процесів трудової соціалізації дитини, невідповідність інтеріоризованих нею норм батьківської сім’ї нормам соціального оточення громади, для якої праця – це засіб життя.***

***Встановлено, що для української сім’ї характерні традиції позитивних соціалізаційних потоків, соціальний феномен дитячої депривації для традицій виховання практично винятковий. Він обумовлювався переважно об’єктивними макрочинниками та, лише в поодиноких випадках, суб’єктивними мікрочинниками порушення функціонального впливу сім’ї на дитину.***

З метою порівняльного аналізу розглянуто механізм сімейної соціалізації неповнолітніх у рамках сучасної соціальної реальності. Здійснено аналіз факторів за рівнем їх впливу на родину. Встановлено, що більшість мегафакторів: глобалізація; індивідуалізація життєвих стилів, поширення субкультур; усуспільнення соціалізаційно-виховної діяльності молодих генерацій призводить до суттєвих трансформацій соціального інституту сім`ї. Макрофактори українського суспільства також здебільшого призводять до втрати стабільності сімейної системи, руйнації її рольової структури, міжособистісних та міжпоколінних конфліктів. Встановлено, що макрофактори сьогодні обумовлюють появу ризиків у сфері сімейної соціалізації: ризик негативного демографічного відтворення, ризик фальшстарту, стратифікаційні ризики, ризики маргіналізації та віктимізації, ризик деліквентної ідентичності.

Констатовано соціальну атрофію інституту сім`ї, що спричинена як мега-, макрофакторами, так і трансформацією життєвого простору особистості, зміщенням пріоритетів в бік зайнятості чи дозвільної сфери. Окреслено низку відмінностей сучасної родини і традиційної сім`ї. Сучасна сім`я існує більшою мірою як соціальна група з певними функціональними рисами соціального інституту.

Розглянуто фактори мікрорівня родини, що спричиняють її функціональну спроможність, а саме: ціннісні орієнтації, соціальний досвід, соціальні статуси та ролі батьків, родинну соціальність. Проаналізовано механізм сімейної соціалізації та розроблено його схему. Вона дозволяє упорядкувати уявлення про сімейну соціалізацію, розставити акценти впливу різнобічних факторів, їх подальше транслювання завдяки соціалізаційним потокам у структурі особистості дітей, допомагає зрозуміти внутрішні когнітивні механізми засвоєння батьківського впливу та формування відкритої соціальної поведінки.

**Третій розділ** «Деструктивна соціалізація – фактор девіантної поведінки неповнолітніх» містить у собі аналіз різних видів девіацій у сфері родинних стосунків. Розглянуто підходи різних вчених до розуміння соціально неблагополучної родини. Обґрунтовано показники сімейного неблагополуччя, домінуючим є деструктивний вплив батьківської сім’ї на підростаюче покоління. Вказано, що дезадаптованість родин за різними критеріями: соціально-економічним, соціально-психологічним, соціокультурним, соціально-правовим є основою для виділення різних типів неблагополучних родин, а саме: малозабезпечені, конфліктні, педагогічно неспроможні, асоціальні. Класифікація може використовуватись фахівцями служб у справах неповнолітніх. Розглянуто типи сімейного неблагополуччя з детальним аналізом якісних характеристик родин та особливостей тих соціалізаційних процесів, що продукуються ними. Особливу увагу приділено асоціальним родинам, що найнебезпечніші для неповнолітніх. Показово, що в родинах зазначеної категорії батьки характеризуються низьким рівнем освіти (у 70% - це неповна середня та середня освіта, у 25% - це середня спеціальна освіта, решта - незакінчена вища та вища освіта). Батьки, як правило, втратили соціальні зв’язки із суспільством та характеризуються майже постійним станом безробіття з об’єктивних та суб’єктивних причин. У 85% сімей констатовано облік у наркологічному диспансері з діагнозом алкоголізм третього, четвертого ступеню, а решта 25% утворюють когорту наркотично залежних людей. Неблагополучним сім`ям притаманні: а) соціальна, психологічна, педагогічна несумісність способу життя батьків з організацією процесів соціалізації дітей; б) відсутність у батьків самоконтролю, моральної та соціальної оцінки свого стилю життя; в) невміння знаходити та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між своєю поведінкою та поведінкою дітей; г) глибокі протиріччя, що виявляються у вимогах батьків, котрі ведуть асоціальний спосіб життя, але вимагають від дітей високої успішності, вихованості і т.д. Складено розгорнутий соціальний портрет соціально неблагополучних сімей різних типів, при цьому зосереджувалась увага на якісних характеристиках зазначених родин та особливостях їх впливу на дітей, що ними виховуються.

Розроблено схему соціалізаційних процесів, обумовлених мікросередовищем, тобто сім`єю, що визначає простори соціалізації та її напрямок (конструктивний чи деструктивний). Два крайні континууми векторів соціалізації позначається знаком “+”, тобто позитивно спрямована конструктивна соціалізація, а з іншого “-”–трактується як деструктивна соціалізація. За точку відліку береться моделювання поведінки біографічного соціального оточення соціально компетентних особистостей. Схема ілюструє соціальний рух (прогрес чи регрес) кожного індивіда. Дає уявлення про якісні характеристики крайніх континуумів векторів. Тобто соціалізація особистості розгортається поетапно, як система її життєдіяльності, кожна фаза якої позначається зміною провідного різновиду діяльності. Головним хибним моментом розвитку деструктивності особи виступає неознайомлення дитини з соціально бажаними нормами і цінностями, відповідно, вона не привчається до їх виконання. Показово, що батьківська сім`я більшою мірою визначає вектор спрямованості та обумовлює результативність соціалізаційних процесів неповнолітнього. 40% дітей з соціально неблагополучних сімей страждають на неврози різного ступеню важкості. 54% дітей 5-6 років вказували на поганий сон та постійні нічні жахи.

Встановлено, що до об`єктивних факторів, сприятливих для створення асоціальних установок, відносяться: слабка нервова система, дефекти психічного чи то фізичного характеру, несформованість емоційно-вольової сфери особистості. До суб`єктивних факторів, що спричиняють укоріненню асоціальних установок відносяться: одержання матеріальної винагороди, одержання психологічного задоволення, підвищення статусу у референтній групі.

На основі моделі механізму сімейної соціалізації розроблено модель механізму соціалізації в соціально неблагополучних родинах, що наглядно ілюструє створення асоціальних установок та на їх підґрунті девіантної поведінки у неповнолітніх.

У **висновках** наведено основні результати дослідження, визначено перспективи подальшого вивчення зазначеної проблематики. Висновки полягають у наступному:

* для української культури характерні традиції позитивних соціалізаційних потоків, дитяча депривація виступала виключним явищем, більшою мірою обумовленим об`єктивними соціальними чинниками;
* мега- та макрочинники соціуму прямо чи опосередковано впливають на адаптацію соціального інституту сім`ї, на виконання притаманних йому функцій. На сучасному етапі функціонування українського соціуму його макрофактори більшою мірою негативно впливають на соціальну ефективність родини, виконання притаманних їй функцій;
* сімейна соціалізація неповнолітніх характеризується дихотомічністю. Дихотомічність соціалізаційних процесів зображено схематично, основним критерієм успішності соціалізації виступає ступінь наслідування соціальних норм та цінностей, де за точку відліку спрямованості до позитивного чи негативного напрямку береться моделювання поведінки біографічно значимих індивідів;
* апробовано визначення хибної соціалізації, котра являє собою соціальне становлення особистості з інтерналізацією соціально неадекватних неефективних цінностей, установок, життєвих орієнтирів, що призводять до подальшого процесу часткової чи повної дезадаптації у соціумі на фоні втрати соціальної компетенції (повної чи часткової);
* розроблено модель соціалізаційного механізму, що дозволяє певним чином упорядкувати уявлення про сімейну соціалізацію, розставити акценти впливу різнобічних факторів мега- та макрорівня на родину та їх подальше транслювання завдяки соціалізаційним потокам на власних дітей. Вона допомагає у розумінні внутрішніх когнітивних механізмів засвоєння батьківського впливу та формуванні відкритої соціальної поведінки;
* розглянуто різнобічні класифікації суто неблагополучних родин, підходи різних вчених до сімейного неблагополуччя та різні критерії класифікації сімей з порушенням функціональної сфери. Основним критерієм дезорганізації є вплив батьківської сім’ї на підростаюче покоління. Домінуючими мікрофакторами, які спричинили родинне неблагополуччя, вчені частіше всього вважають дезадаптованість сім`ї;
* проаналізовано різні типи неблагополучних родин та якісні характеристики соціалізаційних процесів, що продукуються ними відносно неповнолітніх.

Дослідження автора, звичайно, не вичерпує багатогранності проблеми, але може слугувати підґрунтям для розширення наукового уявлення щодо характеру сімейної соціалізації, її специфіки у соціально неблагополучних сім`ях, слугувати основою для розробки програм сімейної політики.

Список публікацій:

1. Махмадамінова Г.А. Традиції сімейної соціалізації в рамках української ментальності // Грані. –2002. - № 2(22). - С.71-76.
2. Махмадамінова Г.А. Соціальна обумовленість ефективності соціалізації з позицій П. Бергера та Т. Лукмана // Перспективи. – 2002 - № 1(17). – С. 62-66.
3. Махмадаминова Г.А. Операционализация термина «несовершеннолетние» в рамках социологического дискурса // Грані. –2002. - № 3(23). - С.100-102.
4. Махмадамінова Г.А. Соціально неблагополучна сім`я як соціалізаційний механізм формування відкритої асоціальної поведінки // Грані. –2003. - № 1(27). - С.99-102.
5. Махмадамінова Г.А. Шкільна соціалізація як інструмент професійної орієнтації молоді // Вестник Херсонського государственного технического университета. – Херсон, 2001 - № 2 (11). – С. 237-238.
6. Махмадамінова Г.А. Соціалізованість індивідів як детермінуючий фактор соціального розвитку держави // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми інтеграції і транскордонної співпраці. Вип. ХХІХ. В 2-х т. – Львів – Луцьк: Вежа. – Т.2 – С.354-359.
7. Махмадамінова Г.А Соціальний феномен дисфункціональності сімей як наріжна проблема сучасного соціуму // Світова цивілізація і міжнародні відносини. Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2002 - № 2(4). – С. 66-69.
8. Махмадамінова Г.А. Рост дисфункциональности городских семей (региональный аспект) // Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2001 – С.142-145
9. Махмадамінова Г.А. Проблема соціалізованості українських громадян як чинник соціодуховної інтеграції України // Вісник Одеського національного університету. Одеса, 2003. – Том 8. Випуск 9. – С. 179-184.
10. Махмадамінова Г.А. Проблеми соціалізації особистості неповнолітнього у соціально неблагополучній сім`ї // Проблемы личности в современной науке: результаты и перспективы исследований. Тезисы Докладов Четвёртой Международной научной конференции молодых учених. – К., 2001. – С. 89-91.
11. Махмадамінова Г.А. Дихотомія процесу соціалізації особистості // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2002. – С. 47-48.
12. Махмадаминова Г.А. Риск как свойство современного украинского социума. Особенности воспроизводства // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення II Всеукраїнської соціологічної конференції. – К., 2002. – С. 287–292.
13. Махмадамінова Г.А. Деякі особливості функціональних трансформацій соціального інституту сім`ї // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та соціальної структури суспільства: Наукові доповіді і повідомлення III Всеукраїнської соціологічної конференції. - К., 2003. – С. 393–396.
14. Махмадамінова Г.А Механізм сімейної соціалізації неповнолітніх // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні: Наукові доповіді і повідомлення ІV Всеукраїнської соціологічної конференції. - К., 2004. – С. 434–437.
15. Махмадаминова Г.А Семейное неблагополучне как важнейшая проблема российского общества // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в ХХI веке: социальные вызовы и альтернативы»: В 3 т. – М., 2003. – Т.2. – С. 145-146.

Махмадамінова Г.А. Соціалізація неповнолітніх у соціально неблагополучних сім`ях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Інститут соціології Національної академії наук України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню процесів соціалізації неповнолітніх у соціально неблагополучних сім`ях. Розкриваються концептуальні засади сімейної соціалізації. Проаналізовано фактори, що впливають на якісні характеристики соціалізаційних потоків, спричиняють появу хибного вектора соціалізації. Проаналізовано механізм сімейної соціалізації дитини та формування її соціальної поведінки. Розроблена схематична модель механізму сімейної соціалізації.

Ключові слова: соціалізація, сімейна соціалізація, сім`я, соціально неблагополучна сім`я, неповнолітні, соціальна компетентність, родинна соціальність.

Махмадаминова Г.А. Социализация несовершеннолетних в социально неблагополучных семьях. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Институт социологии Национальной академии наук Украины, Киев, 2006.

Диссертация посвящена исследованию процессов социализации несовершеннолетних в социально неблагополучных семьях. Рассмотрены концептуальные основы семейной социализации, исследование опиралось на феноменологическую и социально-когнитивную теории. Проанализированы механизмы семейной социализации и социализации в социально неблагополучных семьях.

Исследовано влияние факторов мега-, макро-, микроуровня на качественные характеристики социализационных процессов, которые продуцируются семьёй. Установлено, что доминирующее большинство факторов осуществляют деструктивное воздействие на социальный институт семьи, вызывая его атрофию. Установлено, что макрофакторы современного украинского общества приводят к продуцированию семьёй социальных рисков в молодёжной среде. Показательно, что для традиционной украинской семьи факты детской депривации были исключением и обуславливались, в первую очередь, объективными факторами, что позволяет сделать вывод о том, что коллизии в семейной социализации спровоцированы современными факторами, а семейное неблагополучие является следствием дезадаптации в социуме.

Рассмотрено четыре вида неблагополучных семей на основании их адаптированности в социуме: малообеспеченные, педагогически несостоятельные, конфликтные и асоциальные. Последний тип представляет наибольшую опасность для общества, т.к. продуцирует исключительно деструктивные социализационные потоки. Проанализировано социализационые процессы во всех вышеуказанных видах дисфункциональных семей. При характеристике семей и качества социализационных процессов, что продуцируются ней, использовано количественно-качественный анализ документов, а именно: исковых заявлений о лишении родительских прав, социальных паспортов обследования социально неблагополучных семей. Детально описано социальную реальность всех видов семей, стили воздействия родителями на детей, способы контроля поведения несовершеннолетних. Указано, что асоциальные семьи являются крайним проявлением социальной дезадаптации в социуме практически по всем параметрам, и наиболее опасны как для собственных детей в силу деструктивной социализации, так и для детей, которые находятся в непосредственном контакте по месту жительства, учёбы.

Исследовано механизм семейной социализации и социализации именно в социально неблагополучных семьях, разработано схему (модель) механизма. Модель дает возможность учитывать воздействие на семью факторов мега-, макроуровня, но акцент поставлен на микрофакторах семейной социализации, к ним относим: негативный социальный опыт, социальные статусы, ролевая напряжённость, асоциальные ценностные ориентации, деструктивная семейная социальность. Микрофакторы в наибольшей мере участвуют в продуцировании социализационных потоков на структуру личности несовершеннолетнего благодаря наследованию, идентификации, усвоению и фасилитации. Они формируют формы отображения, социальный опыт, социальную направленность, биологические особенности, соответственно структура личности влияет на формирование потребностей и способы их реализации, т.е. социальное поведение.

Результаты диссертационного исследования имеют как теоретическую, так и практическую значимость, которая заключается во введении в научный оборот нового социологического материала, расширении научных представлений о семейной социализации в неблагополучных семьях, присущих современному украинскому обществу. Результаты могут быть использованы при разработке программ семейной политики.

Ключевые слова: социализация, семейная социализация, семья, социально неблагополучная семья, несовершеннолетние, социальная компетентность, семейная социальность.

Makhmadaminova G.A. Socialization under age in social unhappy families. – Manuscript.

Dissertation for the degree of sociological sciences in speciality 22.00.04 – special and trade sociologies. – Institute of Sociology of the National Academy of Ukraine, Kyiv, 2006.

This dissertation is dedicated to the investigation of socialization’s processes of under age in unhappy families. Conceptual principles of family socialization were expounded in this dissertation. There were analyzed the factors which influence quality characteristics of social streams and help to create the mistaken vector of socialization. Ire mechanism of the family socialization of a child and the forming of his social behavior were analyzed.

The schematic model of the mechanism of the family socialization is elaborated.

Key-words: socialization, family socialization, family, social unhappy family, under age, social competence, family sociality.

Підписано до друку 27 січня 2006 р. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умов. друк. арк. 1.1 Тираж 100 прим. Зам. № 247

Видруковано:

м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова

типографія Дніпропетровського державного аграрного університету

***Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:*** [***http://www.mydisser.com/search.html***](http://www.mydisser.com/search.html)