УДК 316.4

І.Г. Бойко Національний авіаційний університет, Київ

СОЦІАЛЬНІ ДЕВІАЦІЇ: ПОЗИТИВНИЙ АСПЕКТ

В умовах трансформації українського суспільства, особливо гостро постає питання визначення соціальної норми і відхилення. Оскільки ступінь досконалості будь-якого закону є відносним, то актуалізується проблема чіткого розмежування між двома видами девіантної поведінки: творчої і руйнівної (деструктивною). Творчі девіації (інновації, нововведення) – це соціально значущі в діях людини відхилення від загальновизнаних норм поведінки, що визначають найбільш прогресивний вектор еволюційного розвитку суспільства, що надалі може іменуватися інновацією. Девіації деструктивної спрямованості – це вчинення індивідом чи групою соціальних дій, що відхиляються від домінуючих у суспільстві соціокультурних очікувань і норм. Межі між позитивною та негативної формами девіантної поведінки рухливі в часі і соціальному просторі. Слід визнати, що гнітюче число соціальних відхилень відіграє деструктивну роль у розвитку суспільства. І тільки деякі нечисленні відхилення можна вважати корисними. Одна з задач соціологів – розпізнавати і відбирати корисні культурні зразки в поведінці індивідів і груп.

Безумовним фактом є наявність у суспільстві двох видів правил загальної поведінки – норми права і моралі. Якщо вони стають дисфункціональними – виникає ефект «позитивних відхилень». Це робить «вчорашніх» девіантів не тільки нормальними, але і шанованими людьми. Одним з перших дослідників девіації був Ч. Ломброзо. Він виявив зв'язок між кримінальним поведінкою й певними фізичними рисами і вважав, що люди схильні до певних типів поведінки за своїм біологічним складом. Е. Дюркгейм вважав, що несподіваний занепад або процвітання пов'язані з «порушеннями колективного порядку».

Кожне відхилення від норми є негативним. Формальний підхід має своє виправдання. Зокрема, він завжди зберігатиметься в галузі права. «Нехай руйнується світ, але торжествує закон» – так говорили римляни. Існує й інший погляд на зазначену проблему. Дійсно, у разі неухильного і буквального виконання всіх норм: правових, релігійних, моральних – розвиток суспільства сповільниться. Історичних прикладів цьому достатньо: античний поліс стратив Сократа, середньовіччя Дж. Бруно. Норма повинна функціонально «працювати» не тільки на стабільність, але й відповідати прогресу. Оскільки процес створення нових правил і нових способів їх порушення здається безкінечним, можна припустити, що соціальні девіації навряд чи зникнуть. Як не парадоксально, в той час як значення правил в житті людей зростає, відразу ж спостерігається тенденція до їх ослаблення. Тому сучасне суспільство відрізняється плюралізмом форм і змістів, тому колишні методи контролю дотримання норм не відповідають «духу» сучасності.

Отже, соціальна девіація насамперед повинна розглядатися в контексті інновацій для суспільства, тобто позитивних наслідків, а законодавче регулювання в цій області має відповідати реаліям ХХІ ст.

Науковий керівник – Блінов О.А., канд. психол. наук, доцф