УДК 316.356.2 (1-71) (043.2)

**Гатіна Е.Р.***Національний авіаційний університет, Київ*

**ПРОБЛЕМА ДИСФУНКЦІЇ СІМ’Ї ЯК ПЕРВИННОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА**

Сім’я є первинним та найголовнішим інститутом соціалізації, в якому індивід переймає людські навички, здібності, культурні, моральні та традиційні цінності. Саме у родині дитина має стати Людиною, готовою соціалізуватися в інших інститутах.

Але, наразі, існує досить сумна тенденція дисфункції сім’ї як інституту соціалізації. Багато сімей стикаються із тим, що не готові або не хочуть приймати усю важливість та відповідальність за виховання дітей. І якщо діти виростають не повноцінно соціалізованими: мають складнощі у спілкуванні, певні відхилення у психіці, відсутність культурних норм та традицій, то батькам легше сказати, що це провина дитячих садочків, шкіл, друзів, суспільства. Насправді, це батьківська провина, пов’язана з рядом чинників: психологічних, соціальних, економічних, матеріальних тощо. І важливо попередити це, виявити причини та за можливості, максимально зменшити їх вплив заради поколінь повноцінних, щасливих людей.

Найчастіше страждають діти в молодих сім’ях, коли батьки ще не само реалізувалися, не досягли успіху, не здійснили свої мрії. Родини зараз змінюються, переходячи від традиційної моделі, коли жінка сиділа вдома з дітьми, а чоловік працював, до сучасної егалітарної моделі, коли жінка також може і хоче працювати. Дітей частіше залишають не з родичами, а в дитячих садочках. Як результат, дитина бачить чужих людей частіше за рідних. Сумна статистика розлучень сімей, коли діти вже виховуються лише одним з батьків, позашлюбні діти, діти - «сироти при живих батьках», діти, народженні у малолітніх батьків, в майбутньому – стійке непорозуміння поколінь, ранні алкоголізм, тютюнова залежність, наркоманія, неконтрольовані сексуальні зв’язки, не реалізація та не розкриття потенціалу, самогубства, кримінальний шлях – усе це найчастіше є результатом того, що в свій час батьки мали інші пріоритети, аніж виховання дітей.

Найгострішою причиною відчуження батьків і дітей є бажання перших покращити своє матеріальне становище, оскільки у родин, особливо, молодих, просто не має достатньо коштів для утримання сім’ї, і на цьому підґрунті виникають конфлікти, адже такі родини мають важко працювати або отримувати допомогу від своїх родичів чи від держави. Стикаючись з проблемами, дорослі часто перекладають виховання дітей на державу, або зовсім відмовляються від батьківських обов’язків

Отже, для того, щоб змінити ситуації на краще, держава має запропонувати деякі соціальні програми, продовжити поширювати декретні відпустки для чоловіків, йти назустріч жінкам, які хочуть працювати, але водночас бути й молодими мамами. Важливо дати зрозуміти батькам, що майбутнє їх дітей закладають вони самі. Як каже відома приказка: «Що посієш, те й пожнеш».

*Науковий керівник – І.Г. Шаповал, ст. викл.*