**Temat : Społeczeństwo obywatelskie.**

**Społeczeństwo obywatelskie** – zbiorowość ukształtowana dzięki działaniu różnych instytucji życia politycznego, jak wybory powszechne, organizacje polityczne i społeczne oraz kultura polityczna. Dzięki tym instytucjom obywatele mogą świadomie uczestniczyć w życiu publicznym.

**1.Cechy społeczeństwa obywatelskiego:**

- pluralizm – na scenie politycznej i społecznej możliwe jest istnienie obok siebie wielu różnych poglądów i reprezentujących je ugrupowań. Funkcjonowanie obok siebie wielu konkurencyjnych organizacji politycznych oraz nieustanny konflikt między nimi to cechy demokracji. Społeczeństwo obywatelskie akceptuje ten konflikt – można się nie zgadzać z poglądami innych ale nie odmawia się prawa do ich głoszenia.

- liczne stowarzyszenia obywatelskie – są to dobrowolne zrzeszenia ludzi skupionych wokół wspólnych poglądów oraz bardziej lub mniej istotnych spraw. Stowarzyszenia są nieodzowne w kształtowaniu się demokracji. Uczą zasad obowiązujących w zrzeszeniach i w społeczeństwie, sposobów jakie stosuje się dla osiągnięcia założonych celów, działania w grupie, podporządkowania własnych, partykularnych dążeń celom grupowym. Dobrowolne stowarzyszenia są organizacjami, w których mogą się kształtować nowe poglądy oraz nowe sposoby zachowań.

- stowarzyszenia polityczne – organizacje polityczne ludzi skupionych wokół takich samych poglądów politycznych.

- aktywizm – postawa aktywnej działalności członków społeczeństwa w życiu politycznym i w szeroko rozumianym życiu społecznym. Wyrazem aktywizmu jest przystępowanie do stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych czy partii politycznych lub spontaniczne uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach społecznych.

- wysoka frekwencja wyborcza – zarówno w wyborach prezydenckich jak i parlamentarnych czy samorządowych. Obywatele chcą współdecydować o swoim państwie.

- krytycyzm – krytyczne podejście do rzeczywistości. Dokonywanie ocen różnego rodzaju działań, zarówno organów władzy jak i innych organizacji.

- innowacyjność (nowe idee, światopoglądy, opinie) – dzięki swobodnej wymianie myśli i nieskrępowanej komunikacji między jednostkami dochodzi do powstawania nowych idei, światopoglądów i opinii. Dzięki nim mogą kształtować się zupełnie nowe sposoby działania. Przyczynia się to do rozwoju społeczeństwa.

- poczucie współodpowiedzialności za własne państwo i społeczność lokalną

- niski poziom korupcji

**2. Warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego = czynniki warunkujące kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego**

- uwarunkowania prawnoustrojowe, określające, w jakim stopniu samoorganizujące się społeczeństwo będzie mogło wyrażać swoje opinie w formach legalnych i zorganizowanych. Zaliczamy do nich: o podstawy prawne zapisane w konstytucji – prawo do swobodnego działania partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji. Wolność słowa, prasy, druku, stowarzyszania się itp. zapisane w konstytucji. o szerokie uprawnienia dla samorządu terytorialnego, który jest podstawą systemu demokratycznego

- uwarunkowania społeczne i kulturowe – tradycje demokratyczne mają ogromny wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Brak tradycji demokratycznych jest powodem istniejącego ciągle podziału między społeczeństwem a sprawującymi władzę. W państwach o dużych tradycjach demokratycznych, np. Szwajcaria, Anglia, USA, społeczeństwo identyfikuje się z państwem. W krajach tych jest o wiele więcej organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji charytatywnych, które powstają spontanicznie z inicjatywy obywateli. O wiele więcej ludzi należy do organizacji.

- uwarunkowania psychologiczne – postawy członków społeczeństwa. By wykształciło się społeczeństwo obywatelskie, jego członków powinny cechować następujące postawy: o postawa uczestnictwa – powszechna gotowość do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym (chęć uczestniczenia w wyborach, dążenie do organizowania akcji czy chęć uczestniczenia w nich itp.) o postawa współodpowiedzialności – poczucie odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań o umiejętność zawierania kompromisów o akceptowanie odmienności innych o tolerancja o zaufanie do otoczenia

**3. Formy samoorganizacji społeczeństwa**

- stowarzyszenia

- fundacje

- ruchy społeczne

- związki zawodowe

- partie polityczne