**УДК 332.144**

*Р. Ю. Андрушків*

канд. екон. наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ

**СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ**

*У статті дається аналіз досліджуваних проблем соціальної політики. Виділені галузі соціальної інфраструктури та види діяльності, які потребують термінового вирішення. Автор конкретизує основні завдання соціальної політики, серед яких є і екологічна складова, яка в подальшому пропонується розглядатись як напрямок забезпечення соціальної безпеки, а також забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства визнається одним з пріоритетів соціальної безпеки*

 *The analysis of the probed problems of social policy is given in the article. Selected industries of social infrastructure and types of activity, which need urgent decision. An author specifies the basic tasks of social policy, which an ecological constituent, which it is in future suggested to be examined as direction of providing of social safety, and also providing, ecologically and technogenic safe terms of vital functions of citizens and society confesses to one of priorities of social safety, is among.*

*Ключові слова: соціальна політика, соціально-екологічний напрямок соціальної політики, соціальна безпека.*

*Keywords: ecology, a socially-ecological situation, the Ternopol area.*

**Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими ти практичними завданнями.** Особливості формування та розвитку регіональної соціально-екологічної політики, спрямованої на забезпечення безпеки життєдіяльності населення, є гострою практичною потребою сучасного українського соціуму. Ця складова соціальної політики виступає також важливою науковою та правовою категорією, її поглиблений розгляд і обґрунтування подальших дій щодо забезпечення соціально-екологічної безпеки дозволить швидше перейти до сталого розвитку суспільства.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій у яких започатковано розв’язання проблеми.** Досліджувана тема має досить об’ємний спектр проблем і точок зору їх розв’язання. Зокрема, широке коло питань із дослідження проблеми соціально-екологічної безпеки висвітлені в роботах вітчизняних і зарубіжних учених у сфері соціальної політики, соціальної безпеки, соціального захисту населення та ін. Серед цих робіт слід зазначити дослідження вітчизняних учених Амоші О.І., Богині Д.П., Вітлінського В.В., Давидюка О.О., Комякова О.М., Лібанової Е.М., Мартякової О.В., Новікової О.Ф., Палія О.М., Саєнко Ю.І., Сінельнікова О.В., Скуратівського В.А., Халецької А.А., Ягодки А.Г. Серед зарубіжних досліджень окремо можна виділити роботи У. Бека, Е. Гідденса, Н. Лумана, Ф. Найта, О. Яницького.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Соціальна політика є одним з найважливіших напрямів державного регулювання економіки. Вона – органічна частина внутрішньої політики держави, направлена на забезпечення добробуту і всебічного розвитку його громадян і суспільства загалом. А тому неможливо розглядати шляхи її реалізації без урахування екологічної складової, якою і виступає, власне, взаємодія суспільства і природи.

Більшість праць вітчизняних вчених (при розгляді змісту і напрямків соціальної політики) мають спільну думку, що вона повинна включати в себе питання щодо забезпечення соціальної безпеки в усіх її проявах, зокрема і соціально-екологічних, а також виходити з основних положень концепції сталого (тобто збалансованого соціально-економіко-екологічного) розвитку.

Розглядаючи структуру соціальної сфери, яку запропонував Ягодка А.Г., до неї належать такі галузі соціальної інфраструктури та види діяльності:

1. Діяльність із забезпечення ефективної зайнятості населення.

2. Діяльність з формування доходів членів суспільства.

3. Діяльність із соціального забезпечення і захисту громадян.

4. Діяльність, що забезпечує споживання, форми і способи їх

задоволення.

5. Охорона здоров'я.

6. Народна освіта.

7. Торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування.

8. Житлово-комунальне господарство.

9. Діяльність з екологічного захисту громадян.

10. Культура і мистецтво [195, 8].

Отже, діяльність із екологічного захисту громадян має безпосереднє відношення до соціальної сфери поряд з іншими традиційними. А щодо безпосередньої трактовки, то автор розуміє її як спрямовану на «забезпечення природокористування, збереження і збільшення природних ресурсів, підтримку екологічної безпеки завдяки оновленню виробничих фондів, підвищенню їх надійності і безаварійності; пошук засобів протистояння спробам забруднювати довкілля, перевищувати нормативний рівень викидів; створення і поліпшення законодавства із захисту природних ресурсів від нищівного використання» [195]. Тобто поряд з традиційною і звичною для екологів сферою природокористування і охорони природи, він відносить до окремого аспекту діяльності з екологічного захисту громадян підтримку екологічної безпеки.

Щодо вузької і широкої трактовки визначення соціальної політики, як складного явища, або процесу, найкраще розкривають її суть наступні визначення, запропоновані Лібановою Е.М., Скуратівським В.А. та Палієм О.М.

Соціальна політика – це суспільний феномен, що поєднує в собі різноманітні, багатофакторні складові: конституційно-правові, інституціональні, управлінсько-регулятивні, саморегулятивні, глобальні, національні, державні, наддержавні, громадські, гуманістичні, праксеологічні (ціннісні), комунікативні тощо. Зазначене обумовлює багатоаспектність засад соціальної політики як суспільного явища. Доречно виділити вузьке і широке розуміння соціальної політики.

У вузькому розумінні соціальна політика – це цілеспрямована діяльність, що має за мету здійснення соціального захисту, створення умов для формування безпечного соціального середовища людини. Соціальна політика в такому аспекті являє собою комплекс заходів, спрямованих на створення системи соціальних амортизаторів, компенсації суспільних, зокрема ринкових ризиків, формування соціальних стандартів тощо. Тобто соціальна політика, у вузькому значенні, – це діяльність суб’єктів соціально-політичного життя по формуванню соціальної безпеки людини і суспільства .

У широкому розумінні соціальна політика – це система цілеспрямованої діяльності суб’єктів, що сформувалася в суспільстві на певному етапі його розвитку, здійснюється на основі певних принципів і засад, спрямована на забезпечення оптимального функціонування і розвитку соціальних відносин. В такому аспекті соціальна політика – це система управлінських, регулятивних, саморегулятивних способів та форм діяльності суб’єктів, сукупність принципів, рішень, дій, що знаходять втілення в соціальних програмах і соціальній практиці з метою задоволення соціальних потреб, збалансованості соціальних інтересів людини, соціальних груп суспільства, досягнення соціальних цілей, вирішення соціальних завдань, формування соціальних цінностей. В широкому розумінні соціальна політика – це система інституційних і надінституційних, державних і громадських, суспільних і особистих, індивідуальних способів і форм діяльності, спрямованих на створення умов для всебічної самореалізації соціального потенціалу людини, її сутнісних сил [153, 10-11].

Збігаються, в переважній більшості думки вчених і щодо мети та завдань соціальної політики. Зокрема, колектив вчених під керівництвом Беляєва О. О. розглядає серед основних і традиційних завдань соціальної політики:

• гармонізацію суспільних відносин, узгодження інтересів і потреб окремих груп населення з довготривалими інтересами суспільства, стабілізацію суспільно-політичної системи;

• створення умов для підвищення матеріального добробуту громадян, формування економічних стимулів для участі в суспільному виробництві, забезпечення рівності соціальних можливостей для досягнення нормального рівня життя;

• забезпечення соціального захисту всіх громадян і їх основних гарантованих державою соціально-економічних прав, в тому числі підтримка малозабезпечених і слабозахищених груп населення;

• забезпечення раціональної зайнятості в суспільстві;

• зниження рівня криміналізації в суспільстві;

• розвиток галузей соціального комплексу, таких, як освіта, охорона здоров'я, наука, культура, житлово-комунальне господарство і т.д;

• забезпечення екологічної безпеки країни [154, 155].

Як бачимо, серед основних завдань соціальної політики є і екологічна складова, яка в подальшому розглядається як напрямок забезпечення соціальної безпеки, а також забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства визнається одним з пріоритетів соціальної безпеки.

Об’єктом соціальної політики розглядають суспільні, зокрема соціальні відносини, процеси життєдіяльності соціуму, що безпосередньо чи опосередковано впливають на формування соціальної безпеки людини, задоволення нею своїх соціальних потреб та інтересів, освоєння і творення соціальних цінностей. Отже, як бачимо, життєдіяльність суспільства в контексті формування соціальної безпеки визнається важливою складовою об’єкта соціальної політики [153, 12].

**Висновки.** Виходячи з вище розглянутого, можна зробити висновок, що соціальна політика – це настільки багатогранне і складне явище, яке базується на різноманітних процесах і видах діяльності, що об’єднуються основним чинником – спрямованістю на захист і забезпечення інтересів, прав і безпеки громадян (населення) і суспільства в цілому (соціуму). Відповідно серед багатьох напрямків соціальної політики: соціально-економічного, соціально-культурного, етнографічно-соціального, демографічно-соціального та інших – має повноцінне право на існування соціально-екологічна складова соціальної політики.

На нашу думку, соціально-екологічний напрямок соціальної політики охоплює собою, перш за все, сферу безпеки життєдіяльності населення, в контексті забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки населення. По-друге, в більш широкому розумінні «соціально-екологічна політика – це сукупність науково обґрунтованих принципів охорони та формування оточуючого природного середовища, що базуються на усесторонньому врахуванні законів його розвитку, і що передбачає оптимальну структуру виробничих сил, темпи, пропорції розвитку яких забезпечують відтворення природного середовища та гарантують суспільству економічне процвітання та благополуччя. Вона є тим засобом, який повинен сконцентрувати зусилля суспільства у напрямку оптимізації його природоперетворюючої діяльності та гармонізації відносин з природою» [150].

З іншого боку, соціально-екологічна політика є відображенням фактичного змісту відповідних видів регулюючої діяльності держави та її органів у сфері економіки і господарювання, освіти і культури, права та управління. Підвищена увага до конкретних політичних способів вирішення соціально-екологічних проблем у кожній соціальній системі, до найбільш адекватних механізмів національних екополітик і програм – магістральний напрямок сучасного соціально-екологічного знання.

При розгляді питання виникнення і розвитку соціально-екологічної політики у сфері безпеки життєдіяльності населення слід також розглянути вплив усіх аспектів екологічної політики на формування соціально-екологічної складової соціальної політики. У сучасному світі екологічна компонента набуває все важливішого значення в усіх сферах життєдіяльності людини. А поняття «екологічної життєдіяльності», на думку відомого культуролога і соціолога Крисаченка В.С., є осердям екологічної культури населення, а тому виступає важливим чинником взаємодії суспільства і природи [116].

Література

1. Генсірук С.А., Іваницький С.М. Лісове господарство і формування оптимальної лісистості в Західному Лісостепу і Поліссі. – Львів: НТШ, 1999. – с. 165.
2. Дані державної статистичної звітності форми «2ТП-водгосп» за 2006р.
3. Добряк Д.О., Канаш О.П., Розумний І. А. Класифікація та екологічне використання сільськогосподарських земель. - К, 2001. – с. 216.
4. Сафронов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2003.- Т.3.-с.63.