УДК 340.12

**ПОГЛЯДИ НІККОЛО МАКІАВЕЛЛІ НА УПРАВЛІННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ТА СУЧАСНОМУ АСПЕКТІ**

**Ілля Бєлкін, курсант магістратури факультету цивільного захисту НУЦЗ України**

**НК – Тамара Гончарова, викладач кафедри УОДСЦЗ**

Н. Макіавеллі є сильна та неординарна особистість, і ,як зазначає В.Г. Ціватий, через віки дивує своєю мудрістю і здатністю ефективно управляти державою, особою, яка наділена мудрістю, щоб звести суспільство і різні політичні підходи й думки в ньому до належного компромісу.

Погляди Н. Макіавеллі на роль особи політичного діяча в функціонуванні держави пов’язують із відомою працею «Государ» («Державець») 1513 р. . Праця видатного флорентійця «Государ» була надрукована вже після смерті Макіавеллі в 1532 р.. Окрім неї є низка відомих творів даного автора, які мають актуальність натепер.

Особливо цікавими та актуальними і у ХХІ столітті є характеристики політичного діяча(керівника на аби якому рівні), здатного цілеспрямовано й ефективно діяти. Макіавеллі вважав що він повинен поєднувати риси хоробрості, лицемірства, хитрості, здатності до об’єднання й завоювання прихильності та довіри.

Увага дослідників творчості та особистості Н.Макіавеллі звернуто на поєднання цих рис людини, що робить її правителем, до цього ж, успішним. Що особу робить керівником? Влада чи здібності впливу ,як особистості? В працях Макіавеллі знаходимо,що не лише здатність людини до отримання влади робить її правителем(керівником), а й риси , що здатні її утримати.

Насамперед, це людина, наділена мудрістю й здатністю досягати компромісу. Ідеальний правитель має дотримуватися у своїй діяльності золотої середини й не переходити дозволені межі. Тобто, страх має бути поруч із милосердям, щедрість бути помірною, а чесність та моральність поєднуватися з хитрістю та лицемірством. Діяльність правителя має бути винятково в державних інтересах, а не у власних.

Макіавеллі не давав чіткої відповіді, чи може одна постать державного та політичного діяча поєднати в собі всі перелічені риси та якості. Відповідь шукають у наукових дискусіях, статях різні науковці та вчені, які вважають,що потенціал науково-теоретичного використання творчої спадщини Н. Макіавеллі на сьогодні далеко не вичерпаний і потребує свого подальшого вивчення та апробації в практичній діяльності.

Одним із компонентів здатним до об’єднання суспільства Н.Макіавеллі вважав єдину релігію. Макіавеллі зазначав: «там, де немає страху перед Богом, неминучим є те, що царство або гине, або страх перед володарем компенсує в ньому брак релігії», тобто він розумів силу церковної влади та її здатність координувати поведінку підданих.

Щодо України, то в ч. 1 ст. 35 Конституції України зазначається, що кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Також ч. 3 ст. 35 визначено, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви.

.

Безумовно,що жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Але, єдині моральні цінності об'єднують та роблять суспільство зрілим,здібним протистояти внутрішнім та зовнішнім руйнівним впливам.

Н. Макіавеллі визначав державу як політичний стан суспільства з відносинами правлячих і підданих, наявністю організованої влади, юстиції, встановлення законів. Це визначення й сьогодні відповідає загально прийнятому розумінню держави.

Сутність держави, за поглядами Н. Макиавеллі, є забезпечення безпеки й миру підданим, як у внутрішніх відносинах (захист власності, охорона прав, свобод та інтересів громадян), так і в зовнішніх (незалежність держави, військова могутність та інше).

Способи здійснення політичної діяльності Н. Макіавеллі називають «макіавеллізм», що передбачає досягнення політичної мети з використанням та виправданням будь-яких політичних засобів та методів. Хоча, засобами та методами політичної боротьби мають бути не лише сила, а її поєднання з хитрістю, розсудливістю, розрахунком.

Така політична діяльність, навіть виправдана метою, має здійснюватися в обмежених рамках. В Україні обмежувачем політичної та державної діяльності є Конституція України.

Н. Макіавеллі вважав ,що правитель ,окрім об’єднання держави, має забезпечити сталість та стабільність функціонування як самої держави, так і влади правлячих і це важливо для суспільства. Правитель має забезпечити панування в суспільстві політичної свідомості й цінування загальнодержавних цінностей тощо. Для цього правитель може вдаватися й до примусу, авторитаризму, покарань, якщо суспільство не підпорядковується пануванню згаданих громадських основ.

**Висновки**. Погляди Н. Макіавеллі актуальні не тільки для президентів та правителів країн.

Для керівника аби якого рівня доцільно звернути увагу на риси особистості, що необхідні в конкретній галузі, наприклад, цивільному захисті: мудрість, справедливість, єдині цінності, поєднання різних джерел влади, компроміси, необхідність змін та інші думки мислителя стосовно успішного управління.

Безумовно, що керівник повинен мати мету та намагатися її досягти з більшою ефективністю. Для цього він може застосовувати і примус, і заохочення, але не всі засоби можна використовувати. Є обмеження , які суспільство, взагалі, та кожна організація ,зокрема, закріплюють в законодавчо-правових та нормативних актах.

**ЛІТЕРАТУРА:**

1. Конституція Українивід 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Дата оновлення 21.02.2019.

2. Ціватий В.Г. Нікколо Макіавеллі (1469-1527) : політико-дипломатичні погляди і діяльність (у вимірах ХХІ століття). Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2013. Вип. 20(1). С. 250-252.

3. Андрусяк Т.Г. Історія правових та політичних вчень :навчальний посібник. Київ :ЮрінкомІнтер, 2001. 304 с