Цимбал Б.М. канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки НУЦЗУ, м. Харків

**Особливості системи безпеки особистості у публічному управлінні.**

Проблема безпеки є одним із наріжних чинників функціонування сучасної держави, що обумовлено наявністю різноманітних загроз і викликів сучасного світу. У зв’язку з цим надзвичайно важливою стає ефективність державно-управлінських чинників у системі публічного управління. На наш погляд, у центрі будь-якої системи управління знаходиться людський фактор. Зрештою поряд з об’єктивними аспектами, що впливають на управлінський процес, серед яких можна виділити організаційні, інформаційні, правові, економічні. політичні та інші державні механізми, не менш важливою складовою успішності управлінського процесу є висока якість людського матеріалу. Багатосторонність потреб особистості кореспондує необхідність функціонування багатогранної системи її безпеки. У цьому зв’язку можна виділити такі види безпеки особистості :

1) фізична безпека особи;

2) громадянська (політична) безпека – забезпечення статусної ідентифікації громадян;

3) духовна безпека – розвиток суспільно-політичних відносин відповідно до їх морально-релігійних підстав;

4) екологічна безпека людини – декларація про сприятливе довкілля;

5) підприємницька безпека – захист від кримінального контролю та бюрократизму, проявів монополізму та недобросовісної конкуренції;

6) інформаційна безпека, що передбачає обмеження масового поширення аморальної інформації, вільний доступ до інформації, зокрема, про факти та обставини, що створюють загрозу для життя та здоров’я людей, а також неприпустимість збору, зберігання, використання та розповсюдження інформації про приватне життя особи без її згоди;

7) трудова безпека – праця у нешкідливих життя і здоров’я людини і матеріального благополуччя його сім’ї умовах; заборона примусової праці; захист від безробіття;

8) споживча безпека – право споживачів на придбання товарів та послуг належної якості тощо. Відтак, можна сформулювати основні принципи безпеки особистості, що повинна ґрунтуватися на стабільному розвитку держави, правових відносинах та ефективній економіці, до яких ми відносимо:

– забезпечення балансу особистісних, суспільних та державних цінностей на основі їхньої соціокультурної наступності;

– забезпечення прав особистості відповідно до правоментальних уявлень про справедливість, правду, совісті, громадську солідарність;

– законність та гласність;

– єдність та ієрархічність системи безпеки особистості;

– пріоритет заходів і засобів попередження перед запобіжними заходами та відображення загроз безпеці громадян, відповідність цих заходів змісту, характеру та масштабу прогнозованих або реальних збитків. Таким чином, безпека виступає універсальною цінністю лише остільки, оскільки допускається її змістовне різноманіття, відсутність у кожний момент часу єдиного конкретного смислового способу безпеки. І оскільки це різноманіття в перехідний період від однієї суспільної системи до іншої особливо велике, то ступінь реалізації якомога більшої кількості різноманітних образів безпеки (за даними техніко-виробничих, екологічних та інших властивостей системи) виступає важливим індикатором просування до прогресивнішого і гуманного суспільства.

Література.

1. Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
2. Качинський А. Б. Безпека, загрози та ризик / А. Б. Качинський. – К. : ІПНБ РНБО ; НА СБ України, 2004. – 472 с.
3. Ананьїн В. О. Безпека сталого розвитку України: побудова в умовах глобальних викликів : монографія / В. О. Ананьїн, В. В. Горлинський, О. О. Пучков та ін. ; за заг. ред. В. О. Ананьїна. – К. : ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2009. – 271 с.