**Шейко А.О.**

*Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди*

*м. Харків*

**ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТІЙКІСТЮ ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА**

Особистість є предметом вивчення таких наук як психологія, соціологія, філософія. Психологічне розуміння особистості та підхід до її вивчення полягає у визначенні особистості як цілісної структури, сукупності індивідуальних властивостей, якостей та характеристик, що змінюються з розвитком особистості в ході діяльності та спілкування.

 В соціології до вивчення особистості підходять з точки зору взаємовпливу особистості та суспільства, особистості та групи, як особистість може змінювати свою поведінку в залежності від тієї чи іншої суспільної взаємодії. Ті й самі питання ставить перед собою соціальна психологія через, що границя між соціологією та соціальною психологіє не є чіткою. Предметом вивчення соціальної психології є вплив суспільства на розвиток особистості, яким чином на її формування впливають культурно-історичне тло (макросередовище) та поле активної соціальної діяльності особистості (мікросередовище).

Філософія в свою чергу підходить до вивчення особистості як до суб’єкту діяльності, творчості та пізнання.

Під суспільством ми розуміємо об’єднання людей, для якого характерна стійка, постійна, близька взаємодія та взаємний вплив.

Останнім часом ми можемо спостерігати збільшення потреб та зміну їх якості проте й ми стикнулися з тим, що ці потреби не можуть бути вдоволені. Так в нашому суспільстві у зв’язку з останніми подіями страждає базова потреба у почутті безпеки, кожна особистість потребує самореалізації, самоактуалізації не кажучи вже про потребу мати достойний рівень життя. Ці потреби також не можуть бути вдоволені через економічну кризу, відсутністю умов для особистісної реалізації у різних аспектах життя.

Наявність цього соціального конфлікту між потребами людей та неможливістю їх задовольнити призводить до деформації особистості, що виявляється у втраті сенсу життя, депресіях, байдужості до себе, оточуючих, навколишнього світу, формуванні неправильних цінностей, виключення з життя моралі,соматичних захворюваннях, тощо.

В свою чергу розхитана особистість розхитує простір навколо себе, вносить в нього елементи хаосу. Через те, що це непоодинокі випадки можна говорити про розхитане, нестійке суспільство. Можна сказати, що згаданий вище конфлікт між особистістю та суспільством призводить до ще більших соціальних конфліктів (різноманітні соціальні сутички) та катастроф (війни).

Отже головною задачею сьогодення є пошук засобів підвищення стійкості особистості (головного елементу суспільства) задля підвищення стійкості суспільства. І навпаки потрібно шукати суспільні шляхи подолання неможливості вдоволення потреб особистості задля підвищення стійкості особистості.