АНОТАЦІЯ

Альмугхід І. М. Агенти політичних змін як чинники інституалізації демократичної публічної сфери. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 «Політологія». Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, 2021.

Дисертацію присвячено  розкриттю специфіки агентів змін як чинників

демократичних перетворень у поставторитарних державах. Публічність у політичних взаємодіях виступає одним з вирішальних чинників їх просування до орієнтирів сталих демократій. Успіх демократичних реформ та політична модернізація на сучасному етапі вимірюються черговістю демократичних процедур, рівнем ефективності належного публічного врядування та забезпечення результативного громадського представництва. Однак формальні ознаки демократії не завжди свідчать про успішність поширення демократичних практик на соціальний рівень. У зв'язку з цим, у багатьох регіонах сучасного світу спостерігається відхід від демократичної форми правління, встановлення квазі-авторитарних практик, відтворення елементів непублічного домінування окремих груп, консервація архаїчних практик політичного управління. У таких ситуаціях актуальним є питання рушійних сил, конкретних акторів та шляхів інтенсифікації процесів демократизації, збереження та поширення демократичних цінностей за межами політико-владних структур та елітарних груп.

Агенти політичних змін у сучасному світі виступають чинниками посилення зусиль щодо відкритості демократичного процесу на мікрорівні, забезпечення сталості публічної політичної репрезентації, посилення уваги до питання модернізації та демократизації у політичному порядку денному. Для багатьох колишніх пострадянських країн, а також країн Близького Сходу, постколоніальних країн Африки Азії та Латинської Америки, нагальним є питання просування демократичних практик на рівні дрібних груп, окремих інституцій, суміжних сфер соціальної активності, які визначають рівень розвитку суспільства у глобальному вимірі. Для сучасної політичної науки також актуальними є дослідження агентів змін, які забезпечують удосконалення та прогрес сталої демократії, забезпечують практики соціально-політичної інклюзивності, нові форми політичної участі, відстоювання громадських інтересів, формування порядку денного на національному, регіональному й локальному рівнях. Інституційна конфігурація агентів змін також виступає предметом фокусування уваги на специфіці політичних трансформацій. Взаємозв'язок політичних акторів та агентів політичних змін виступає проміжною ланкою, яка забезпечує взаємозв'язок між етапами демократичних перетворень та специфікою формування демократичної політичної ідентичності та ліберальним підходами до пояснення сучасного змісту громадянства.

Таким чином, потреба у вивченні агентів змін в умовах інституалізації публічної сфери зумовлена як потребами політичної науки, так і особливостями сучасної політичної практики. Пошуки відповіді на питання щодо інституалізації демократичної публічної сфери у посттрансформаційних державах зумовлюють предметність сфері діяльності агентів змін. Вона набуває нової перспективи: зокрема, йдеться про можливості розширення соціальної бази партисипативної демократії, залучення до прийняття рішень нових верств населення, кращу абсорбцію соціальних інновацій, своєчасного моніторингу та діагностування соціально-політичних конфліктів, а також висування адекватних соціальних вимог на політичний рівень.

У роботі вперше у вітчизняній політологічній традиції розкриті сутність та значення діяльності агентів політичних змін як чинників інституалізації демократичної публічної сфери, які перебувають у різних фазах демократичного транзиту. Вперше запропоновано визначення агентів політичних змін, яке полягає у системній діяльності щодо поглиблення демократичних реформ, поширення демократичних практик на соціальному рівні, наближення функціонування транзитивних політичних систем до стандартів сталої демократії. Встановлені різновиди агентів змін: за принципом походження – секторальні та між секторальні; за інституційною приналежністю – формальні та неформальні; за формами активності: інтенсивні та екстенсивні; за формами співпраці – афільовані та конфліктні, за результативністю відображення у публічній медіа-сфері – приховані та відкриті. Набули подальшого розвитку підходи до ідентифікації технологій формування агентської мережі, до яких належать: «агресивне залучення» (що полягає у проведенні цілеспрямованої комунікаційної кампанії), стратегія підживлення «коренів трави» (полягає у поширенні публічної політичної діяльності агентів змін на мікрополітичному рівні), технологія «інституційного пристосування» (коли агенти змін з'являються в рамках існуючої інституційної структури), технологія «агентського рекрутування», (яка полягає у залученні до діяльності агентів змін індивід і груп, які раніше перебували за межами політичної і соціальної діяльності). Уточнено основні етапи демократичних політичних трансформацій з урахуванням діяльності агентів політичних змін. До них належать: 1) публічна проблематизація змін, 2) публічне агрегування змін, 3) публічне просування змін до порядку денного, 4) публічне ухвалення рішень щодо зміни імплементації змін, 5) публічна корекція результатів змін.

Також у дисертації уточнено інтерпретацію мети демократичної політичної трансформації, яка полягає в аналізі та прогнозуванні результатів політичних змін та їх наслідків для найважливіших параметрів розвитку трансформаційного суспільства. Набула подальшого розвитку антикризова інтерпретація значення агентів політичних змін, яке полягає у блокуванні регресивних явищ у розвитку демократичних політичних відносин, послідовному відстоюванні демократичного характеру публічної сфери, публічному захисті прав людини, публічного демократичного представництва та політичного врядування, забезпеченні відкритого висування вимог щодо публічного усунення конфліктно-кризових явищ та публічного формування антикризової стратегії. Було представлено обґрунтування специфіки діяльності агентів політичних змін в сучасній Україні, яка полягає у добровільній та самоорганізованій діяльності щодо започаткування та постійного відтворення демократичних практик публічної політичної діяльності, локалізації агентів політичних змін навколо інститутів публічного врядування, у рамках публічної експертної спільноти, неурядових організацій, на рівні самоврядних спільнот, конкретних населених пунктів, соціальних верств та вікових груп.

Ключові слова: агенти політичних змін, публічна сфера, громадянське суспільство, політична трансформація, демократизація, політичний транзит, консолідована демократія.

SUMMARY

Almughid I. M. Political change agents as factors in the democratic public sphere institutionalization. – Qualifying scientific work as manuscript.

Dissertation for the Doctor of Philosophy degree on a specialty 052 «Political science». Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, 2021.

The dissertation is devoted to the disclosure of political change agents as factors of democratic public sphere institutionalization in postransformational countries. Publicity in political interactions is one of the decisive factors in their advancement towards sustainable democracies. The success of democratic reforms and political modernization at the present stage are measured by the sequence of democratic procedures, the level of effectiveness of good public governance and the provision of effective public representation. However, the formal signs of democracy do not always indicate the success of the spread of democratic practices at the social level. In this regard, in many regions of the modern world there is a departure from the democratic form of government, the establishment of quasi-authoritarian practices, the reproduction of elements of non-public domination of certain groups, the preservation of archaic practices of political governance. In such situations, the issue of driving forces, specific actors and ways to intensify the processes of democratization, preservation and dissemination of democratic values ​​outside political and power structures and elite groups is relevant.

Agents of political change in the modern world are factors in strengthening efforts to open the democratic process at the micro level, ensuring the sustainability of public political representation, increasing attention to the issue of modernization and democratization on the political agenda. For many former post-Soviet countries, as well as the Middle East, post-colonial Africa, Asia and Latin America, the issue of promoting democratic practices at the level of small groups, individual institutions, related areas of social activity that determine the level of society in the global dimension is urgent. Also relevant for modern political science are studies of change agents that ensure the improvement and progress of sustainable democracy, provide practices of socio-political inclusion, new forms of political participation, advocacy, shaping the agenda at national, regional and local levels. The institutional configuration of change agents is also the subject of focusing on the specifics of political transformations. The relationship between political actors and political change agents is an intermediate element that provides a link between the stages of democratic transformation and the specifics of the democratic political identity formation and liberal approaches to explaining the modern content of citizenship.

Thus, the need to study the change agents in the institutionalization of the public sphere is caused with the needs of political science and the peculiarities of modern political practice. The search for an answer to the question of the institutionalization of the democratic public sphere in post-transformation states determines the subjectivity of the sphere of activity of change agents. It acquires a new perspective: in particular, it states the participatory democracy social base expanding, new segments of the population in decision-making involving, better absorption of social innovations, timely monitoring and diagnosing socio-political conflicts, and making adequate social demands at the political level.

For the first time in the domestic political science tradition, the essence and significance of the activity of agents of political change as factors of institutionalization of the democratic public sphere, which are in different phases of democratic transit, are revealed in the work. For the first time, the definition of political change agents is proposed, which consists in systematic activities to deepen democratic reforms, disseminate democratic practices at the social level, and bring the functioning of transitional political systems closer to the standards of sustainable democracy. The types of political change agents are established: according to the principle of origin – sectoral and inter-sectoral; by institutional affiliation – formal and informal; by forms of activity: intensive and extensive; by forms of cooperation – affiliated and conflicting, by the effectiveness of coverage in the public media – hidden and open.

Approaches to identifying technologies for agency network forming have been further developed, including: «aggressive engagement» (consists on a targeted communication campaign), strategy of the «grass roots» feeding (consists on public political change agents activities` dissemination at the micropolitical level), «institutional adjustment» technology (when political change agents appear within the existing institutional structure), «agency recruitment» technology (which is consist on individuals` and groups` engagement in the political change agents` activities, who were previously outside the political and social sphere). The main stages of democratic political transformations are specified, taking into account the activities of agents of political change. These include: 1) public problem setting of changes, 2) public aggregation of changes, 3) public promotion of changes to the agenda, 4) public decision-making to change the implementation of changes, 5) public correction of the results of changes.

The dissertation also clarifies the interpretation of the goal of democratic political transformation, which is to analyze and predict the results of political change and their consequences for the most important parameters of the transformation society. The anti-crisis interpretation of the importance of agents of political change has been further developed, which consists in blocking regressive phenomena in the development of democratic political relations, consistently defending the democratic nature of the public sphere, protecting human rights, democratic representation and political governance, ensuring public resolution of conflict and public formation of anti-crisis strategy. The substantiation of the specifics of the activity of agents of political change in modern Ukraine was presented, which consists in voluntary and self-organized activity on initiation and constant reproduction of democratic practices of public political activity, localization of agents of political change around public government institutions, within the public expert community, self-governing communities, specific settlements, social strata and age groups.

Key words: political change agents, public sphere, civil society, political transformation, democratization, political transit, consolidated democracy.

**Список опублікованих праць за темою дисертації**

*Публікації у наукових фахових виданнях України:*

1. Алмугхід І. М. Демократичні інститути у країнах Арабського Сходу: особливості становлення й трансформації. Epistemological studies in philosophy, social and political sciences. 2018. Vol. 1.Issue 1-2. С. 29-34.
2. Алмугхід І. М. Захист прав і свобод людини в країнах Арабського Сходу: політичний аспект. Гілея : Науковий вісник. Вип.141 (№2). С.11 – 14.
3. Алмугхід І. М. Агенти змін як чинники демократичних трансформацій: антикризовий вимір. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 18. С. 70-74.

4. Алмугхід І. М. Агенти демократичних змін: соціальне середовище та специфіка політичних вимог. Epistemological studies in philosophy, social and political sciences. 2019. Vol. 2.Issue 1.С. 22–29.

*Статті у наукових періодичних виданнях Європейського Союзу з наукового напряму, з якого підготовлено дисертацію:*

5. Алмугхід І. М. Агенти змін у процесах демократизації та політичної модернізації. Evropsky politicky a pravni diskurz (European political and law discourse). Brno: Družstvo «Jižní Palmíra», 2019. Svazek 6. 4 vydani. S.75–79 (Чехія).

*Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:*

1. Алмугхід І. М. Політико-правові умови діяльності агентів змін в арабських країнах. Conferinta international stiintifico-practica «Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene» (Chisinau,Republica Moldova 27-28 martie 2020), Chisinau, «Cetatea de Sus», 2020. С.20 – 22.

2. Алмугхід І. М. Агенти змін та інституційна структура демократичної політики в арабському світі. Матеріали міжнародної Науково-практичної конференції «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку» (м. Одеса,13-14 березня 2020 року) Одеса, ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2020. С.58 – 60.

3. Алмугхід І. М. Антикризове значення агентів змін для сучасної демократичної політики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.» (м. Київ,3 – 4 квітня 2020 р.) К.: Київська наукова суспільствознавча організація, 2020. С.64 – 65.