**Uniwersytet Wrocławski**

**Instytut Politologii**

**Patologie życia publicznego**

*( PROGRAM konwersatorium 10h*)

Dr hab. Eugeniusz Młyniec

Wrocław 2020

1. **Granice i istota patologii w życiu publicznym**

Co jest normą w życiu publicznym, a co patologią? Patologie życia społecznego a politycznego. A. Comta porównanie organizmu ludzkiego i społecznego. Koncepcje: dezorganizacji (J. Wodza i J. Sztumskiego M. B. Clinarda, A. Jarosz i F. Znanieckiego), destrukcji (A. Podgóreckiego, J. Malca, A. Gaberle), choroba (A. Comta, K. J. Mertona), i przejaw odmienności np. wartości (E. Bielicki, J. Kwaśniewski). Relatywność ocen tego, co jest dewiacją - koncepcje E. T. Eriksona, H. A. Beckera. Geneza patologii natura człowieka czy tzw. uwarunkowania? Rola czynnika ilościowego przy określaniu patologiczności. Anomia – koncepcje koncepcję R. Mertona i E. Durkhaima. Dewiacja – patologia – anomia. Teoretyczna próba określenia – „patologii życia politycznego”. Stosunek elit politycznych i społeczności do patologii życia politycznego. Czy patologia życia publicznego może stać się odrębną dyscypliną naukową?

**Literatura:**

1. Becker Howard S. (2009) Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Warszawa PWN tł. Olga Siara, 5-45
2. Młyniec Eugeniusz (2008) Patologie życia politycznego (zagadnienia teoretyczne i metodologiczne) [w] Wrocławskie Studia Politologiczne 9/2008. Wrocław
3. Błuszkowski Jan (2007) Paradoksy normalności i dewiacji [w] Paradoksy polityki pod red. Mirosława Karwata. Warszawa Dom Wydawniczy Elipsa
4. Merton Robert (2002) Teoria socjologiczna i teoria społeczna. Warszawa PAN ss.187-205, 225-255
5. Wnuk-Lipiński Edmund (2005) Socjologia życia publicznego. Warszawa. Scholar Roz. 12
6. Kozyr-Kowalski Stanisław (2005) Korupcja a anomia [w] Porządek społeczny a wyzwania współczesności, pod red. Andrzeja Saksona. Poznań. Wyd. UAM
7. **Neurastenicy, psychopaci – osobnicy z problemami psychosomatycznymi.**

Choroby psychiczne, a zaburzenia osobowości. Władza, jako źródło degradacji psychicznej. Uwarunkowania genetyczne i choroby nabywane. Bohaterowie historii: Cezar, Kaligula, Fryderyk Wilhelm, Fryderyk I, Jerzy IV, Stalin, Hitler. Autodestrukcja władzy politycznej. Proporcjonalność występowania chorób w społeczeństwie i u ludzi władzy. Wpływ zaburzeń psychicznych i osobowościowych na kariery polityczne i w życiu publiczym. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych (stres) na pojawianie się zaburzeń umysłowych wśród ludzi polityki. Problem irracjonalności zachowań politycznej publiczności. Opinia publiczna pomiędzy racjonalnością i irracjonalnością. Fenomen *„uwodzicieli politycznych – mas”.* Problem funkcjonalności osobowości patologicznych w polityce.

**Literatura:**

1. Accoce Pierre, Rentchnick(1992), Chorzy, którzy nami rządzą. Lublin ss. 73-91; 197-203
2. Argyle Michel. Psychologia stosunków międzyludzkich, W- wa 1991 ss. 279-304;
3. Becker Howard S. (2009) Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Warszawa. PWN
4. Brodniak Włodzimierz Adam(2000) Choroba psychiczna w świadomości społecznej. Wyd. OFICYNA NAUKOWA Warszawa
5. Chodubski Andrzej (2000) Neurastenicy i władza w dziejach cywilizacji, [w] Studia Politologiczne vol 5 pod red T. Bodio ss. 320-341;
6. Dymkowski Maciej (2003) Wprowadzenie do psychologii historycznej. Warszawa Wyd. GWP ss.135-167
7. Hare Robert D (2006) Psychopaci są wśród nas. Kraków, wyd. ZNAK roz. 1 - 7
8. Pietraś Z. J. Patologia elit politycznych w Elity polityczne w Polsce pod red. K. Pałeckiego W-wa 1992 ss. 296-306
9. Pierzchała Kazimierz, Cekiera Czesław (2009) Człowiek a patologie społeczne. Toruń. Wyd. A. Marszałek ss.412-436
10. Psychologia polityki (1999) Pod red. Krystyny Skarżyńskiej wyd. Zysk i ska. ss. 73-98;
11. Psychopatologia (2001). Pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrew M. Dolmana. Wyd. Zysk i S-ka. Poznań 21.X.2002(3); ss.13-63
12. Robins S. Robert Post Jerrold M. (1999) Paranoja polityczna (psychologia nienawiści), W-wa KiW roz.1, 2, 3, 4
13. Siemaszko Andrzej, (1993) Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych W-wa ss.323-388
14. de Sutter Pascal (2009) Szaleńcy u władzy. Wyd. Dialog Warszawa
15. Urban Maria (2003) Polityka, jako paranoja [w] Metafory polityki2 pod red. B.Kaczmarka. Wyd. ELIPSA Warszawa
16. **Kłamstwo i oszustwo w życiu publicznym.**

Czy faktycznie „*cel uświęca środki*?”. Małe kłamstewka i duże kłamstwa. „Kłamstwa wojenne”. Publiczny /polityczny/ i prywatny wymiar tych zjawisk. Stopień ulegania opinii publicznej temu zjawisku w różnych systemach politycznych. Siła sprawcza tych zjawisk w życiu politycznym i próby obrony przed nimi. Insynuacje i pomówienia. Udział kłamstwa, jako dyskredytacji i prowokacji w polityce. Czy można kłamać? Czynniki powodujące zmianę postaw opinii publicznej wobec kłamstw osób aktywnych w życiu publicznym. Tolerancja w stosunku do kłamstwa i oszustwa – przejaw hipokryzji polityków czy też publiczności. Swój i obcy w ocenie kłamiących polityków. Medialność tych zjawiska kłamstwa. Kłamstwo pomiędzy państwami.

**Literatura:**

1. Antas Jolanta (1999) O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno – programowe. Kraków Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych Universitas ss.279-310
2. Mearsheimer John J., (2012) Dlaczego politycy kłamią? Warszawa, PWN tł. G. Łuczkiewicz ss. 33-43
3. Chudy Wojciech (2003) Filozofia kłamstwa. Warszawa Wyd. Oficyna wydawnicza Wolumen ss. 31-89, 103- 117, 493 - 521.
4. Chłopecki Jerzy (2009) Kłamstwo w życiu publicznym [w] Przekazy polityki red. (zespół), wyd. Konsorcjum Akademickie. Kraków- Rzeszów- Zamość
5. Shklar Judith N. (1997) Zwyczaje i przywary Kraków ss. 58-80
6. Szymańska Beata(2001) Czy polityk może kłamać? [w] Etyka i polityka pod red. E. M. Marciniak, T. Mołdawy, K. A. Wojtaszczyka. Warszawa INP UW
7. Witkowski Tomasz (2002) Psychologia kłamstwa. Motywy – strategie – narzędzia. Warszawa, UNU
8. **Manipulacje.**

Czy manipulacje wymyślili politycy XX wieku? Teza, „iż władza należy do lepiej poinformowanych”. Instytucja cenzury (monopolizacja informacji). Związek między koncentracją władzy a informacją. Manipulacje informacjami na poziomie państwa, koncernu, formacji politycznych, a także jednostek. Dążenie polityków do przejęcia władzy w mediach /nad mediami/, także w państwach demokratycznych. Manipulacje publicznością – norma czy wyjątek? Sposoby manipulacji publicznością. Atrakcyjność manipulacji wśród polityków wg. M. Karwata. Metody i techniki manipulacyjne. Problem manipulacji podprogowych. Manipulacje w systemach totalitarnych i demokratycznych. Prowokacja, przeciek, *bleuf.* Problem z moralną oceną zjawiska manipulacji.

**Literatura:**

1. d’Almeida Fabrice (2005) Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości. Gdańsk Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
2. Iłowiecki Maciej (2003) Krzywe zwierciadło. Manipulacji w mediach. Wyd. Gaudium. Lublin
3. Karwat Mirosław (1999) Sztuka manipulacji politycznej. Wyd. A. Marszałek Toruń
4. Manipulacje, media, edukacja (2007) pod red. Bronisława Siemieniecki. Toruń wyd. Adam Marszałek cz. I. II i VIII
5. Mazur Mariusz (2003) Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980. Wyd. Trio Warszawa
6. Fabijańska Monika (2007) Psychomanipulacja w polityce. W-w wyd. ASTRUM ss. 23-61 i 139 -149
7. Wojcieszke Bohdan (2002) Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wyd. Scholar W-wa, ss. 264…:
8. **Cynizm i hipokryzja (normy i wartości w życiu publicznym).**

„Cel uświęca środki”. Odrzucenie wartości absolutnych na rzecz utylitarnych. Podporządkowanie działań i słów wypowiadanych - zdobywaniu i utrzymaniu władzy. Problemy w obszarze makro i mikro polityki /np. stosunek do współpracowników – syndrom *„cytryny”/.* Schizofreniczność zachowań polityków. „*Mentalność Kalego*”- uzależnianie „*punktu widzenia od punktu siedzenia”* Inercja systemu i propagandy. Trudności w wyznaczeniu relacji pomiędzy interesami prywatnymi i publicznymi. Ukrywanie partykularnych prywatnych interesów przed publicznością polityczną. Tworzenie norm prawnych uzasadniających działania polityków. Domaganie się przez polityków, szczególnych przywilejów – traktowania. Cynizm elit czy publiczności? Doktryny, programy, ustawy i środki przeznaczone na ich realizację. Zasady, normy polityczne ich realizacja.

**Literatura:**

1. Braud P. Rozkosze demokracji Warszawa 1995 ss. 155-186;
2. Młyniec Eugeniusz (2019) Hipokryzja i cynizm polityków- normalność czy patologia? Wrocławskie Studia Politologiczne 27/2019 ss 86-107
3. Hallowell John H. (1993) Moralne podstawy demokracji Warszawa ss. 86-103
4. Herman Eleonor (2007) Królowe i ich kochankowie. Warszawa wyd. Jeden świat
5. Karwat Mirosław(2003) Polityka, jako festiwal hipokryzji [w] Metafory polityki 2 pod red. Bohdana Kaczmarka. Warszawa. Elipsa
6. Kołakowski Leszek (1997) Mini wykłady o maxi sprawach W -wa
7. Mills C. Wright 1961 Elita władzy W-wa, ss. 450-474
8. Metafory polityki(2003) pod red. Bohdana Karczmarka, wyd. Elipsa. Warszawa, ss. 291 - 314
9. Robins S. Robert Post Jerrold M. (1999) Paranoja polityczna W-wa KiW roz. 10 i 11;
10. Shklar Judith N. Zwyczaje i przywary Kraków 1997 ss. 34-58;
11. Tinder Glenn Myślenie polityczne W- wa 1995 ss. 187-197