**Вплив ідей Макіавеллі на формування теорії міжнародних відносин**

**ЗМІСТ**

ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ІДЕЙ МАКІАВЕЛЛІ ТА МАКІАВЕЛЛІЗМУ……………………………………………………………...5

1.1. Поняття та основні прояви політичної думки Макіавеллі…………….5

1.2. Поняття та особливості макіавеллізму………………………………...16

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН…..23

2.1. Ґенеза та перспективи розвитку теорії міжнародних відносин……...23

2.2. Проблеми визначення поняття міжнародних відносин………………32

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...46

**ВСТУП**

**Актуальність теми дослідження**. Ніколо Макіавеллі – політичний письменник, оригінальний мислитель епохи відродження (1469-1527), який зробив значний крок уперед у визначенні предмету політичної науки, її методів і законів. Н. …..

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Дослідженнями «макіавеллізму» займалися …

**Мета та завдання роботи.** Метою …

Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:

* ….

**Об’єктом дослідження** є система …

**Предметом дослідження** …

**Методи дослідження.** При …

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (27 найменувань). Загальний обсяг роботи – 48 сторінок.

**РОЗДІЛ І.**

**ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ІДЕЙ МАКІАВЕЛЛІ ТА МАКІАВЕЛЛІЗМУ**

**1.1. Поняття та основні прояви політичної думки Макіавеллі**

З ім’ям італійського державного діяча та видатного політичного мислителя Нікколо ді Бернардо Макіавеллі (1469-1527) пов’язане формування політичної теорії Нового часу та виокремлення науки про політику як окрему галузь. Вагомий внесок він зробив і в розвиток ідей лідерства, сформулювавши концепцію та створивши образ ідеального правителя. Його ідеї вплинули на розвиток вчення про політичну еліту. Свою концепцію він висвітлив у працях «Державець» та «Роздуми на першу декаду Тіта Лівія», де визначив природу, функції та технологію лідерства [1, с. 186].

Погляди Н. Макіавеллі на лідерство сьогодні не менш актуальні, ніж у час їх формування. Особливо, коли це стосується суспільств, які знаходяться на стадії творення нової державності або у стані перехідної невизначеності. Можна проводити багато паралелей між сьогоднішнім суспільством і тим, яке … передбаченні розвитку суспільно-політичної моралі на багато століть, лише недавно [1, с. 186].

Творчість Ніколо Макіавеллі органічно пов’язана з його епохою, він є цілком людиною свого часу, і його політична наука являє собою філософію часу. Але це не виходить, що поза тимчасовими межами Відродження його праці не мають ніякої цінності. І багато років після його смерті політики, дипломати, філософи сперечалися про його книги, розбиралися в його ідеях, не завжди ….

Таким чином, …

**1.2. Поняття та особливості макіавеллізму**

Періодом виникнення поняття «макіавеллізм» прийнято вважати епоху Відродження. Таку назву воно отримало від італійського політичного мислителя та засновника світської політичної науки Нікколо Макіавеллі, який став …. Жан Боден у творі «Метод легкого пізнання історії» говорить: «Макіавеллі поєднав в собі знання творів давніх філософів та істориків з практичним досвідом» [5].

Саме йому належать такі твори, як «Державець» (1513 р.), «Міркування з приводу першої декади Т. Лівія» (написана між 1513 та 1519 рр.), «Флорентійська історія» (написана між 1520 і 1525 рр.). Історично терміну «макіавеллізм» передував термін «макіавелліст», який вперше у друкованому виді з’явився у 1581 році, у творі французького політичного письменника Н. Фрументо «Фінанси» [6].

Існує багато трактувань поняття «макіавеллізм» різними науками. Наприклад, у словнику з політології можна знайти таке визначення: «Макіавеллізм — це політика, яка здійснюється підступними методами, не гребує нічим …..), почуття провини або небезпеки (макіавелліст не боїться наслідків, впевнений в своїх діях), почуття незручності, незвичність поведінки та інше.

На сьогодні можна … цілі.

**РОЗДІЛ ІІ.**

**ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН**

**2.1. Ґенеза та перспективи розвитку теорії міжнародних відносин**

Впродовж ХХ ст. відбувалося прискорене перетворення науково-теоретичного знання на продуктивну силу суспільства, що остаточно довело надвисоке практичне значення теорії. Дедалі більше явищ суспільно-політичного й соціально-економічного життя нині постають різновидом об’єктивованого знання, а саме постіндустріальне суспільство – об’єктом конструювання, ..дних відносин [15].

Хоча як наукова дисципліна теорія міжнародних відносин почала швидко розвиватись лише на початку ХХ ст., активна дискусія щодо ключових проблем міжнародних відносин триває вже багато століть поспіль, слугуючи безпомилковим показником актуальності досліджень у цьому напрямі, адже для суспільно-гуманітарних дисциплін не існує більш вагомого й переконливого доказу важливості певного питання, ніж велика суперечка навколо нього. Відповідно й сама історія еволюції теорії міжнародних відносин є картиною запеклої боротьби поміж різними школами й напрямами. Доволі часто цей процес розглядають як серію «великих дебатів», у ході яких відбувалася послідовна заміна домінуючої теоретичної парадигми в дослідженні світової політики. …. відносин, використовуючи методологію точних і природничих дисциплін. З позицій сьогоднішнього дня важко об’єктивно оцінити розвиток теорії міжнародних відносин у 80-90-і роки ХХ ст., оскільки надто мало часу пройшло, щоб чітко розмежувати політику й політичну науку.

**2.2. Проблеми визначення поняття міжнародних відносин**

Практика та теорія засвідчують, що науково інкорпороване з урахуванням усіх підрівнів дослідження взаємозв’язку між поняттями «міжнародні відносини», «міжнародна політика» та «субнаціональні міжнародні відосини», або зовнішні зносини в регіональному вимірі не отримало належного вивчення ні в теорії міжнародних відносин, ні в теорії державного управління.

Водночас, у прикладному сенсі, субнаціональний рівень міжнародних зв’язків розвивається досить активно та бурхливо. Це стосується, перш за все, країн ЄС, приєднання до якого є стратегічною метою нашої держави.

Важливим фактором у цьому контексті є геополітична приналежність тієї чи іншої країни. ….

Дійсно, відсутність об’єкта у «фізичному розумінні», тобто як окремо існуючої реальності, не пов’язаної з іншими проявами політичного (наприклад, у внутрішньосуспільних відносинах), є характерною для міжнародних відносин, що підкреслював такий відомий дослідник як Р. Арон.

Після Другої світової війни було сформовано дві концепції або два підходи до розуміння змісту і направленості міжнародних відносин. Перший одержав …

Прихильники «модерністського» підходу намагалися сформулювати більш широкі та різнобічні уявлення про сутність міжнародних відносин. Але на практиці вони ігнорували загальні соціальні закономірності й обмежували дослідження міжнародних відносин пошуками шляхів оперативного втручання в їх розвиток. ….. цих акторів (серед них особливо вагому роль відіграють міжнародні організації різного масштабу і спрямування) також входить до предметного поля ТМВ.

Розроблені в рамках предметного поля науки про міжнародні відносини численні поняття і категорії – «міжнародна політика», «світовий політичний процес», «…. понять використовуються політологією при дослідженні внутрішньополітичних процесів, для аналізу внутрішньополітичних проблем [26].

Таким чином, ….

**ВИСНОВКИ**

Отже, проаналізувавши все вище зазначене, можна зробити наступні висновки.

З ім’ям італійського державного діяча та видатного політичного мислителя Нікколо ді Бернардо Макіавеллі (1469-1527) пов’язане формування політичної теорії Нового часу та виокремлення науки про політику як окрему галузь. Вагомий внесок він зробив і в розвиток ідей лідерства, сформулювавши ….**ЖЕРЕЛ**

1. Маркітантов В. Концепція політичного лідера у працях Н. Макіавеллі / Вадим Маркітантов // Гуманітарні та соціальні науки: матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 186-189.
2. Лисенко Г. Шокуюча щирість Макіавеллі / Ганна Лисенко // Дзеркало тижня. 2006. № 14. 15 квітня.
3. Політична думка Макіавеллі: сутність та основні прояви. URL: <http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/12651/>.
4. Габрусєва Н.В. Неординарність політичних поглядів Ніколо Макіавеллі. URL: <http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/11601/2/Conf_2010v1_Krainychyn_I-Neordynarnist_politychnykh_417.pdf>.
5. Боден Ж. Метод легкого познания истории / Жан Боден.: Наука, 2000. С. 134.
6. Політична маніпуляція. Психологія політичних маніпуляцій, міфів та насилля. URL: <http://buklib.net/books/32058>.
7. Макиавеллизм. Национальная психологическая энциклопедия. URL: <http://vocabulary.ru/termin/makiavellizm.html>.
8. Макіавеллі, Н. Державець / Нікколо Мак’явеллі // Бібліотека світової літератури. Х. : Фоліо. 2007. 465 с.
9. Макіавеллізм. Енциклопедія і словники. Соціологічний словник. URL: <http://enc-dic.com/sociology/Makiavellizm-4450.html>.
10. Мораль і політика за Арістотелем, Макіавеллі. URL: <http://studies.in.ua/etic_seminar/478-moral-poltika.html>.
11. Новицька І.В. Вплив «темної тріади» особистісних властивостей на формування упередженості у суб’єкта спілкування. Психологічні науки. 2014. № 1 (7). С. 69-72.
12. Власенко Ю.К., Шокер Р.І. Феномен макіавеллізму в сучасному науковому дискусі. *Інтелект. Особистість. Цивілізація*. 2017. № 14. С. 70-77.
13. Чижова, О. М. Творчо-прагматичні тенденції та особливості прояву макіавеллізму і прагматизму в політичній ситуації України періоду здобуття Незалежності / О. М. Чижова // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць. 2007. № 2(20). Ч. 2. С. 85–88.
14. Сергієнко, А. О. Аналіз та сучасне трактування «Макіавеллізму». URL: <http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28505/1/Serhienko.%20Fedchun.pdf>.
15. Розумюк В. Теорія міжнародних відносин: шляхи еволюції та перспективи розвитку. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19871/36-Rozumnyuk.pdf?sequence=1>.
16. Толстов С. Система міжнародних відносин: внутрішні зв’язки та регулюючі механізми. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19882/47-Tolstov.pdf?sequence=1>.
17. Еволюція міжнародних відносин. URL: [http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iplp\_kspd\_Politologiya%20Kremin%20Gorlach/900.html](http://npu.edu.ua/%21e-book/book/html/D/iplp_kspd_Politologiya%20Kremin%20Gorlach/900.html).
18. Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики., 1988. С. 42-43.
19. Цыганков П.А. Международные отношения: Учеб. пособие / Ин-т «Открытое общ-во».: Новая шк., 1996. 320 с.
20. Morgenthau H.J. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. N.Y., 1955. P. 4-12.
21. Synger D. (ed.). Quantitative International Politics: Insights and Evidence. N.Y., 1978.
22. MerleM. Sociologie des relations intemationales. Paris, 1974. P. 137.
23. Теорія міжнародних відносин. URL: <http://www.ruthenia.info/txt/drgluck/irteo/1T1.html>.
24. Перестройка международных отношений: пути и подходы // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 1. С. 58.
25. Политология. Энциклопедический словарь. 1993. С. 45.
26. Цыганков П.А. Международные отношения: Учеб. пособие / Ин-т «Открытое общ-во». Новая шк., 1996. 320 с.
27. Камаса Н.В. Міжнародні відноси: проблеми визначення поняття та його взаємозв’язок із державним управлінням. URL: <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-4/doc/5/01.pdf>.