**ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ, ЩО Є ОСНОВОЮ ФОРМУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ:**

1. 1 Ентоні Гідденс як радник Тоні Блера: концепція «третій шлях» як програма соціальних реформ «нових лейбористів».
2. Етапи наукової кар’єри Ентоні Гідденса: основний зміст і ключові роботи.
3. Основні ідеї роботи «Капіталізм і сучасна суспільна теорія».
4. Нові правила соціологічного методу за Е. Гідденсом.
5. Подвійна герменевтика та її роль для соціології: погляд Е. Гідденса.
6. Розробка теорії структурації: переосмислення дуалізму «індивід/суспільство» як дуальності «агента (діяча)/структури».
7. Теорія структурація як теорія соціологічного синтезу: ознаки, властивості, загальна характеристика.
8. Рефлексивність модерну як засадниче підґрунтя теорії структурації.
9. Інституційні вимірювання модерну за Е. Гідденсом. Зв'язок теорії структурації з теорією модерну.
10. Основні ідеї роботи «Центральні проблеми в соціальній теорії: дія, структура і протиріччя в соціальному аналізу».
11. Обгрунтування концепції дуальності структури.
12. Теорія структурації: рівень діяча. Стратифікаційна модель діяча.
13. Мотивація, раціоналізація, рефлексивний моніторинг дії.
14. Дискурсивна і практична свідомість та їхній зв'язок зі стратифікаційною моделлю діяча.
15. Єдність діяльності і влади за Е. Гідденсом.
16. Влада як інтенція діяча і властивість соціальної спільноти: обґрунтування дуальної природи.
17. Влада і ресурси в теорії структурації: алокативні й авторитарні ресурси. Ресурси і «діалектика контролю».
18. Правила-норми і правила-санкції. Різновиди правил й їхній зв'язок із ресурсами.
19. Процесуальній підхід до визначення поняття «соціальна структура» в рамках теорії структурації.
20. Відмінності понять «структура», «структури» і «структуральні властивості соціальних систем». Структуральні властивості і структурні принципи.
21. Зв'язок соціальних структур, соціальних практик і соціальних інститутів.
22. Структурація як спосіб відтворення соціальних структур. Структуральні властивості соціальних систем як засоби (від)творення соціального.
23. Соціальна структура і соціальна система. Дуальність структури: структура-система-структурація.
24. Інтеграція як властивість соціальних систем. Соціальна та системна інтеграція.
25. Структурні аспекти соціальних систем: сигніфікація, панування, легітимація.
26. Внутрішній взаємозв'язок сигніфікації, панування та легітимації. Співвідношення сигніфікації, панування та легітимації у різних моделях суспільств.
27. Місце категорій «час» і «простір» в теорії структурації.
28. Просторово-часовий взаємозв’язок соціального й особистісного.
29. Час і простір у (від)творенні соціальних систем. Взаємозв'язок простору і часу.
30. Поняття «зворотнього» і «незворотнього» часу. Протяжність повсякденного досвіду. Тривала протяжність інститутів.
31. Простір як чинник координації соціальних дій у часі. Поняття зонування і локальності.
32. Регіоналізація як спосіб зонування соціальних практик у просторі та часі. Класифікація моделей регіоналізації: форма, характер, протяжність і тривалість.
33. Зонування і позиціонування. «Соціальна позиція» в теорії структурації і в структурному конструктивізмі: спільне і відмінне.
34. Соціальна позиція та ідентичність: зв'язок понять. Соціальна ідентичність: специфіка погляду Е. Гідденса.
35. Характеристики суспільств як соціальних систем.
36. Поняття «суспільство» та його типи за Е. Гідденсом.
37. Трьохвимірна класифікація типів суспільств за Е. Гідденсом: трайбалістське суспільство, класове суспільство, капіталістичне суспільство.
38. Конфлікти та структуральні протиріччя у різних типах суспільств.
39. «Фігурація» Н. Еліаса і «структурація» Е. Гідденса: порівняльна характеристика.
40. Соціальні практики: особливості тлумачення у теоріях П. Бурдьє і Е. Гідденса.
41. Теорія структурації і теорія морфогенезу: порівняльна характеристика.
42. Напрями критики М. Арчер теорії структурації.
43. Критерії для порівняння теорій структурації, фігурації, морфогенезу і структуралістського об’єктивізму.
44. Сучасність як епоха модерну: Е. Гідденс як «останній» модерніст.
45. Модифікація модерну Е. Гідденсом, сучасність як епоха пізнього модерну.
46. Рефлексивність модерну. Інституційна багатовимірність модерну. Динамізм модерну. Модерн із позицій просторово-часового аналізу. Спустошення простору і часу та «відрив» соціальних відносин від локальних контекстів.
47. «Суспільство ризику» як модерний тип соціального життя. Ризик на рівні агента і середовищні ризики.
48. Ризик і небезпека: відмінності. Онтологічна безпека і довіра. Довіра і рутинізація. Довіра як виклик динамізму модерну.
49. Глобалізація як інституціональна характеристика пізнього модерну.
50. Виміри глобалізації: вісі модерну, зв’язки держав-націй, світовий військовий порядок.
51. Феномен активної довіри і трансформація інтимного життя.
52. Соціологічна характеристика інтимних стосунків: пластична сексуальність, чисті відносини, любов-злиття.
53. Трансформація інтимності: від соціального інституту до емоційної самореалізації особистості. Інтимність як демократія.
54. Дев'ять тез про майбутнє соціології: теоретичний синтез.
55. Дев'ять тез про майбутнє соціології: переосмислення об’єкта.
56. Дев'ять тез про майбутнє соціології: світова система і національні держави.
57. Дев'ять тез про майбутнє соціології: міждисциплінарні межі і соціологічна експансія.
58. Дев'ять тез про майбутнє соціології: процеси соціальних трансформацій.
59. Дев'ять тез про майбутнє соціології: соціальна політика і здійснення реформ.
60. Дев'ять тез про майбутнє соціології: роль соціальних рухів.
61. Дев'ять тез про майбутнє соціології: соціологія як предмет для дискусій.