**МЕТОДСКА ЕДИНИЦА ПО СОЦИОЛОГИЈА**

**ЗА II-ра год. а,б,в,г**

**OP[TESTVENA DIFERENCIJACIJA I STRATIFIKACIJA**

* Opredelba na op{testvenata stratifikacija

Op{testvenata neednakvost e prisutna vo site ~ovekovi op{testva do sega, osven vo prvobitnite zaednici. Se manifestirala razli~no niz istoriskiot razvoj no nejzinata su{tina e ista , a toa e neednakvosta me|u lu|eto.

Postoeweto na razli~ni i brojni op{testveni sloevi vo op{estvoto, od sociolo{ki aspekt se narekuva op{testvena stratifikacija.

Lu|eto se razli~ni (neednakvi) od pove}e aspekti :

Spored uslovite za `ivot, spored bogatsvoto, imotot, pravata, presti`ot, mo}ta koja ja imaat, obrazovanieto i sl. U{te mo`at da bidat razli~ni spored vozrasta, individualnite sposobnosti i sl. i zatoa zavzemaat i posebni polo`bi vo op{testvoto koi se poznati kako sloevi (stratumi).

Niz istoriskiot razvoj postojat 5 sistemi na sloevitost i toa :

1. Ropstvo - ekstremna forma na neednakvost
2. Kasti - strogo zatvoreni op{testveni grupi zasnovani vrz strogi religiski pravila, sekoja kasta ima svoi pravila i nema me{awe pome|u kastite.
3. Stale`i - karakteristi~ni za evropskite op{testva vo sredniot vek I postoele : sve{tenstvo, blagorodni{tvo, selanstvo i gra|anstvo.
4. Klasi - pripadnosta se odreduva spored poseduvawe sopstvenost, bogatstvo zarabotka i sl. Postojat tri klasi : visoka, sredna i niska klasa.
5. Sloevi - karakteristi~ni za sovremenite moderni op{testva i se razlikuvaat spored statusnite belezi i po op{testvenata polo`ba koja ja imaat vo op{testvoto.

Op{testvena podvi`nost - mobilnost e mo`nost da se promeni polo`bata na poedinecot vo grupata, i mo`e da bide :

a). Horizontalna - promena na polo`bata vo ramkite na slojot na koi pripa|ame

b). verikalna - menuvawe na sopstvenata op{testvena polo`ba vo povisok ili ponizok sloj.

Pra{awe : Dali vo dene{nite moderni demokratski op{testva imame {ansa i mo`nost da ja promenime sopstvenata op{testvena polo`ba.

**ETNI^KI GRUPI**

ETHNOS - NAROD (gr~ki zbor)

Toa se trajni i pove}efunkcionalni op{testveni grupi koi istoriski nastanuvaat so zaedni~ko `iveewe na nekoja teritorija. Etni~kite grupi predstavuvaat grupi so zaedni~ka kulturna tradicija i ~ustvo na identitet.

^lenovite na etni~kata grupa se razlikuvaat po svojte kulturni karakteristiki od drugite ~lenovi na op{testvoto kako {to se : jazikot, religijata, obi~aite, tradicijata i sl.

a). Etni~ki anatagonizam - odale~uvawe ili segregacija, etni~ki predrasudi, etni~ka diskriminacija.

b). Etni~ka samosvest - naso~enost na etni~kata grupa kon samite sebe si, go istaknuvaat svoeto zaedni~ko poteklo, obi~ai, naviki se do`ivuvaat razli~no od drugite.

v). Etni~ki predrasudi - formirawe na negativna iskrivena slika za edna cela etni~ka grupa.

g). Etni~ka diskriminacija - otvoreno neprijatelstvo kon pripadnicite na nekoja etni~ka grupa, prosledeno so nekorektno odnesuvawe, prezir, odvratnost, navredlivost i doveduva do otvoreni i nasilni konflikti (sudiri).

Multikultura - vzaemno prifa}awe na kulturnite karakteristiki na grupite vo zaednicata.

Pra{awe: Kolku na{ata dr`ava e multietni~ka i preku {to se manifestira taa multikulturnost ?

Zabele{ka: U~enici, Ve molam sekoj individualno da odgovori na pra{awata ( bez prepi{uvawe edni od drugi), Vi blagodaram i Vi posakuvam dobro zdravje.