**SOCIOLOGIJA sklop 3 učno gradivo**

Modul: Družbena neenakost in slojevitost

**Vsebinski sklop:**

* revščina,
* kultura, subkultura revščine,
* teorije revščine.

**Uvod**

V tem vsebinskem sklopu boste spoznali:

* kaj je revščina,
* zakaj je nevarna tako za posameznika kot za celotno družbo.

**Zakaj do revščine prihaja?**

Herbert Spencer vidi vzroke revščine v „malopridnem“ življenju (angleški filozof, biolog, antropolog, sociolog, znanstvenik, inženir in politični ekonomist. Bil je glavna figura intelektualnega razvoja v 19. stoletju.)revežev (promiskuiteta, pijančevanje, kriminal, brezdelnost) – preživijo najsposobnejši, družba jim mora omogočiti, da imajo več. Če bi država podpirala reveže, bi to ustavilo razvoj.

**Kaj pa danes?**

**Teorije:**

* **vzroki so v revežih samih**
* **vzroki so v organizaciji družbe**

**Kultura oziroma subkultura revščine je:**

* oblikovanje posebnih življenjskih vzorcev, vrednot, norm, ki se prenašajo iz generacije na generacijo in preprečujejo izstop iz revščine
* “*Najbolj me skrbi za otroka. Sin je judoist, naredil je izpit za pas, pasu pa ni dobil, ker nismo poravnali plačila za vadbo,”* opisuje stisko svoje družine Nataša.

**Vzroki za subkulturo revščine so občutek:**

* nemoči,
* odvisnosti,
* manjvrednosti,
* usmerjenost v zadovoljevanje trenutnih potreb,
* nizke ambicije,
* zgodnji izstop iz šolskega sistema.

**Teorija situacijske prisile, nasprotuje subkulturi revščine, vzroke iščejo v organizaciji**

**družbe:**

* ravnanje revnih je bolj posledica situacije,
* ne varčujejo, ker nimajo česa privarčevati,
* prihranki so majhni ali jih sploh ni,
* do dela imajo negativen odnos, ker so njihova dela slabo plačana, nezahtevna, rutinska, brez ugleda in možnosti napredovanja,
* to so vzroki njihove revščine, ne pa posebne vrednote in norme v njihovi subkulturi,
* konfliktne teorije: revščina je družbeni problem, ki izhaja iz družbene razslojenosti…

**Revščina je proizvod kapitalistične proizvodnje in pogoj za bogatenje manjšine**

**(funkcionalnost revščine?):**

* vzroki v organizaciji družbe,
* obstoj slabo vrednotenih in slabo plačanih del v vsaki družbi, industrija revščine,
* revščina ustvarja delovna mesta, ki se ukvarjajo z reveži (zdravniki, socialni delavci, policiji itd.),
* zagovorniki trdega dela, varčnosti, poštenosti, monogamije potrebujejo nekoga, ki ga obtožujejo lenobe, zapravljivosti itd.,
* revni kot grešni kozel,
* vzorci revščine se spreminjajo, nekatere skupine so bolj ogrožene,
* večja stopnja tveganja revščine pri starostnikih, upokojencih…

**Največjo stopnjo ogroženosti za revščino pomenijo:**

* dolgotrajna brezposelnost,
* negotove fleksibilne zaposlitve,
* prekariat, pri tem bi morali biti politiki bolj previdni. To je novi nevarni razred, ki je notranje razdeljen na majhne »jezne« in »strupene« skupine,

sestavljen iz množice negotovih ljudi, ki morajo živeti skromno in menjavajo kratkotrajna delovna mesta, brez poklicnega razvoja, vključno z velikim številom razočaranih mladih izobražencev, ki nimajo dobre prihodnosti, ki delajo v zatiralskih delovnih pogojih, vključno z milijoni migrantov po vsem svetu, ki imajo omejen obseg družbenih, kulturnih, političnih in ekonomskih pravic.