**Соціологізм Дюркгайма**

Французький соціолог **Емі́ль Дюркгайм ́**(1858-1917) запропонував порівняти суспільство до живого організму. Він стверджував, що суспільство виникло внаслідок необхідності об'єднувати зусилля задля виживання. Людям було важко здобувати засоби виживання самостійно, і з ціллю полегшення своєї діяльності вони об'єднались у групи. Таке об'єднання людей Дюркгайм називав **механічною солідарністю**, оскільки воно ще не мало внутрішніх єднальних стимулів. Однак із плином часу механічна солідарність переросла в **органічну**. Особливістю органічної солідарності є те, що люди в суспільстві, яке на ній ґрунтується, більше не є окремими індивідами, а **стають частинами одного організму.**

**Хоч суспільство створене людьми і з людей, воно не є простим об'єднанням, а організмом, так само, як і організм не є простим нагромадженням клітин. Оскільки суспільство є організмом, то у ньому діють ті самі закономірності, які діють і в організмі, а тому й вивчати його потрібно тими ж методами, якими досліджують живі організми.**

Особлива заслуга Дюркгайма в тому, що він, описавши суспільство як організм, довів, що **суспільство повинно бути окремим предметом дослідження.** Завдяки входженню людини в суспільство вона є homo duplex (двоїста істота). Виділення суспільства в окремий предмет дослідження називають **соціологізмом.** **Принцип соціологізму є необхідною умовою для розвитку соціології та соціальної філософії. Його встановлення є заслугою Дюркгайма.** Якщо суспільство є організмом, то в ньому присутні ті самі стани, які наявні і в організмі: організм може бути здоровим або хворіти; так само й у суспільстві потрібно виділяти норми і аномії (порушення норми). Норма – це стан, коли всі члени суспільства органічно вливаються в нього. Якщо ж суспільство неспроможне поєднати своїх членів в один організм, тоді воно переживає патологію. Такі хвороби суспільства мають чіткі симптоми – **самогубства.**

До суїциду люди вдаються тоді, коли вони не можуть влитися в соціум, коли відчувають себе дезорієнтованими, і коли всім довкола байдуже, що відбувається з іншими. Це – серйозна хвороба суспільства, яка потребує дієвого лікування. Ані економіка, ані політика неспроможні вилікувати суспільні аномії (відхилення від норми). Їх ефективно лікувати може тільки релігія. Дюркгайм вважав, що релігія є необхідною для суспільства, бо без неї воно не зможе впоратися із хворобами. Релігія породжує мораль, яка є принципом поєднання людей у соціумі на основі органічної солідарності.

Дюркгайм **був першим, хто звернув увагу на соціальні аномії, зокрема на проблему суїциду, не як на особисті психічні труднощі, а як на соціальний феномен**. Висока статистика суїциду свідчить не про те, що є люди, яким важко впоратись із своїми внутрішніми переживаннями, а про те, що суспільство переживає кризу. Якщо в суспільстві люди не відчувають себе щасливими, то це означає, що таке суспільство хворе. На думку Дюркгайма, воно потребує релігії, щоби одужати і стати середовищем щастя для своїх членів.