**Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:**

* Δεν εντοπίζεται αυτούσιος στην ελληνική έννομη τάξη, ο όρος «Μ.Κ.Ο» **→** Εντοπίζεται ως Α.Μ.Κ.Ε. (Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία), Ερανικός Σύλλογος, Σωματείο.
* Δεν υπάρχει κάποια ενιαία βάση δεδομένων, η οποία να στεγάζεται στο πρωτοδικείο, ώστε και να υπάρξει δυνατότητα καταμέτρησης. **→** Σήμερα οι Μ.Κ.Ο. υπολογίζονται περί τις 65.000 (συνήθως ως Α.Μ.Κ.Ε. , με χαρακτήρα cultural υφής οι περισσότερες και περιορισμένης εμβέλειας/δραστηριότητας πχ τοπικής δράσης σε κάτι)
* Ασφαλής τρόπος εντοπισμού Μ.Κ.Ο. **→** Μέσα από λίστες Υπουργείων μπορούν να εντοπιστούν οργανώσεις, οι δράσεις των οποίων *αφορούν τρίτους*.

 Μ.Κ.Ο.

 Προστατευτικές Ομάδες Πίεσης (Open Membership)

Ο διεθνής όρος των ΜΚΟ είναι γνωστός ως **NGO** (Non Governmental Organization) εξαιτίας του ότι μοιάζουν δομικά στην λειτουργία τους ως ιδιωτικές εταιρίες.

***Πλεονεκτήματα***

1. *Ευελιξία (ταχύτητα στην δημιουργία)*
2. *Αυτονομία (ανεξαρτησία)*
3. *Αξιοπιστία (αμεσότητα απέναντι στον πολίτη)*
4. *Ανταποκρισιμότητα (πχ σε περιθωριακές ομάδες)*
5. *Εκφράζουν την οργανωμένη Κοιν. Πολιτών (στέκονται συχνά ανάμεσα στο κράτος και τα ‘’μεγάλα’’ συμφέροντα)*

***Μειονεκτήματα***

1. *Έμφαση σε μικρές ομάδες επωφελούμενων*
2. *Πατερναλισμός*
3. *Ερασιτεχνισμός ή «Υπερεξειδίκευση»*
4. *Οικονομική Εξάρτηση*
5. *Έλλειψη Λογοδοσίας*

*Βασικό ζήτημα : Δεν υπάρχει μια κοινά αποδεκτή θέση, ως προς το τί εστί Μη Κυβερνητική Οργάνωση.*

**Μερικά ενδεικτικά χαρακτηριστικά ελληνικής κοινωνικής ‘’αντιμετώπισης’’ των ΜΚΟ:**

*Χαμηλός δείκτης εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνίας. Αντιθέτως υψηλός δείκτης κοινωνικοποίησης.*

*Καχυποψία Ελλήνων πολιτών στο πρόσωπο των Μ.Κ.Ο.* ***→*** *Η ανάπτυξή τους οφείλεται στο ότι αρχικώς χρηματοδοτήθηκαν και αφετέρου ανέλαβαν δράσεις (σε συλλογικό βαθμό). Η εκ των άνω χρηματοδότηση* ***→*** *κατακερματισμός στο εσωτερικό των ίδιων των οργανώσεων και αποσυντονισμός όμορων οργανώσεων.*

*Συλλήβδην το «κοινωνικό κεφάλαιο» στην Ελληνική επικράτεια, παρουσιάζεται μειωμένο συγκριτικά με άλλων χωρών της Ευρώπης* ***→*** *Η ύπαρξη καχυποψίας, δεν δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης συλλογικών δράσεων* ***→*** *Όσες ήδη υπάρχουν αντιμετωπίζονται καχύποπτα.*

*Εν αντιθέσει, σε αναλογία με τον πληθυσμό της Ελλάδας απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός στις ΜΚΟ εργασιακά.*

*Οι περισσότερες οργανώσεις στην Ελλάδα ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη ομάδων- αλληλεγγύη δηλαδή.*

**Διεθνώς:**

Οι ισχυρότερες αναπτυξιακές ΜΚΟ

1. BRAC (Μπαγκλαντές)
2. World Vision (ΗΠΑ)
3. Oxfam (Ηνωμένο Βασίλειο)
4. Doctors Without Borders

Τα κυριότερα κέρδη των μεγάλων οργανώσεων στο εξωτερικό έρχονται από εισφορές ιδιωτών ή ιδρυμάτων (fund actions).

Τέλος, ο θεωρητικός που εισήγαγε τον όρο ‘’πολιτικό κεφάλαιο’’ στην πολιτική, ήταν ο Robert Putnam. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παρελθόν επηρεάζει ή ακόμη και καθορίζει το μέλλον σε κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο.

Διαχωρίζει δε 2 είδη κοινωνικού συμβολαίου:

1) το θετικό (bridging) που είναι και γενικευμένο και 2) το αρνητικό (bonding) που αφορά κλειστά μέλη (πχ συγγενείς) και αποξενώνει τα υπόλοιπα.