**Δημοσιογραφία – δεοντολογική δημοσιογραφία**

**Βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας**

* Ο δημοσιογράφος έχοντας συνείδηση της κοινωνικής του ευθύνης οφείλει να δημοσιεύει μόνο διασταυρωμένες ειδήσεις, ελέγχοντας τις πηγές του και σεβόμενος τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Επιβάλλεται να έχει πίστη στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, να υπερασπίζεται το δημόσιο όφελος, να σέβεται το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προωθεί την πολυφωνία και το διάλογο.
* Η δημοσιογραφία είναι το κατεξοχήν θεσμοθετημένο όργανο άσκησης δημόσιας κριτικής. Βασική υποχρέωση του δημοσιογράφου είναι η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και η στηλίτευση πράξεων που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον, όπως οι παρανομίες και οι αυθαιρεσίες των δημόσιων λειτουργών, η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, ο λαϊκισμός και η προπαγάνδα.

**Γιατί ο δημοσιογράφος δεν εκπληρώνει το ρόλο του**

* Αρκετοί δημοσιογράφοι δεν υπηρετούν έντιμα το λειτούργημά τους παραβιάζοντας τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και λειτουργώντας ως υποχείρια πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.
* Ο μεταξύ τους ανταγωνισμός τους και το άγχος για την αποκλειστικότητα της είδησης οδηγεί στην ειδησεοθηρία, στη βιαστική διοχέτευση ανεξακρίβωτων πληροφοριών με στόχο τον εντυπωσιασμό και την υψηλή τηλεθέαση (ή αναγνωσιμότητα ή ακροαματικότητα). Επιδίδονται σε έναν αγώνα κινδυνολογίας, καταστροφολογίας, κιτρινισμού  και απαξίωσης κάθε θετικής προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης. Άλλοι επιδιώκουν την αναγνωρισιμότητα και τον πλουτισμό, εξυπηρετώντας απροκάλυπτα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.
* Εναπόκειται λοιπόν στην κρίση του κοινού που είναι και ο τελικός αποδέκτης της παρεχόμενης πληροφόρησης να διαμορφώσει άποψη.