**Практичне заняття № 3:**

**Роль національної ідентичності в контексті національної безпеки.**

Задача: підготувати інформацію з поданих питань

1. Національна ідентичність та патріотизм.
2. Націоналізм. Нацизм. Шовінізм.

**Тема реферату**

* Патріотизм як політична цінність
* Концепція територіального патріотизму В. Липинського

**Література**

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. — К., 2001. — 272 с.
2. Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм: Пер. з англ. — К.: Таксон, 2003. — 300 с.
3. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму: Монографія. — К.: Либідь, 1999. 352 с.
4. Крупник Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. О. Крупник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 216 с.
5. Лісовий В. Етнос і нація // Лісовий В. Культура — ідеологія — політика. Київ, 1997. С. 33.
6. Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 540 с.
7. Сміт Ентоні. Нації та націоналізм у глобальну епоху. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 320 с.
8. Сміт Ентоні Д. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. / Пер. з англійської. — К: «К.І.С.», 2004. — 170 с.
9. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Пер. з англійської П. Таращука. — К.: Основи, 1994. — 224 с.
10. Сміт Ентоні Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. — К., 2009. — 312 с.
11. Шпорлюк Р. Імперія та нації / Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2000. — 354 с.
12. 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. К., 2016.
13. Connor W. A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a ... // Hutchinson J. and Smith A. (eds.) Nationalism. Oxford; New York, 1994. P. 377-400.

**ЗАВДАННЯ**

***1. Форма націоналізму заснована на принципі не ксенофобського та толерантного суспільства, яке проявляє терпимість до всіх своїх людей і прагне забезпечити рівність та соціальну справедливість.***

А. етнічний;

Б. релігійний;

В. культурний;

Г. ідеологічний.

Д. правильної відповіді немає

***2. До якого різновиду націоналізму можна віднести закон шаріату чи ісламський закон?***

***3. Завдання на встановлення відповідності***

1.Сегрегація

2.Дискримінація

3.Шовінізм

4.націоналізм

А) крайня, агресивна форма націоналізму;

Б) політика примусового відокремлення будь-якої групи населення за расовою чи етнічною ознакою;

В) ідеологія, політика, психологія і соціальна практика відокремлення і протиставлення однієї нації іншим;

Г) обмеження прав будь-якої групи громадян за національною, расовою, статевою, релігійною ознаками.

***4. Що викликало появу фашизму? Опишіть суспільство, яке прагнули створити ідеологи фашизму.***

***5. З’ясуйте особливості італійського та іспанського фашизму.***

***6. Чим, на вашу думку, можна пояснити живучість фашистських ідей?***

***7. Яка ідея могла б, на вашу думку, об'єднати українське суспільство на шляху прогресу? Аргументуйте свою відповідь.***

**Методичні рекомендації**

***1. Національна ідентичність та патріотизм.***

У праці «Український націоналізм» Степан Ленкавський характеризує патріотизм, націоналізм i шовінізм:

«а) Патріотизм – це підсвідоме почуття любови до всього, що рідне й нам близьке. Патріотизм може мати вужчі рамці (локальний) i ширші (народний). Jlокальний патріотизм – це прив’язаність i любов до нашого найближчого оточення, до родини, хати, родинної місцевості тощо. Народний патріотизм – це почуття любови до свого народу й охота йому допомагати.

***Патріотизм****– любов до своєї Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.*

Науковці, зокрема, теж визначають патріотизм як любов до своєї країни, але підкреслюють, що це особлива любов, яка поєднується з відчуттям особистої ідентичності з країною, а ще з особливою тривогою за її благополуччя, з готовністю пожертвувати собою заради її країни. В цих визначеннях патріотизму крім любові до батьківщини називаються й інші його ознаки, адже любов до своєї країни може і не поєднуватися з тривогою за її благополуччя та готовністю пожертвувати собою заради неї.

Любов до батьківщини формується під дією багатьох чинників. Як вважають соціологи, на її формування впливають, перш за все, такі чинники, як:

* місце народження і зростання людини,
* місце проживання (вкорінення),
* країна походження свого етносу (земля предків).

Співвідношення патріотизму і націоналізму є однією з проблем, що викликають дискусії. Дехто вважає, що ці поняття ідентичні, що національна ідея є основою патріотизму, інші це заперечують. Очевидно, ідентичними ці поняття є тоді, коли сформувалася політична нація. Якщо існує політична нація, то тоді існує й територіальний патріотизм. Ідентифікація з політичною нацією одночасно є ідентифікацією з країною, любов до своєї нації і до своєї держави – одне і те ж, а отже націоналізм і патріотизм у цьому випадку є ідентичними поняттями.

В інформаційному суспільстві, в епоху глобалізації, відкритості кордонів держава не може бути монополістом у формуванні політичних цінностей. Як вважають деякі науковці, національна ідентичність підривається глобальною інформацією. Тому проблема патріотичного виховання тісно пов’язується з проблемою інформаційної безпеки. Нині будь-яка країна зустрічається з труднощами забезпечення контролю за інформацією, що надходить ззовні. Це змушує держави створювати концепції інформаційної безпеки. Роль патріотизму в забезпеченні національної безпеки зростає.

Патріотизм – любов до батьківщини формується в процесі політичної соціалізації. Патріотичне виховання є однією з важливих умов подолання дезінтеграції суспільства, умов його консолідації.

***2. Націоналізм. Нацизм. Шовінізм.***

У праці «Український націоналізм» Степан Ленкавський характеризує патріотизм, націоналізм i шовінізм:

 «а) Патріотизм – це підсвідоме почуття любови до всього, що рідне й нам близьке. Патріотизм може мати вужчі рамці (локальний) i ширші (народний). Локальний патріотизм – це прив’язаність i любов до нашого найближчого оточення, до родини, хати, родинної місцевості тощо. Народний патріотизм – це почуття любові до свого народу й охота йому допомагати.

б) Націоналізм – це активна любов до Батьківщини. Це вияв не тільки охоти допомогти Батьківщині, але й чин. Практичне реалiзування хотінь нації вийти на вищий щабель її розвитку. Націоналізм – вищий щабель патріотизму.

в) Шовінізм – це сліпа, пристрасна любов до свого рідного й ненависть до всього чужого. Це крайня межа невідомо-чуттєвої патріотичної настанови».

**Націоналізм** – це ідеологія, заснована на вірності та відданості індивіда своїй національній державі. Націоналізм будується навколо спільної мови, релігії, культури або набору соціальних цінностей. Деякі дослідники концепту націоналізму наголошують на тому, що його елементом також є почуття національної самосвідомості, возвеличення однієї нації над усіма іншими що робить основний упор на просування її культури та інтересів на відміну від інших націй.

Ультраправа політика характеризується «**радикальним націоналізмом**».

Термін в основному охоплює два явища:

* ставлення до своєї нації та турбота про свою ідентичність;
* дії членів нації в прагненні досягти (або зберегти) свій політичний суверенітет.

Згідно з Майклом Фріденом, існує п’ять елементів, що складають основну структуру націоналізму:

1. виділення пріоритету конкретної групи – нації – як ключової складової та визначальної основи для людей і їх діяльності;
2. позитивна оцінка присвоюється власній нації у порівнянні з іншими;
3. бажання дати політико-інституційний вираз першим двом ключовим концепціям;
4. простір і час вважаються вирішальними детермінантами соціальної ідентичності;
5. формування умов, в яких люди ідентифікують себе як представників нації на чуттєвому та емоційному рівні.

Націоналізм та патріотизм схожі, оскільки обидва слова підкреслюють сильні почуття до своєї країни. Однак ці два слова не є синонімами.

Популярним є:

* протиставлення прихильності до своєї країни як визначення патріотизму;
* прихильності до свого народу та його традицій як визначення націоналізму.

Термін «Націоналізм» вперше згадується у 1409 р. в Лейпцизькому університеті. У політичній мові слово з’явилося після 1840 р. Його значення значно зросло у XIX ст. у зв’язку з революціями в Європі. Але найбільш значуща подія, пов’язана з націоналізмом, відбулася в 1914 р., коли страх перед слов’янським націоналізмом призвів до вбивства ерцгерцога Франца Фердинанда, що власне і стало приводом для розв’язання Першої світової війни. Після неї в Версальському договорі згадувалися поняття «національні держави».

Націоналізм може реалізовуватися як державна ідеологія або як недержавний народний рух. Ці прояви породжують п’ять основних форм націоналізму:

* етнічний;
* релігійний;
* цивільний (виступає за соціальну єдність, права та свободи особистості);
* культурний;
* ідеологічний.

Британський дослідник Е. Сміт перший систематизував доктрину націоналізму. До головних його завдань він відносив:

1) національне об’єднання;

2) захист національної ідентичності;

3) досягнення стану національної автономії.

Коли націоналізм розширюється до зарозумілості і потенційної військової агресії, а його носії вірять, що вони мають право домінувати над іншою нацією через своєї переваги, тоді націоналізм перетворюється в нацизм. Що своєю чергою призводить до екстремізму, ксенофобії, расизму, шовінізму і так далі.

**Шовінізм** – Найреакційніша форма націоналізму, що пропагує національну винятковість, ненависть до інших національностей, розпалює ворожнечу між країнами й народами. Шовінізм є крайньою формою націоналізму, тією точкою неповернення, до якої доведення постійним гнобленням та утисками.

Слово «**шовінізм**» (франц. chauvinism chauvin) – «войовничий» походить від прізвища солдата наполеонівської армії Н. Шовена, який став відомий своїм людиноненависницьким ставленням до арабського населення під час єгипетського походу в 1798-1801 роках. Відтоді терміном «шовінізм» позначають ідеологію i політику, що проповідує національну винятковість певної нації, зверхність над іншою нацією, її упокорення, асиміляційні процеси, що стає причиною ненависті та національної ворожнечі. Крайнім проявом шовінізму є фашизм, нацизм. Фашизм, нацизм – ідеологія і політика войовничого, загарбницького шовінізму та расизму.

Отже, шовінізм — це певна форма неприйняття або нетерпимості стосовно людей, які належать до другої групи або розділяють іншу ідею.

**Великодержавний шовінізм** – це певного роду ідеологія та система політичних поглядів, яка базується на ідеї того, що одна панівна (титульна) нація, є більш важливою за інші, у багатонаціональній державі. Особливо сильно, Великодержавний шовінізм проявляється у державах, які раніше були імперіями, та де ще досі живе дух імперіалізму. Великодержавні шовіністи, вважають, що всі колишні колонії які були під владою імперії, і досі належать їм.

**Расовий шовінізм** — в цьому випадку нетерпимість спрямована на певні раси та ідеї, які вони просувають, політику яку ведуть і так далі;

**Релігійний шовінізм** — як зрозуміло з контексту, в цьому випадку, «агресія» спрямована на людей, що сповідують іншу релігію. Крім цього, їх релігія не визнається як релігія зовсім. Вона піддається критиці та гонінням як лжерелігія або єресь;

**Статевий (Гендерний) шовінізм** — до даного пункту слід відносити взаємовідносини між чоловіками та жінками, а саме аспект приниження однієї статі представниками іншої. У якості найяскравішого прикладу, може послужити «чоловічий шовінізм» поширений в деяких арабських країнах.

Термін «чоловічий шовінізм» став популярним під час боротьби феміністок і прихильників рівних прав для чоловіків та жінок протягом 20-го століття. Шовіністами, заведено називати тих чоловіків, які вважають, що чоловіки перевершують жінок, будь то розумово, фізично або будь-яким іншим чином.

**Фашизм** (лат. Fascio – пучок, в’язка) — ідейно-політична течія, що сформувалася на основі синтезу сутності нації як вічної та найвищої реальності та догматизованого принципу соціальної справедливості; екстремістський політичний рух, різновид тоталітаризму.

Історично фашизм сформувався на ідеях расової та національної винятковості, антисемітизму. Як політична течія найповніше реалізувався в Італії часів правління Беніто Муссоліні (1883-1945) та Німеччині за режиму Адольфа Гітлера (1889-1945).

У фашистській ідеології цінності демократії, лібералізму нічого не варті, бо вони, на думку її адептів, розбурхують «давні інстинкти» людини. Через політичну конкуренцію, боротьбу за владу демократія «гальмує єдність нації». Ідеал суспільного ладу для фашизму — тоталітарна держава, позбавлена «хиб ліберальної демократії», здатна до всеохопного контролю за особою й суспільством в ім´я єдності та процвітання «великої раси», а також вести війну. Війна робить націю сильною і загартованою, запобігає її «гниттю». Кожне покоління мусить мати свою війну. Той народ, який не зможе завоювати собі життєвий простір, має загинути, — заявляв Гітлер. Бо «хто хоче жити, той бореться, а хто не хоче в цьому світі безкінечно змагатися, не заслуговує права на життя».

Фашисти будь-якої національності формували свою ідеологію на засадах національної винятковості, месіанської ролі свого народу. Політична доктрина фашизму заперечувала поняття «клас» і «класова боротьба», для нього головні поняття — «раса», «нація», оскільки класи роз´єднують вищу і вічну спільність людей — націю. Фашистська держава не визнавала жодних прав робітників, службовців, вважала, що профспілки збурюють “стадні інстинкти” працюючих. Тому в країнах, де функціонували фашистські режими, професійні спілки заборонялись.

**Неонацизм** – це глобальне явище, що має організоване представництво в багатьох країнах і міжнародних мережах. Він запозичує елементи з нацистської доктрини, включаючи ультранаціоналізм, расизм, ксенофобію, гомофобію, антисемітизм, антикомунізм та створення Четвертого рейху.

Націоналізм є філософією буття нації, її життя, розбудови, а шовінізм, фашизм, нацизм – це філософія поневолення і гноблення інших націй. В основі націоналізму лежить національна ідея незалежності, державотворення на гуманістичних засадах, а в основі шовінізму, фашизму, нацизму – великодержавницький імперський інтерес, аморальна захланність. Націоналізм починається з любові до свого, а шовінізм, фашизм, нацизм – з ненависті до чужого.

Мета націоналізму – свобода своєї нації, її розквіт, щасливе життя громадян, а мета шовінізму, фашизму, нацизму – поневолення інших націй, експлуатація і знекровлення.

Націоналізм – це ототожнення зі своєю нацією та підтримка її інтересів, що в загальному не є негативним явищем.