**УДК 329.17(477)(043.2)**

**Грищенко Н.І., Николин О.Б.**

*Національний авіаційний університет, Київ*

**УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ**

Слово «націоналізм» походить від латинських слів «natus», «nata», які означали «рідний син», «рідна дочка». Буквально слово «націоналізм» означало народолюбство, пізніше стало доповненням змісту слова «патріотизм», адже любов до Батьківщини межує з любов’ю народу до самого себе.

Якщо розглядати націоналізм у широкому сенсі, то він буквально означає доктрину та світогляд, що притаманний будь-якій нації. Найкраще, на нашу думку, їх сформулював Е. Сміт: людство поділяється на нації; кожна нація має самобутній характер; джерелом влади є нація; нації можуть реалізувати себе тільки у власних державах тощо. «Націоналізм означає пробудження нації та її членів до свого справжнього «колективного «Я», так що вони коритимуться тільки «внутрішньому голосові очищеної спільноти» [1].

У соціально-політичній думці України також існують певні традиції національної ідеї. Для значної частини науковців побудова самостійної держави України була провідною ідеєю протягом багатьох століть. Вагоме місце у вивченні особливостей українського націоналізму займає праця Д. Донцова «Націоналізм» (1925р.).

На відмінну від більшості теоретиків національної ідеї, які пропонували будувати українську державу на принципах федерації у складі Росії, у своїй роботі Д. Донцов проголошував тези щодо повної незалежності та самостійності. Задля досягнення цієї мети автор пропонує здійснити національну революцію проти Росії і використовувати всі відомі на той час форми боротьби. Основна увага націоналізму Д. Донцова спрямованана не на розум людини, а на власні бажання, волю, пристрасті і лише в кінці – «мотиви, які виступають головною метою людської діяльності» [2].

Як певний світогляд, ідеологія та політика, націоналізм притаманний кожній конкретній нації і спрямовується на забезпечення кращих умов для її розвитку і самореалізації. Тобто скільки у світі націй, стільки й націоналізмів, а саме понад 800. Кожен із них має як загальні так і специфічні риси. Виникнення націоналізму пов’язують з індустріалізацією, модернізмом та раннім лібералізмом; дещо пізніше консерватори теж взяли його собі на озброєння, а у ХХ столітті комуністи і фашисти. Комунізм перетворив націоналізм у псевдо інтернаціоналізм та великодержавний шовінізм,а фашизм – у расизм та націонал-соціалізм [3].

Націоналізм серед українства мав захисні механізми, які дозволили Україні протягом трьох століть зберегти себе і не дали розчинитися в загальноросійському морі. Особливістю сучасного націоналізму в Україні є те, що у ньому чітко виражені чотири різновиди націоналізму: український, російський, русинський і кримсько-татарський, які якісно відрізняються один від одного своєю формою, традиціями, умовами існування, претензіями і конфліктним потенціалом.

Вчений Сторожук С.В. зазначає, що українські націоналісти спираються на чітко визначені принципи етнонаціональної політики, яка розробляє механізми узгодження національно специфічних інтересів українців, етносів та регіонів у стратегії розвитку всієї України. Український націоналізм є ідеологічною базою цілого ряду політичних і громадських організацій [4].

Націоналізм, як багатогранне явище у різних країнах за різних історичних та соціокультурних умов проявляється по-різному: як інтелектуальна та духовна основа, ідеологія, політичний рух та ін.

Сама по собі ідеологія не несе нічого негативного чи антигуманного, хоча окремі лідери, як в Україні так в інших країнах світу, можуть її використовувати в політичних цілях (наприклад, як це відбулося у нацистській Німеччині чи фашистській Італії). Крім цього коли більш широкі соціальні вимоги не задовольняються правлячою елітою націоналізм може переростати в радикальні рухи та відкриті збройні протистояння.

**Список літератури**

1. Сміт Е. Національна ідентичність / Пер. з англійської П. Таращука / Е. Д. Сміт. – Київ: Основи, 1994. – 224 с.
2. Донцов Д., «Націоналізм», Твори, т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / Д. Донцов. – Львів, 2001. – 252 с.
3. Онищук В.М. Націоналізм як суспільно-політичний феномен // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. / В. М. Онищук. – Одеса, 2008. – Т. 3. – №5. – С.168–172.
4. Сторожук С.В. Націоналізм: проблема визначення та інтерпретації / С. В. Сторожук // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2014. – №34. – С.28–33.