**Сергій Кривошея, Тетяна Кириченко**

**(Переяслав,Україна)**

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ**

У період становлення української державності гостро постає проблема патріотичного виховання підростаючої особистості, адже патріотизм складає найважливішу ціннісну основу будь-якого суспільства і виступає не лише чинником інтеграції української нації, а й суттєвим внутрішнім мотивом для саморозвитку і розкриття всіх потенційних можливостей кожного громадянина в духовній, економічній і соціальній сферах життя суспільства[2, 4, 5, 10].

Любов до Батьківщини є однієюі з визначальних рис кожного справжнього громадянина. Це положення знайшло втілення у Конституції України, Декларації прав національностей України, Законах України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національній програмі патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні та інших нормативно правових актах.

У вітчизняній психології проблема розвитку патріотичних почуттів зростаючої особистості до останнього часу не ставилася і не є традиційною. Але це не означає, що психологи взагалі не виявляли ніякого інтересу до її вивчення. Дослідження проблеми, пов'язаної з феноменом патріотизму та патріотичних почуттів, має давнюю історію в етнічній психології.

Отже, становлення патріотичних почуттів зростаючої особистості не нова для психологічної науки, загалом, й для української етнопсихології, зокрема. Проте, зміни та процеси, що відбуваються у нашій державі примушують по-новому подивитись на проблему формування патріотичних почуттів підростаючого покоління.

У етнопсихології накопичені досить великі дані, що дозволяють виділити проблему патріотичних почуттів у якості самостійного об'єкта дослідження, використовувати для опису даного феномена відповідний концептуально-термінологічний інструментарій і позначити його соціально-психологічну специфіку [1, 2, 4, 5, 6, 8].

Патріотичні почуття, з точки зору сучасної етнопсихології, виступають як складна система духовних феноменів, формується впродовж усього періоду психічного розвитку дитини. Чільне місце цього психічного явища у системі пізнання світу і людини пояснюється тією особливою роллю, яка забезпечує розуміння належності індивіда до певної людської спільноти і його місця в ній [1, 7, 8].

Слід зазначити, що патріотичні почуття є наслідком інтеграції та узагальнення підлітком переживань: окремі, тимчасові переживання об’єднуються та узагальнюються і перетворюються в стійке емоційне ставлення.

У етнопсихології *патріотичні почуття* визначаються як емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, інших народів і їх цінностей. Джерелами виникнення національних почуттів є: економічні та соціально-політичні умови життєдіяльності нації: її побут, культура та традиції; стан міжнаціональних відносин, війни, національна експансія, економічні кризи і багато іншого. Це є похідна категорія національної самосвідомості, що характеризується стійкою прив'язаністю до своєї нації, до її традицій, звичаїв, культури, побуту, національно- духовних цінностей, національні традиції, звичаї, обряди складають елементи духовного життя народів, які тією чи іншою мірою відрізняють психічний склад одних націй від інших [1, 8, 10].

Найбільш ефективний вплив на розвиток патріотичних почуттів зростаючої особистості здійснюється за допомогою національного мистецтва, що передається від покоління до покоління і виступає національним культурним спадком. Дотримання культури свого етносу та, як наслідок, усвідомлення себе представником цього етносу виступає важливим чинником посилення почуття патріотизму, зумовлює появу позитивних емоцій і сприятливо впливає на весь процес її життєдіяльності. Зазвичай, культурний спадок ідеалізується, стає комплексом освячених цінностей, символів, що зумовлюють появу певного емоційного ставлення [5, 6].

М. Й. Боришевський зазначав, що патріотичні почуття тісно пов'язані з етнічною свідомістю, вони дають поштовх усвідомленню своєї етнічної приналежності, своєї етнокультури. Висловлюючи емоційне ставлення людей до своєї етнічної спільності, а також до інших етносів, патріотичні почуття завжди мають конкретно історичний зміст. Їх формування визначається сучасними економічними та політичними умовами життєдіяльності етносу, причому на рівень вираженості патріотичних почуттів, перш за все, позначаються міжнаціональні відносини, війни, національна експансія, економічні кризи, ідеї національного розвитку та історичне минуле народу [3].

І. Данилюк зазначає, що усвідомлення патріотичних почуттів – початковий етап виділення свого етносу і диференціювання його від інших етнічних спільнот, протиставлення «Ми» і «Вони» [5].

Таким чином, патріотичні почуття виступають суттєвим компонентом структури етносу поряд з іншими складовими, такими, як спільність походження, культура, мова, господарське життя тощо.

Саме завдяки патріотичним почуттям особистість усвідомлює себе як представника певної етнічної спільності.

*Патріотичні почуття* – це емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, інших народів і їх цінностей. Джерелами виникнення патріотичних почуттів є: економічні та соціально-політичні умови життєдіяльності нації: її побут, культура та традиції; стан міжнаціональних відносин, війни, національна експансія, економічні кризи і багато іншого. Це є похідна категорія етнічної самосвідомості, що характеризується стійкою прив'язаністю до своєї нації, до її традицій, звичаїв, культури, побуту, національно- духовних цінностей [4].

Сучасний український етнопсихолог М. І. Пірен у підручнику «Етнопсихологія» зазначає, що патріотичне почуття з'являється у процесі спільної життєдіяльності представників етносу, що спілкуються за допомогою однієї мови, дотримуються схожого способу життя, займають спільну територію. Національне почуття є об'єктивною категорією національної свідомості [8].

Залежно від спрямованості патріотичні почуття можуть мати як позитивний, так і негативний відтінок. Позитивна сторона виражається в таких почуттях, як почуття національної гордості, патріотизм, любов до свого народу, почуття дружби і братерства по відношенню до інших народів. Негативна сторона національних почуттів проявляється в націоналізмі і шовінізмі, національних і расових забобонах, в почутті відчуженості по відношенню до свого народу, інших націй [2, 9].

О. С. Баронін зауважує, що до патріотичних почуттів належать такі почуття як: національна гордість, любов до Батьківщини, радість, що переживається під час сприймання об'єктів національної культури, переконання у справедливості ідеологічних положень і політичних кроків, в яких виявляються інтереси національного розвитку та суб'єктивно уявляються як інтереси свого народу, в поєднанні з відповідними емоціями. Ці почуття є відображенням у психіці представників кожної нації своєрідних умов життя нації, сукупності особливостей духовного життя народу, які виявляються в його національній культурі, фольклорних образах, побуті, житті. Перераховані вище почуття також виявляються в звичних формах прояву емоцій та думок, у традиціях і звичаях, у специфіці форм спільної діяльності та поведінки [1].

І. О. Кресіна у монографії «Українська національна свідомість» зазначає, що усвідомості представників певного етносу виникають уявлення та почуття як по відношенню до себе, так і стосовно представників інших соціально-етнічних спільностей. Такі уявлення, почуття та пов'язані з ними стійкі звички, традиції, моральні заборони, поняття про добро та зло, культурні стандарти є складовими масової свідомості, що значною мірою впливають на мислення і поведінку людей [6].

Патріотичні почуття проявляються як любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам, що передбачає гордість за матеріальні і духовн ідосягненн ясвого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження ї їхарактернихо собливостей, її культурного надбання та захищати інтереси своєї громади, народу в цілому.

Отже, у сучасній етнопсихології патріотичні почуття визначаються як суспільний і моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни та проявляється у певному способі дій і складному комплексі суспільних почуттів, що узагальнено називається любов'ю до своєї Вітчизни. Це одне *з найглибших почуттів,* яке закріплювалося століттями та тисячоліттями розвитку етнічних спільностей, якому притаманні природні витоки, власна внутрішня структура, що в процесі суспільного розвитку наповнювалася різним соціальним, національним і культурним змістом [1, 4, 5, 8].

З точки зору етнопсихології патріотизм є моральнимставленням народу до власної *етнонаціональної культури*. У конкретно-історичному розгляді, з'явившись внаслідок розвитку людського суспільства у своїй основі патріотичне почуття набуваєтьсяо собистістю не лише через біологічну спадковість, а неодмінно під впливом соціальног осередовища, виховання.

В онтогенезі патріотичні почуття з'являються у процесі спільної життєдіяльності представників етносу, що спілкуються за допомогою однієї мови, дотримуються схожого способу життя, займають спільну територію. Вони виступають об'єктивною категорією національної свідомості. Залежно від спрямованості патріотичні почуття можуть мати як позитивний, так і негативний відтінок. Позитивна сторона виражається в таких почуттях, як почуття національної гордості, любов до свого народу, почуття дружби і братерства по відношенню до інших народів. Негативна сторона патріотичних почуттів проявляється в націоналізмі і шовінізмі, національних і расових забобонах, в почутті відчуженості по відношенню до свого народу, інших націй [4].

М. Й. Боришевський зазначав, що у свідомості представників певного етносу виникають уявлення та почуття як по відношенню до себе, так і стосовно представників інших соціально-етнічних спільностей. Такі уявлення, почуття та пов'язані з ними стійкі звички, традиції, моральні заборони, поняття про добро та зло, культурні стандарти є складовими масової свідомості, що значною мірою впливають на почуття патрітизму [3].

Патріотичні почуття проявляються любовю та відданістю своїй Батьківщині, прагненням своїми діями служити її інтересам. Патріотичні почуття передбачають переживання гордості за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних етнічних особливостей, її культурного надбання та захищати інтереси своєї громади, народу в цілому [1, 8, 10].

Науковці І.Д. Бех, К. І. Чорна, особливу увагу у формуванні патріотизму приділяють саме емоційно-чуттєвій сфері, адже людські емоції і почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення людини, її ставлення до дійсності. На їх думку, патріотизм – це «суттєва частина суспільної свідомості, яка проявляється в колективних настроях, почуттях, ціннісному ставленні до свого народу, його способу життя, національних здобутків і достоїнств, культури, традицій, героїчного історичного минулого і сьогоднішньої розбудови держави як єдиної нації, до безмежних просторів Батьківщини, її природних багатств» [2, с. 23].

Отже, патріотизм як суспільний і моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни та проявляється у певному способі дій і складному комплексі *суспільних почуттів*, що узагальнено називається *любов'ю до своєї Вітчизни.*

Етнопсихологи визначають патріотизм як моральне ставлення народу до власної етнонаціональної культури. У конкретно-історичному розгляді, з'явившись внаслідок розвитку людського суспільства, соціально-моральне, у своїй основі, патріотичне почуття набувається особистістю не лише через біологічну спадковість, а неодмінно під впливом соціальног осередовища, виховання. Джерелом розвитку патріотичних почуттів є те середовище, у якому протікає життя людини. Особиста участь, самовираження стосовно конкретної ситуації є одне з головних умов становлення почуттів патріота. Природні властивості індивіда є лише перед умовами, умовою формування патріотичних почуттів.

Таким чином, патріотизм є інтегрованим почуттям, комплексом вищих почуттів: інтелектуальних, естетичних, праксичних та моральних.

**Література:**

1. Баронін О.С. Етнічнапсихологія. Київ: Тандем, 2009. 162 с.
2. Бех І.Д., Чорна К.І. Національна ідея в становленні громадянина – патріота України. Черкаси, 2018. 156 с.
3. Боришевський М.Й. Національна самосвідомість. Київ: Основа, 1998. 56 с.
4. Гнатенко П.І. Національна психологія. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2010. С. 174-212.
5. Данилюк І. Етнічнапсихологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір: монографія. Київ: Саміт-Книга, 2020. 432 с.
6. Кириченко Т.В. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький: Видавництво С К В, 2017. 273 с.
7. Кресіна І.О. Українська національна свідомість: етнополітичний аналіз: монографія. Київ: Вища школа,1998. 392 с.
8. Пірен М.І. Етнопсихологія: підручник. Київ: Університет «Україна», 2017. 526 с.
9. Чорна К.І. Патріотизм – духовна цінність молодих громадян України. *Цінності освіти і виховання*: науково-методичний збірник / За заг. ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 2007. С. 209-212.
10. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. Київ: Знання, 2009. 341 с.