**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**СОЦІАЛЬНО - ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра психології та соціальної роботи**

**Міждисциплінарна курсова робота**

на тему

**«Чинники формування національного характеру українців»**

Студентка групи ПС – 41

Кучер М.

Галузь знань – 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Спеціальність – 053 “Психологія”

Керівник: к. психол. н., ст. викл. Притула О. А.

Кількість балів \_\_ Оцінка: ECTS \_\_

Члени комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Тернопіль – 2023**

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. Історичний контекст формування національного характеру українців…………………………………………………………………………5

* 1. Події історичного масштабу, що вплинули на формування національного характеру…………………………………………………………5
	2. Події початку ХХ століття, які вплинули на формування характеру…9

РОЗДІЛ 2. Елементи національного характеру українців……………………12

2.1. Українська мова та література у формуванні національного менталітету………………………………………………………………………12

2.2. Культура, традиції, обряди українського народу…………………………14

РОЗДІЛ 3. Вплив зовнішніх факторів та подій на формування національного характеру…………………………………………………………………………18

3.1. Роль релігії у формуванні національного характеру……………………18

3.2. Вплив Помаранчевої революції та Революції гідності на формування національного характеру українців……………………………………………20

3.3. Сучасний стан та перспективи формування національного характеру українців…………………………………………………………………………22

ВИСНОВОК…………………………………………………………………..…26

СПТСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………..29

**ВСТУП**

**Актуальність дослідження.** Славетний український народ завжди відзначався надзвичайним духом націоналізмом, який завжди надавав йому сил і вміння будувати власну державу. Висока культура, християнські ідеї та лицарський дух створили стійку духовну основу для українського народу, формуючи позитивні риси його характеру і захищаючи його від зовнішніх вторгнень протягом віків. Аналіз національного характеру зводиться до сукупності соціально-психологічних рис, національно-психологічних настанов, стереотипів, що властиві національній спільноті на певному етапі її розвитку і виявляються у ціннісних ставленнях до навколишнього світу, а також у культурі, традиціях, звичаях, обрядах. Так існує базовий тип національного характеру, що формувався впродовж тисячоліть, і модальний тип, який є тим же базовим, тільки видозмінений за останні два-три століття.

Україна як незалежна держава має велике значення для формування національного характеру свого народу. В процесі консолідації та розвитку державності виникають нові питання про те, що означає бути українцем та які цінності важливі для національної ідентичності. Важливі історичні події та періоди, такі як Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, та століття під владою інших імперій, вплинули на формування психологічних рис та характеру українців. Сприйняття власної історії визначає національну самосвідомість. День за днем Україна стикається зі значними політичними, економічними та соціокультурними викликами. Дослідження чинників, які впливають на формування національного характеру, може вплинути на розуміння того, як сучасні обставини впливають на національну ідентичність та характер українців.

**Об’єкт дослідження** становлять чинники, які впливають на формування національного характеру.

**Предмет дослідження** – національний характер українців.

**Мета дослідження** полягає у комплексному і всебічному дослідженні питання чинників формування національного характеру українців.

**Завдання дослідження**:

* розглянути події історичного масштабу, що вплинули на формування національного характеру українців;
* провести дослідження подій початку ХХ століття, які вплинули на формування українського характеру;
* розкрити роль української мови та літератури і їх вплив на формування національного менталітету;
* дослідити особливості впливу культури, традицій та обрядів на розвиток українського народу;
* розглянути роль релігії у формуванні національного характеру;
* дослідити вплив Помаранчевої революції та Революції гідності на формування національного характеру українців;
* розкрити сучасний стан та перспективи формування національного характеру українців.

**Теоретико-методологічна основа.** Дослідженням питання національного характеру, менталітету, образу українця займалася низка вітчизняних науковців. На особливу увагу заслуговують праці М. Грушевського, М. Драгоманова, М. Костомарова, О. Кульчицького, І. Огієнка, Д. Чижевського та інших. Архітектоніку етнічної ментальності відстежено у працях В. Яніва, Я. Яреми, С. Ярмуся, П. Юркевича. Характерні риси українського народу як нації описували Д. Донцов, В. Липинський, М. Шлемкевич.

**Структура курсової роботи.** Курсова робота складається із трьох розділів, висновків та переліку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 30сторінок.

**РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ УКРАЇНЦІВ**

* 1. **Події історичного масштабу, що вплинули на формування національного характеру**

Формування національного характеру українського народу - це надзвичайно важливий та актуальний процес, оскільки вивчення цієї проблематики має національну вагу і відповідає інтересам та потребам сучасної України як суверенної держави. Український національний характер є ключовим чинником в державотворчих процесах та самоідентифікації української нації.

Дослідження національного характеру різних народів включає в себе декілька наукових дисциплін, таких як історія, етнологія, соціологія, політологія, соціальна філософія, етнопсихологія та українознавство. Оскільки ці дисципліни мають свої власні теоретичні та методологічні підходи, методи дослідження національного характеру визначаються їхніми теоретичними засадами та традиціями [23, c. 94].

Феноменологія національного характеру включає в себе різні аспекти соціальної дійсності, що проявляється не лише у поведінці різних соціальних суб'єктів, починаючи від великих соціальних груп, таких як нація, і завершуючи окремими особистостями, які представляють націю, але також через домінуючі суспільні настрої, системи моральних норм, соціальних стандартів, правил, основних цінностей, способів соціалізації, методів виховання, а також через специфіку взаємодії між людьми та вплив на навколишнє середовище. Окрім того феноменологія національного характеру відображається у формах організації повсякденного життя, відпочинку, розваг і багатьох інших аспектах соціального існування.

Передача від покоління до покоління у спадок звичаїв, традицій, мови, успадкування найкращих духовних аспектів, спільних переживань та способу мислення породила основу для формування національної психіки та характеру нації. Національний досвід охоплює як матеріальну та культурну спадщину, так і духовний розвиток, який виражається в характері дій, способах мислення, сприйнятті, емоціях і уявленнях. Загалом національний досвід впливає на свідомість та підсвідомість індивіда та нації в цілому.

Протягом багатьох століть український народ зазнав значних людських та матеріальних втрат, пережив економічні, політичні та духовні утиски, що спричинило виникнення особливого, одночасно трагічного та героїчного, українського характеру та світосприйняття. Він відзначається духовністю, витонченістю та сентиментальністю, але одночасно проявляє прагматизм, утилітарність і практичний підхід, що стали характерними рисами українського народу. Важливим є той факт, що цей досвід визначив потребу в розвитку задля збереження існування та подолання труднощів. Народна ментальність сприяє здатності нації до самозбереження.

Розглядаючи явище національного характеру, не варто обмежуватися простим переліком окремих властивостей чи характеристик, адже це явище представляє собою цілісну систему. Такий підхід обумовлений взаємозв'язком та взаємозалежністю різних його аспектів, які утворюють інтегральну структуру. Структурність національного характеру дозволяє передбачати певні характеристики. Загалом, національний характер сприймається як комплексний феномен, що включає в себе ментальні, етнічні та соціальні аспекти [17, c. 64].

Ні одна окрема риса національного характеру не є унікальною, проте унікальністю є системна організація характерних особливостей нації, яка визначає національну специфіку певного народу. Спосіб життя впливає на структуру і ієрархію цих характеристик та на взаємодію етносу з природним середовищем, соціокультурним контекстом, а також взаємодію природно-географічних, культурно-історичних, соціально-економічних та суспільно-політичних факторів у процесі формування національної ідентичності. Таким чином, національний характер різних народів різниться саме структурою й характеристикою елементів, певних особливостей, зовнішнього вияву психічних процесів і станів, ієрархії та вмісту етнопсихологічних і соціокультурних характеристик.

Аналізуючи процес становлення, розвитку та передачі у спадок духовних цінностей нації варто наголосити на тому, що будь який із цих процесів не може існувати без використання звичаїв та традицій. Вітчизняний дослідник І. М. Коваль слушно підкреслює, що суспільство стає сильнішим та більш стабільним, коли більша кількість його членів підтримує, приймає та ідентифікує себе зі своєю культурною спадщиною[16, 47]. Так, механізм формування національного характеру базується під впливом низки визначальних процесів. Традиції і звичаї, сформовані під впливом історико-культурних чинників, передають духовні цінності та ідеали від покоління до покоління.

Точкою відліку української державності можна вважати другу половину ІХ століття. Низка вітчизняних дослідників сходяться в думці, що саме друга половина ІХ століття є історичним відліком виникнення українського народу і формування української державності. Згодом, в 1187 році вперше в літописі з’являється й назва – Україна. З IX століття по 30-ті роки XIII століття Київська Русь була однією з найбільших і наймогутніших держав Європи [22, c. 55].

У XIV столітті суспільно-психологічне уявлення про «ми – українці» сприяло об'єднанню української самосвідомості навколо ідеї національного самовизначення. Виступи проти литовських князів, польського та російського владарювання, а також у Західних Землях і Австро-Угорщині породжували у людей свободолюбиві прагнення, активність, ідеї протесту.

Приєднання українських земель до Речі Посполитої і встановлення несприятливого соціально-культурного становища зумовили численні повстання і врешті призвели до Національно-визвольної війни під проводом [Богдана Хмельницького](https://suspilne.media/208842-najgucnisi-lubovni-romani-v-istorii-ukraini-rozpovidae-kandidat-istoricnih-nauk/). Національно-визвольну війну ХVІІІ за своїм масштабом порівнюють із революціями, які в XVII–XVIII століттях охопили всю Європу [19, c. 37].

Війна стала рушієм виникнення української державно-політичної автономії, яка входила до складу Речі Посполитої, а з часом призвела до утворення незалежної Української козацької держави. Утворена Українська козацька держава, мала форму демократичної республіки з обраним гетьманом на чолі. Ця держава була унітарною. В ній панував демократичний політичний режим. Її існування тривало понад сто років, з середини XVII століття до кінця XVIII століття. Навіть після приєднання до Московської держави у 1653-1654 роках, Українська козацька держава зберігала свою державність, включаючи територію, органи публічної влади, армію, судову систему і законодавство.[14, c. 16].

Геополітичне положення України між Сходом і Заходом, а також тривалі впливи інших країн, включаючи відсутність власної державності протягом багатьох століть, сформували характер сучасного українця. У східних регіонах, де частина населення зазнала русифікації, спостерігаються риси простоти, безпосередності та відвертої чесності. У західних регіонах, де польський вплив був помітнішим, в характері українця присутні елементи подвійних стандартів, обману, підлещування та підлабузництва. Існує й конфлікт у характері українців між їхніми внутрішніми бажаннями та зовнішніми проявами, оскільки, будучи істинними українцями за духом, вони інколи підлаштовують свою поведінку під чужі стереотипи.

Загалом, у визначенні характеру українців існують різні точки зору і суперечності. Наприклад, до сьогодні точаться дискусії стосовно того, чи є українці індивідуалістами чи колективістами, які риси характеру притаманні сучасним українцям, та низку інших ідентифікуючих запитань, на які шукають відповіді не одне покоління науковців.

* 1. **Події початку ХХ століття, які вплинули на формування характеру**

Протягом тривалого періоду вивчення національного характеру вважалося неможливим завданням. Це було викликано тим, що аналіз окремих індивідів не дозволяв формувати повну картину національного характеру. Характер окремої особистості не міг відображати в повному обсязі національний характер, оскільки його елементами виступали соціально-психологічні риси, а не характери окремих осіб. Важливо наголосити на тому, що індивідуальна психологія є лише підсистемою загальної психології народу.

Поняття «національний характер» охоплює якості і психологічні особливості етнічної групи, яка має спільну територію, мову, історію, культуру, звичаї, символи, що відрізняють її від інших народів. Століття за століттям український характер міцнів і загартовувався. Так тривало до початку ХХ століття. Українська революція 1917–1921 років почалася внаслідок революційних подій, які випали на долю Російської імперії в березні 1917 року. Головною силою, що визначала цей рух, був український народ та його політична еліта, які пройшли шлях від вимог політичної автономії та федерації до вираження прагнення мати власну незалежну державу [18, c. 117].

Революція була явищем, що охопило всю Україну. У всіх її регіонах розвивався національний рух, утворювалися та функціонували українські органи влади, політичні партії та громадські установи, оживала українська культура. Революція 1917-1921 років проходила в три етапи. Перший етап - березень 1917 – квітень 1918 відзначився утворенням та діяльністю Української Центральної Ради, проголошенням її Універсалів. Другий етап - 29 квітня – 14 грудня 1918 ознаменувався правлінням гетьмана Павла Скоропадського. Третій етап - грудень 1918 – листопад 1921 відзначився встановленням влади Директорії УНР, розгортанням та придушенням масштабного повстанського руху [10,c. 67].

Загалом, події початку ХХ століття мали значний вплив на формування українського характеру і національної ідентичності. Саме тому Українська революція 1917-1921 років була тим чинником, що сприяв національному пробудженню та змінам у свідомості та характері українців. За час революції український народ виявив волю, активність та готовність боротися за свою незалежність.

Також важливими були події Першої світової війни, яка вплинула на менталітет українців через військові дії, голод і руйнування. Це спричинило підвищену національну свідомість та прагнення до самостійної державности. В цей період також активно розвивалася українська культура, мистецтво та освіта, що сприяло вихованню національної свідомості та українського характеру.

Друга світова війна стала раковою пухлиною на долі українського народу. Внаслідок війни Уакраїна зазнала надзвичайно великих втрат. Сукупні втрати українців у Другій світовій війні склали понад 8 мільйонів осіб. Згідно досліджен науковців, для поповнення демографічних втрат воєнного періоду республіці знадобилося близько 25 років [3, c. 17]. Загалом Друга світова війна змінила етнічне обличчя українського суспільства. Так, з України зникли такі національні меншини як німці, кримські татари, українські євреї та ін..

Українці до сих пір пам’ятають страшне лихо Другої світової війни та жахіття, які вона принесла з собою. Друга світова війна була найдеструктивнішим конфліктом в історії, коли учасники війни цинічно порушили міжнародні закони та правила ведення військових дій, не відрізняючи ворога від цивільного населення. Війна принесла такі жахливі явища, як концтабори, Голокост, масове знищення, ліквідація міст і атомні бомбардування. Події тих часів змінили українців, загартувавши їх, підсиливши прагнення до боротьби і ненависті до ворога.

Історичні події Другої світової війни відзначаються як ключовий період у формуванні незалежності України, завдяки якому зміцнилася національна свідомість народу. Українське населення активно брало участь у боротьбі проти нацизму, понесло великі жертви і втрати як в людях, так і в матеріальних цінностях. Це сприяло поглибленню національної ідентичності як у рамках радянського союзу, так і в контексті національно-патріотичного руху. Україна освідомила своє місце серед інших націй і посилила свій статус в СРСР і за його межами, навіть при централізованій структурі країни.

У післявоєнний період Другої світової війни в історії України було виділено як ключовий для укріплення національної самосвідомості та збереження державництва. Хоча цей час супроводжувався великими труднощами, людськими жертвами і втратами, він сприяв підвищенню української національної свідомості та покладав основи для майбутнього розвитку незалежної України. Роль та внесок українського народу в перемогу над нацизмом визнані історичними фактами, які укріпили національну гідність та підвищили престиж України в міжнародних відносинах. Цей період став важливим кроком на шляху формування незалежної української держави.

**РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ УКРАЇНЦІВ**

**2.1. Українська мова та література у формуванні національного менталітету.**

Сучасне суспільство характеризується переглядом цінностей і ставленням людства до цивілізації та культури, відокремленням цих аспектів і прагненням перетворити свій загальнолюдський менталітет, оновити й оживити свою душу. Зміни у світогляді не обмежуються лише новим політичним мисленням.До таких змін, зокрема, відносять нові способи сприйняття світу, уявлення про світ і ставлення до нього. Щоб створити цілісну людську спільноту, кожен народ повинен досягати як економічних результатів, так і відчутних результатів в духовній сфері. Важливість обох аспектів життя має особливе значення в процесі формування нової нації.

Наукове дослідження ментальних особливостей українців базується на багатому фольклорному матеріалі. Поняття «менталітет» широко вживається в наукових, художніх і публіцистичних текстах, однак вчені ще не встановили єдиного і вичерпного визначення цього терміну [8, c. 41]. Ці обставини свідчать про те, що теорія менталітету постійно розвивається і вдосконалюється. Менталітет – система переконань, уявлень і поглядів особи або суспільної групи, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь [6, c. 84]. Ключовими словами в визначенні менталітету є картина світу, набір духовних цінностей, не завжди усвідомлена система життєвих координат та підсвідомих стереотипів.

Дослідженням українського менталітету активно займався Дмитро Чижевський. Так, на думку дослідника, головними рисами психічного складу українців варто вважати емоціональність, сентиментальність, чутливість та ліричність [7]. Окремо варто виділити український гумор, артистизм, індивідуалізм і прагнення до свободи. Саме ці риси як найкраще втілені у народних творах, підживлених відчуттям свободи, наснаги, віри в майбутнє.

Г. Приходько визначає, що мова народу і її практичне застосування є результатом тих процесів, що відбуваються не лише в колективній свідомості народу загалом, але й в свідомості окремих його представників. Ментальність нації формує спосіб, з допомогою якого людина розуміє світ навколо себе, і саме це розуміння відображається в її світогляді [20, c. 119]. Варто зазначити, що мова не лише слугує інструментом для спілкування, але є основним чинником, який об'єднує націю. Вона сприяє єдності і сприяє культурному розвитку національної спільноти. Українська мова відіграє важливу роль у збереженні національної ідентичності та сприяє здоровому духовному та ментальному розвитку. Саме тому мова є потужним засобом посилення національної свідомості. Український вчений і громадський діяч І. Огієнко зазначав, що «мова – це наша національна ознака, в мові - наша культура, ступінь нашої свідомості» [12]. Це визначення як найкраще демонструє важливість вивчення і розуміння української мови.

Українська література відіграє важливу роль у вихованні молодого покоління. Варто зазначити, що українська література, протягом своєї історії, в основному мала песимістичний характер. Проте сучасна українська література відзначається іншими тенденціями і може сприяти формуванню позитивних цінностей у молоді, тим самим сприяючи їх адаптації та соціалізації [1, c. 65]. Протягом багатьох століть існування, український народ створив високохудожню літературу, яка займає важливе місце в світовій культурі. Загалом українська література має значущий суспільний, політичний і пізнавальний вплив, оскільки через неї розповідається історія народу, його боротьба за визволення від соціального та національного гніту, а також бажання досягти свободи та щасливого життя. В українській літературі відображається реальна соціальна дійсність, різні стадії життя народу, його надії та прагнення. Українська література демонструє дух патріотизму, прагнення народу до щасливого життя.

**2.2. Культура, традиції, обряди українського народу.**

Український народ має багату культуру, що складається з цінностей, накопичених протягом поколінь. З прадавніх часів передаються життєві мудрості і настанови, що вплетені в українські звичаї, обряди та фольклор. Ці аспекти відображають світогляд і спосіб розуміння світу нашого народу, а також пояснюють важливі аспекти міжособистісних відносин та цінність духовної культури як окремої особи, так і народу в цілому. Народна творчість має глибокий зв'язок із українськими звичаями, які в свою чергу, виступають важливими правилами, що визначають повсякденне життя українців. Мова і звичаї об'єднують людей в єдиний народ. Ті, хто забувають про свої звичаї, вважаються незаслужено покинутими як Богом.

Народні звичаї, обряди і традиції святкування народних і релігійних свят грали важливу роль у формуванні національної самосвідомості українців. Ці аспекти культури стали невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя і сприяли збереженню української ідентичності. Вони відображали не лише етнічну унікальність, але й віддзеркалювали естетичні цінності, мораль і ментальність народу, а також його історію.

Звичаї українського народу були глибоко вплетені в традиційний світогляд, який формувався протягом багатьох століть і зберігав деякі елементи дохристиянських вірувань. З плином часу, відповідно до змін у життєвих умовах, ці традиції та обряди святкування також змінювалися, переживали трансформації, певні елементи виходили з ужитку, на їх місце приходили інші. Однак сакральний зміст цих обрядів залишався незмінним. Справжніми творцями культурних традицій в Україні були козаки, селяни, ремісники. Це яскраво проявилося в мистецтві — танцях, піснях, інструментальному фольклорі з застосуванням таких музичних інструментів: бубна, скрипки, сопілки, литаври, бандури, гуслей. Широко застосовуються українські обрядові пісні, колядки, щедрівки, яким вже багато століть, народні святкування на Масницю або на Івана Купала, неймовірно красиві весільні пісні. Сім’я для українців дуже важлива. І звичайно її зародження та існування супроводжується багатьма ритуалами, обрядами, традиціями. При плануванні роботи закладу позашкільної освіти бажано включати в план проведення різноманітних заходів по популяризації народних традицій: свято Івана Купала, Трійця, Великдень, святого Миколая, Масляна, Різдво, тематичних вечорів (весільних, народженні дитини, весняних перед початком посівної, осінніх після збору урожаю)

Культура, традиції та обряди українського народу відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні українського характеру і національної ідентичності. Ці аспекти віддзеркалюються в способі життя українців і мають глибокий вплив на їхнє світосприйняття та менталітет. Українські обряди і традиції, такі як святкування Різдва, Великодня, а також свята Івана Купала, сприяють збереженню культурної спадщини та формують певні цінності, такі як родинність, гостинність та співчуття. Українське народне мистецтво, таке як вишивка, писанкарство, різьблення та інші види ремесел, відображають багатство культурної спадщини і сприяють розвитку творчості та самовираженню.

Основним елементом культури українського народу є вишиванка. З давнини українці з пошаною ставилися до свого народного одягу. Однак хибним буде твердження про те, що вишиванка – це лише одяг для українця, оскільки вишиванка не лише є стародавньою частиною національного одягу, яка спадково передавалася від покоління до покоління та виступала оберегом для свого власника. Сьогодні, як і в минулому, вишита сорочка має величезне значення для кожного українця. У минулому вона часто ставала об'єктом насмішок і образ, але водночас була рятівною у часи голодомору, коли її обмінювали на їжу. Вишиванка зберігалася як найцінніший скарб в родині. Її хвали, намагаючись зберегти для майбутніх поколінь. Українська вишивана сорочка несе глибокий символічний зміст і грає важливу роль в наш час, борючись проти агресії та виступаючи символом національного єднання.

Вишиванка завжди була атрибутом вільних людей і символізувала нескореність і гордість українського народу. Спочатку її символіку носили козаки-характерники, а деякі зразки із спеціальними символами збереглися й до наших днів. Чумаки надавали велике значення своїм вишитим сорочкам і довіряли прання їхніх сорочок лише одній дівчині. Навіть воїни УПА носили чорні вишиванки, готуючись до можливої смерті. Тисячі українців в минулому страждали, гинули і терпіли голод, але завжди вважали свої вишиванки символами національної ідентичності і сили [4, c. 115].

Українці вірили, що вишиванка має захищати від усякого лиха в житті і намагалися вкласти в її орнамент символи щастя, долі, життя і волі. Практично в кожній українській родині знаходиться вишита сорочка з різними візерунками. Кожний регіон України має свій власний унікальний орнамент, колір та традиції, які використовуються при вишивці сорочок [2, c. 44].

Отже, українські традиції вкладають в себе пояснення та обґрунтування відносин між людьми, природою, а також визначають духовну цінність кожної окремої особи та всього народу. Кожна нація, кожен народ і навіть кожна соціальна група мають власні звичаї, які формувалися протягом багатьох століть і передавалися з покоління в покоління. Звичаї не є окремими явищами у житті народу. Вони є відображенням світогляду, сприйняття світу та взаємин між українцями. Ці взаємини, в свою чергу, впливають на народну творчість і процес передачі культурних цінностей, спосіб виховання майбутніх поколінь [5, c. 119].

Історичний аспект, який включає в себе національну історію народу, грає важливу роль у формуванні національного характеру. Історична доля нації впливає на становлення історичної свідомості. Психічні особливості, які можуть бути як вродженими, так і набутими, залежать від соціальних та культурних факторів. Ці аспекти впливають на соціалізацію особистості, її здатність до утворення груп та колективів, збереження культурної специфіки, історичної пам'яті та традицій. Вираз національного характеру проявляється в ставленні до представників інших національностей, взаємодії з етнічними спільнотами і соціальними групами, в наполегливості, цілеспрямованості і вольових зусиллях, а також у поведінкових особливостях. Він відображає інтегровані соціально-психологічні характеристики та особливості інших етнічних спільнот, націй та народів у взаємодіях та відносинах.

Отже, національний характер - це складний інтегральний феномен, що виникає в результаті взаємодії різних чинників, включаючи історичний, культурний, соціальний і психологічний аспекти. Він формується в процесі розвитку суспільства і відображає специфіку психіки і поведінки певної нації. Розуміння національного характеру допомагає розкрити сутність національної ідентичності і сприяє взаєморозумінню між народами. Цей підхід дозволяє краще оцінювати та аналізувати взаємовідносини між різними культурами та розуміти, як історичні, культурні і соціальні чинники впливають на формування особливого характеру нації. Національний характер не є статичним. Він може змінюватися з часом під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Це свідчить про динамічний та еволюційний характер культурних і соціальних процесів у сучасному світі.

**РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ ТА ПОДІЙ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ**

**3.1. Роль релігії у формуванні національного характеру**

В українському суспільстві тривалий час відбуваються процеси трансформації. Зміни в державному управлінні, політичній системі, економіці, освіті, культурі, мистецтві продовжують розвиватися. Вищевказані сфери суспільного життя взаємопов'язані і впливають одна на одну, визначаючи напрямок державної політики та формуючи громадську думку. Одним із важливих чинників, що активно впливає на соціокультурну структуру українського суспільства та бере участь у процесі формування національного характеру є релігійність [15, c. 25].

Релігія - це складне і багатогранне явище, що розглядається в різних соціокультурних площинах. Різні галузі науки, такі як філософія, історія, релігієзнавство, психологія і соціологія, інтерпретують релігію по-різному, і навіть всередині однієї галузі можуть існувати різні підходи до її розуміння. Проте однозначно можна стверджувати, що релігія є явищем, яке впливає на духовний, психологічний і соціальний аспекти життя людини. Протягом свого існування релігія виконувала різні важливі суспільні функції, такі як формування світогляду, забезпечення комунікації між віруючими, регулювання поведінки, інтеграція спільнот тощо.

Релігія відіграє важливу роль для розвитку українського суспільства. З давніх давен українці жили за релігійними законами, вірили в Бога і вищі сили. Такі вияви релігії мали яскравий етнокультурний характер. У всі часи віровчення було і залишається невід'ємною частиною життя українського народу, впливаючи на формування їхньої етнічної та національної самосвідомості. Релігія виступає ключовим фактором у формуванні культури і має значний вплив на само ідентифікацію української нації. Окрім того, релігійні аспекти глибоко вплетені в міжнаціональні відносини.

На думку О. Реєнта і О. Лисенка, «християнство як форма світосприймання і спосіб дії виробило універсальну морально-етичну «матрицю», здатну формувати суспільні відносини соціуму і навіть бути їх соціально-політичною домінантою (згадаймо хоча би європейське середньовіччя)» [21, c. 47]. Релігієзнавці, соціологи, історики, філософи порізному оцінюють роль християнства і релігійного чинника в українському національному становленні. Зокрема, С. Кагамлик підкреслює, що дослідники визначають основні елементи українського християнства, які сприяють українському визвольному рухові:

а) релігійність українського народу;

б) тисячолітній поступ християнської України, який визначає визвольну дію, що не може абстрагуватися від християнського світогляду;

в) створення українським народом самобутньої церковної форми, що канонічно і обрядово відрізняється від інших конфесій і чинить опір будь-яким способам її знівелювати [13, c. 84].

Релігійні переконання та церковні практики мають значний вплив на різні сфери суспільства, включаючи соціально-економічні, етнічні, політичні та культурні процеси, як безпосередньо, так і опосередковано. При цьому важливо розуміти, як сам народ розуміє зв'язок між своєю ідентичністю і релігією. Розвиток релігійної свідомості відіграє важливу роль у процесах формування національної ідентичності, оскільки колективне усвідомлення єдності та спадкоємності культурно-історичних процесів на етнічних теренах протягом багатьох поколінь, спільне історичне минуле свого народу та концепція спільного майбутнього є важливими чинниками переходу від етнічної спільноти до національної.

З релігійністю пов’язана схильність до ідеологізації, котра характерно для психологічного стану душі українців. Вона проявляється, зокрема, в ідеологізації поглядів на націю як на щось високе, що шукає способи свого прояву зусиллями обраних (інтелігенції, національних героїв тощо). В основі такої ідеалізації лежить схильність до розриву мрій та дійсності, що включає в себе віру в щасливе майбутнє і заслужене щастя на основі того, що український народ багато пережив та натерпівся у ході своєї історії.

Західна Україна, в силу певних історичних обставин, була під сильним впливом греко-католицької церкви. У той час, як на Сході України протягом багатьох століть відбувалася асиміляція українських національних норм, традицій, та звичаїв під впливом державних структур і православної церкви, яка сприяла консервативним та антиукраїнським настановам, у Західній Україні, яка перебувала під владою Австро-Угорщини та Польщі, греко-католицька церква гравала важливу роль у збереженні української ідентичності та сприяла збереженню західної культури. Релігійні вірування відзначають неповторність українського національного характеру, прагнення до гармонії і відчуття певної відокремленості від інших світових релігій. Водночас, релігійні переконання українців мають власну специфіку.

Українці – православний народ. Принцип соборності в православ'ї вплинув на спільноту та колективний спосіб життя, закріпивши колективну природу українського характеру, із всіма її позитивними та негативними наслідками. Православ'я сприяло виокремленню таких якостей в українському менталітеті, як пошук правди, співчутливість, мрійливість, милосердя, здатність до емпатії, безкорисливість та дружелюбність. Ці найкращі риси не лише передалися від пращурів сучасним поколінням, а й міцно закріпилися у світосприйнятті сучасної людини.

3.2. Вплив Помаранчевої революції та Революції гідності на формування національного характеру українців

Українці волелюбний народ. Тривала боротьба за незалежність сформувала в характері українця прагнення до свободи і формування власної державності. Події двох революцій лише засвідчили і констатували це бажання. Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013-2014 років мали величезний вплив на формування національного характеру українців. Ці події змінили кожного свідомого українця, і допомогли у визначенні і підсиленні власної ідентичності.

Помаранчева революція 2004 року була спробою змінити політичну систему та виразити протест проти виборчих фальсифікацій. Вона підняла дух громадянської активності, показавши, що українці готові виступати за свої права та демократичні цінності. Ця революція виховала національну гідність та самосвідомість у багатьох українців. Вона дала поштовх до боротьби проти свавілля влади, як і майже сто років тому.

Революція гідності, також відома як Євромайдан, стала більш широким рухом, спрямованим на виправлення корупції, авторитаризму та прагнення до європейської інтеграції. Цей період був важливим для формування нового покоління українців, які готові боротися за свої права та за гідність. Революція гідності також об'єднала різні соціальні та культурні групи в Україні, показавши, що національна єдність є ключовою для досягнення позитивних змін.

Ці дві революції підкреслили важливість демократії, прав людини, гідності та національної єдності в українському суспільстві. Вони відкрили нові можливості для розвитку національного характеру та підняли дух нації. Україна продовжує боротися за свої цінності та своє місце в світі, і ці революції лишають незабутній слід в історії нації.

Ці дві масштабні революції стали рушійною силою, що вплинула на сприйняття політики та громадянської позиції серед українців. Громадяни україни підсилили власне бажання бути більш вимогливими до своїх обранців, активно впливати на прийняття важливих рішень у суспільстві та боротися за те, щоб влада була відкритою та відповідальною перед суспільством.

Революційні події підкреслили важливість міжнаціональної толерантності та підтримки інших національних меншин в Україні. Українці навчилися об'єднуватися для захисту загальних цінностей, незалежно від національності. Народ України продовжує відчувати наслідки цих революцій у сучасному суспільстві. Вони стали важливими кроками на шляху до будівництва сильної, демократичної та гідної України, і надихають українців рухатися вперед у пошуках кращого майбутнього, деньза днем гартуючи свій характер і продовжуючи боротьбу за свободу [11, c. 63].

3.3. Сучасний стан та перспективи формування національного характеру українців

Повномасштабна війна, яку росія розпочала проти України, стала каталізатором підвищення в українців національної свідомості. Війна завжди несе в собі символічне значення, особливо для тих країн, які обороняють свою територію чи ведуть тяжку боротьбу. Це критичний момент в історії, який виражається в численних символах та сигналах. У такий період державні символи стають особливо важливими, оскільки активізують почуття національної ідентичності в суспільстві, підкреслюючи приналежність до конкретної території. Так вже сталося, що війна надихає народ глибше зануритися в свою ідентичність, полюбити свою країну та активно виступити на її захист. Варто відзначити, що боротьба ведеться не лише за свою територію, а й за одвічні цінності, які не можна оцінити матеріально.

Для більшості громадян України, російський напад став подією, яка викликала шок. Однак коріння російсько-українського конфлікту сягають глибоко в історію, ще до часів становлення Російської імперії. Збройний конфлікт не обмежується військовими операціями на полі бою, оскільки цивільне населення також страждає від обстрілів і бомбардувань. Цивільні вимушені шукати притулку та залишати свої оселі через руйнування житла, лікарень, шкіл, інших об’єктів цивільної інфраструктури тощо. Війна також призводить до масової міграції населення, сформувала категорії «біженці» і «переселенці». Це абсурдно, оскільки українці миролюбивий і трудолюбивий народ, і ніхто не повинен їх виганяти із їхнього власного житла, лишати різноманітних благ. Всі ці події відбуваються в умовах війни, порушуючи права людей, включаючи право на життя, житло, освіту, пенсії, медичний захист та свободу пересування. Міжнародні організації лише спостерігають за стійкістю та рішучістю українців на шляху до перемоги. Деякі – захоплюються, хтось підтримує, однак нікому достеменно не відомо, що в душі українця, який мусить покинути роками насиджене місце. Любов українців до своєї країни в останні роки зросла до надзвичайних розмірів.

Як можна пояснити, що в сучасному глобалізованому світі XXI століття, коли людство ще пам'ятає про дві криваві світові війни та висловлює позицію гуманізму і захисту прав людини, стало можливим виникнення агресії таких небачених розмірів?

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила агресивне вторгнення на територію України вздовж всього кордону та через територію Білорусії. Цей широкомасштабний російський напад є частиною конфлікту між Росією і Україною, який розпочався ще в 2014 році Цьому передувала низхка важливих історичних подій, де Росія завжди заперечувала свою участь в цьому конфлікті. Армія Росії обстрілювала прикордонні населені пункти та наносила авіаудари по понад 40 військових об'єктах майже в усіх регіонах України. Одночасно відбувався рух танкових колон і живої сили ворога. Масштабний російський напад на Україну є найсерйознішим випробуванням для країни протягом всього періоду її незалежності. Ця агресія загрожує не лише існуванню самої української держави, але і ідентичності українського народу. Для українців боротьба проти російської агресії стала боротьбою за майбутнє свого народу.

Окупаційні сили, які намагалися швидко захопити Україну, не враховували довгу історію боротьби українців із загарбниками. Навіть у сьогоднішніх умовах, завдяки рішучості та допомозі волонтерів, Збройні Сили України стали однією з найсильніших та найефективніших армій світу. Український народ продовжує вражати світ своєю солідарністю та відвагою.

Завдяки незламному духу воїнів та підтримці громадян, українці можуть продовжувати свої навчання, вільний час і спілкування навіть у найважчі часи.

Війна, як ніколи, згуртувала українську націю, мобілізувавши весь її потенціал на відсіч ворогу. Вона торкнулася кожної української родини, стала частиною повсякденного життя, а перемога у ній стала спільною метою всього українського народу. Кожний українець має свій рахунок війні та свою історію боротьби, що у сукупності складають спільну історію спротиву.

Вторгнення Росії довело, що українці сильна нація, яка спроможна себе захистити. Ставши єдиним цілим український народ продовжує боротися за свою свободу, національні ідеї, звичаї, традиції, культуру, світле майбутнє. Військовий конфлікт між двома країнами безперечно сприяє формуванню свідомої та обізнаної нації. За минулі роки, під керівництвом проросійської влади та після Революції Гідності, життя суспільства було наповнене нестабільними змінами. Повномасштабна війна стала драйвером для підвищення української національної свідомості та підтримки своєї держави, а також фактором, який сприяв посиленню національної самосвідомості українців.

В наш час поняття свободи стає тією основою, яка об'єднує українців незалежно від мови, віросповідання чи інших факторів. Війна завжди була лінзою, що відкриває перед суспільством різноманітні аспекти, демонструючи як позитивні так і негативні риси суспільства. Сучасні національно-визвольні події впливають на колективну ідентичність значно сильніше, ніж історичні трагедії минулого. Умови екстремальної необхідності, такі як облога, окупація чи обстріли, дозволили людям осмислити цінність того, що природно належало їм в їх вільній країні. Українці почали цінувати свою державу та вважати цю територію своєю справжньою Батьківщиною, а не просто місцем проживання. Це пояснюється тим, що попередні покоління мали досвіду колективної та особистої трагедії, а українська ідентичність була пов'язана з героїчними, але сумними сторінками історії. Тепер, у новому поколінні, цей бекграунд відсутній, а їхня ідентичність базується на перемогах та гордості за власну країну. Інституції, які проявили свою ефективність під час війни, такі як армія та низка державних органів, набули високої цінності в очах суспільства. Тому можна стверджувати, що сучасна молодь буде першим поколінням переможців із сильним національним самосприйняттям, які оцінять свою державу та історію без тяжкого минулого, де українське асоціюватиметься із трагічними подіями. Попри тривогу і відчуття небезпеки, українці сповнені надією на краще майбутнє для своєї країни та своїх родин, оскільки ціна за свободу і незалежність України шалена – життя вільних і трудолюбивих українців, цвіту нації. Після перемоги України над Росією, національна ідентичність українців отримає сильний мотиваційний стимул для формування політичної нації. Міжпоколінні травми історії відступлять на другий план, їх замінить віра в велику перемогу і відчуття свободи.

Важливим аспектом виявлення національного характеру є непохитна віра в те, що воля нації завжди переможе. Боротьба за національну самосвідомість і державність є постійним завданням для всіх націй. Віра в власну державу завжди служила внутрішньою силою, яка живила український народ протягом століть. Але практична реалізація національних ідей можлива лише тоді, коли нація виявляє непохитну відданість основним цінностям національного життя, таким як територіальна цілісність держави, мова, пріоритет титульної нації у законодавстві та владних структурах. У політиці та громадянському житті завжди перемагає той, хто має віру і рішучість, а не той, хто коливається. Фанатичний підхід до національних цінностей є важливим, і кожен громадянин держави має бути спрямованим на досягнення цих цілей державотворення. Наша спільна мова та спільна мета мають створити основу для спільної дії, а все, що поділяє нас, повинно бути відкинуте. Наша державницька позиція має бути рішучою та недолікливою в рамках закону, моралі та культури, і має бути непохитною у відношенні до всього, що протистоїть національним інтересам.

**ВИСНОВОК**

В результаті проведеного дослідження варто зробити наступні висновки.

1. Розглянуто історичні події, що вплинули на формування національного характеру українців. Дослідження національного характеру включає в себе декілька наукових дисциплін: історію, етнологію, соціологію, політологію, соціальну філософію, етнопсихологію та українознавство. Точкою відліку української державності можна вважати другу половину ІХ століття. Споконвіків суспільно-психологічне уявлення про «ми – українці» сприяло об'єднанню української самосвідомості навколо ідеї національного самовизначення: за часи Київської Русі, Козацької доби та періоду національно-визвольних змагань.
2. Досліджено, що геополітичне положення України між Сходом і Заходом, а також тривалі впливи інших країн, включаючи відсутність власної державності протягом багатьох століть, сформували характер сучасного українця. У східних регіонах, де частина населення зазнала русифікації, спостерігаються риси простоти, безпосередності та відвертої чесності. У західних регіонах, де польський вплив був помітнішим, в характері українця присутні елементи подвійних стандартів, обману, підлещування та підлабузництва. Існує й конфлікт у характері українців між їхніми внутрішніми бажаннями та зовнішніми проявами, оскільки, будучи істинними українцями за духом, вони інколи підлаштовують свою поведінку під чужі стереотипи.
3. Проведено дослідження подій початку ХХ століття, які вплинули на формування українського характеру. Події початку ХХ століття мали значний вплив на формування українського характеру і національної ідентичності. Саме тому Українська революція 1917-1921 років була тим чинником, що сприяв національному пробудженню та змінам у свідомості та характері українців. За час революції український народ виявив волю, активність та готовність боротися за свою незалежність.
4. Констатовано, що Друга світова війна була найдеструктивнішим конфліктом в історії, коли учасники війни цинічно порушили міжнародні закони та правила ведення військових дій, не відрізняючи ворога від цивільного населення. Війна принесла такі жахливі явища, як концтабори, Голокост, масове знищення, ліквідація міст і атомні бомбардування. Події тих часів змінили українців, загартувавши їх, підсиливши прагнення до боротьби і ненависті до ворога.
5. Розкрито роль української мови та літератури і їх вплив на формування національного менталітету. Українська мова не лише слугує інструментом для спілкування, але є основним чинником, який об'єднує націю. Вона сприяє єдності і сприяє культурному розвитку національної спільноти. Українська мова відіграє важливу роль у збереженні національної ідентичності та сприяє здоровому духовному та ментальному розвитку. Саме тому мова є потужним засобом посилення національної свідомості.
6. Досліджено особливості впливу культури, традицій та обрядів на розвиток українського народу. Культура, традиції та обряди українського народу відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні українського характеру і національної ідентичності. Ці аспекти віддзеркалюються в способі життя українців і мають глибокий вплив на їхнє світосприйняття та менталітет. Українські обряди і традиції, такі як святкування Різдва, Великодня, а також свята Івана Купала, сприяють збереженню культурної спадщини та формують певні цінності, такі як родинність, гостинність та співчуття. Українське народне мистецтво, таке як вишивка, писанкарство, різьблення та інші види ремесел, відображають багатство культурної спадщини і сприяють розвитку творчості та самовираженню.
7. Розглянуто роль релігії у формуванні національного характеру. У всі часи віровчення було і залишається невід'ємною частиною життя українського народу, впливаючи на формування їхньої етнічної та національної самосвідомості. Релігія виступає ключовим фактором у формуванні культури і має значний вплив на само ідентифікацію української нації. Разом із тим, релігійні аспекти глибоко вплетені в міжнаціональні відносини.
8. Досліджено вплив Помаранчевої революції та Революції гідності на формування національного характеру українців. Помаранчева революція 2004 року була спробою змінити політичну систему та виразити протест проти виборчих фальсифікацій. Вона підняла дух громадянської активності, показавши, що українці готові виступати за свої права та демократичні цінності. Ця революція виховала національну гідність та самосвідомість у багатьох українців. Загалом дві згадані революції підкреслили важливість демократії, прав людини, гідності та національної єдності в українському суспільстві. Вони відкрили нові можливості для розвитку національного характеру та підняли дух нації. Україна продовжує боротися за свої цінності та своє місце в світі, і ці революції лишають незабутній слід в історії нації.
9. Розкрито сучасний стан та перспективи формування національного характеру українців. Вторгнення Росії довело, що українці сильна нація, яка спроможна себе захистити. Ставши єдиним цілим український народ продовжує боротися за свою свободу, національні ідеї, звичаї, традиції, культуру, світле майбутнє. Військовий конфлікт між двома країнами безперечно сприяє формуванню свідомої та обізнаної нації. Попри тривогу і відчуття небезпеки, українці сповнені надією на краще майбутнє для своєї країни та своїх родин, оскільки ціна за свободу і незалежність України шалена – життя вільних і трудолюбивих українців, цвіту нації. Після перемоги України над Росією, національна ідентичність українців отримає сильний мотиваційний стимул для формування політичної нації та високорозвиненої країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антонович В. Б. Три національні типи народні. Київ: Укр. іст. Журнал, 2017 .210 с.
2. Антонов Є. І. На весілля з рушниками. Донецьк: Донбас, 2011. 120 с.
3. Бондаренко О. В. Українська національна ментальність як політична цінність. Запоріжжя: Гуманітарний вісник ЗДІА, 2009. 120 с.
4. Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. Київ: Унісерв, 2000. 191 с.
5. Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ: НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. 2009. 397 с.
6. Боряк О. Україна: етнокультурна мозаїка. Київ: Либідь, 2006. 328 с.
7. Волковський В. Філософська думка та науковий доробок Дмитра Чижевського. Електронний ресурс. URL: <https://www.religion.in.ua/main/history/27908-filosofska-dumka-tanaukovij-dorobok-dmitra-chizhevskogo.html>. (дата звернення 10.10.2023)
8. Гетьманчук М. П. Теоретико-методологічні аспекти вивчення особливостей формування національної ідентичності. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 244 с.
9. Дембіцький С. Українське суспільство в умовах війни. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.
10. Жулай В. Етнос та нація в глобальному світі. Київ: Український центр духовної культури, 2005. 328 с.
11. Історико-політичні проблеми сучасного світу. Чернівці: Рута, 2020. 358 с.
12. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія Філологічна. Випуск 17. Камянець-Подільський. 2020. Електронний ресурс. URL: http://webcache.googleusercontent./search?q=cach e:v9xpToyfvdAJ:elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123 456789/110+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (дата звернення 15.10.2023)
13. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. Київ: 2005. 116 с.
14. Кісь Р. Аспекти національної ідеї. Київ: 1997. 27 с.
15. Кошетар У.П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900–1939 рр.). Київ: МАУП, 2005. 128 с.
16. Коваль І. М. Правовий зміст менталітету. Львів: Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2015. 140 с.
17. Ковальська-Павелко І. М. Історична пам’ять як ментальний простір. Харків: Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2017. 350 с.
18. Козлова О. М. Вплив ментальності на формування політичної культури українства. Київ: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. 360 с.
19. Потульницький В. А. Теорія української політології. Київ: Либідь, 1992. 192 с.
20. Приходько Г. В. Відображення традицій виховання статі дітей у текстах українського фольклору ХІХ – початку ХХ столітті. Хмельницький : ХГПА, 2013. 610 с.
21. Реєнт О. Християнство і національна ідея. Київ: «Богдана», 1997. 115 с.
22. Римаренко Ю. І. Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ: Довіра: Генеза, 1996. 942 с.
23. Фадеєв В. Соціокультурна ідентичність в умовах суспільних трансформацій: методологічні засади дослідження. Київ: Український центр духовної культури, 2005. 328 с.