Чупрій Л.В. канд. філос.наук, доцент

**Гуманітарна складова політики національної безпеки Української держави.**

На сучасному етапі розвитку Української держави дуже актуальним є питання захисту національних інтересів України через реалізацію **стратегічних пріоритетів політики національної безпеки,** спрямованих на досягнення стабільності та консолідації українського суспільства.

Основними завданнями системи **національної безпеки** України є досягнення **національної єдності**шляхом подолання як об'єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина***.***

У сучасному науковому дискурсі гуманітарні аспекти безпеки визначаються як проблеми збереження людської особистості за руйнації традиційних культурних норм і цінностей і водночас важлива умова збереження самобутності народу.

Саме певний набір світоглядно-ціннісних орієнтацій є соціокультурною основою сфери забезпечення безпеки суспільства і лежить в основі формування загальнонаціональної ідентичності, як одного з основних консолідуючих та інтегруючих суспільство чинників.

збереження духовно-релігійної, культурної та громадянської самоідентифікації українського народу, формування національної самосвідомості українського суспільства Одним з головних шляхів реалізації цих завдань є формування *ефективної гуманітарної політики держави*, спрямованої на через підтримку національної культури, подолання дуалізму історичної пам’яті, збереження і популяризацію історико-культурної спадщини, формування потужного національного інформаційного простору тощо.

Самоідентифікація українського народу є неможливою без універсальної ціннісної системи, що спирається на вищі духовні та моральні засади. Саме духовні цінності, функціонуючи як специфічні сенсоутворюючі джерела існування людини та серцевина механізму самоорганізації безпеки суспільства набувають значення важливого чинника соціально-політичної стабільності держави та стають провідними критеріями її сталого просування.

У своєму виступі на засіданні Громадської гуманітарної ради у травні 2010 року Президент України Віктор Янукович чітко визначив основні аспекти гуманітарної політики, відмічаючи, що в першу чергу потрібно прагнути до економічної підтримки культурної індустрії (видавничої справи, кінематографа, засобів масової інформації) та ефективного захисту культурної спадщини – як матеріальної, так і духовної.

Президент також підкреслив, що Україна не може стояти осторонь таких світових тенденцій, як глобалізація та інтенсивний розвиток інформаційних технологій. Тому гуманітарна політика держави має бути зорієнтованою як на внутрішній простір, так і на зовнішнє сприйняття. Однак розвиток культурної індустрії не повинен означати заміну естетичних цінностей на комерційні, а національної культури – на масову культуру.

Аналізуючи шляхи реалізації гуманітарної політики української держави, ми повинні в першу чергу орієнтуватися на такі напрями:

* формування національної самосвідомості українського суспільства через підтримку національної культури (зокрема через всебічний розвиток української мови та підтримку мов національних меншин);
* розвиток вітчизняного мистецтва, кіноіндуістрії, книгодрукування тощо;
* формування історичної пам’яті, збереження і популяризацію історико-культурної спадщини;
* активізація інноваційних процесів в освітній, науково-технологічній галузях;
* захист національного інформаційного простору;
* створення умов для гармонізації релігійно-конфесійних відносин.

Одним із напрямків реалізації гуманітарної політики держави є *дослідження стану збереження і популяризації історико-культурної спадщини.* Наша держава є однією із провідних країн Європи за кількістю об’єктів історико-культурної спадщини (близько 140000 – це майже в 2,5 рази більше, ніж у Польщі ). Але на жаль цей потужний культурний потенціал не використовується повною мірою, в зв’язку з наявністю ряду значних проблем в даній галузі. На сьогодні слід відмітити досить низький рівень державного менеджменту у сфері охорони та збереження культурних об’єктів, у просуванні культурно-рекреаційного бренду національної спадщини. Причиною тому слугує інерція адміністративного управління, брак актуальних інформаційних й інтелектуальних технологій і в значній мірі недостатність відповідного фінансування галузі. Внаслідок браку коштів реставрація та ремонт пам’яток проводились в недостатніх обсягах, тому нині до 50-70% об’єктів історичної культурної спадщини в багатьох регіонах України мають незадовільний технічний стан, до 10 % - аварійні. Приблизно 300 пам’яток національного значення потребують ремонтно-реставраційних або консерваційних робіт. З двадцяти тисяч пам’яток архітектури та містобудування кожна десята пам’ятка потребує негайного втручання реставраторів. Близько мільйона одиниць зберігання музейних цінностей на сьогодні також потребують реставраційних робіт

**Одними з головних соціальних інституцій, які повинні сприяти формуванню** духовних та моральних засад українського суспільства є релігійні організації. **В цьому контексті ми виділяємо поняття релігійної безпеки як важливої складової системи національної безпеки держави. Релігійна безпека повинна бути спрямована на захист**життєво важливих духовно-релігійних інтересів українського суспільства (особи, груп віруючих, держави) від внутрішніх загроз і зовнішнього втручання і сприяти забезпеченню своїм громадянам права і можливості задовольняти свої духовні потреби на умовах рівності для всіх соціальних, національних, конфесійних груп населення.

В цьому контексті гуманітарна безпека держави повинна бути спрямована на захист факторів, що забезпечують збереження та розвиток культурної самобутності української нації. Це завдання є одним з основних напрямків гуманітарної політики держави.

У своєму виступі на засіданні Громадської гуманітарної ради у травні 2010 року Президент України Віктор Янукович чітко визначив основні аспекти гуманітарної політики, відмічаючи, що в першу чергу потрібно прагнути до економічної підтримки культурної індустрії (видавничої справи, кінематографа, засобів масової інформації) та ефективного захисту культурної спадщини – як матеріальної, так і духовної.

Президент також підкреслив, що Україна не може стояти осторонь таких світових тенденцій, як глобалізація та інтенсивний розвиток інформаційних технологій. Тому гуманітарна політика держави має бути зорієнтованою як на внутрішній простір, так і на зовнішнє сприйняття. Однак розвиток культурної індустрії не повинен означати заміну естетичних цінностей на комерційні, а національної культури – на масову культуру.

В стратегії Національної безпеки України чітко зазначається, що ***стратегічними пріоритетами політики національної безпеки є досягнення національної єдності та консолідації суспільства***шляхом подолання як об'єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина.