**Temat: Pojęcie narodu, świadomość narodowa i tożsamość narodowa.**

**Naród** – jest ukształtowaną społecznie grupą społeczną zwykle zamieszkującą w zwarty sposób określone terytorium, posiadającą własną kulturę i język, połączoną więziami ekonomicznymi oraz silnie odczuwanymi związkami emocjonalnymi, wynikającymi z poczucia przynależności do wspólnoty.

**Naród jest:**

- wspólnotą historyczną – wspólnotą posiadającą wspólną przeszłość, tradycje i poczucie więzi

- wspólnotą terytorialną i etniczną – więzi ekonomiczne są związane ze wspólnym gospodarowaniem na pewnym obszarze, a wspólnota terytorialna z faktem zamieszkiwania określonego terytorium

- wspólnotą polityczną – grupą społeczną podporządkowaną tej samej władzy politycznej, która tworzy państwo. Państwo strzeże odrębności wyrażonej poprzez język, wiarę, obyczaje (kulturę)

- wspólnotą psychiczną – wspólnota, która chce być razem, odczuwa silna więź psychiczną, jest przywiązana do narodu i chce poświęcić dla niego rzeczy cenne , nawet życie.

**Cechy narodu:**

- wspólny język ojczysty

- wspólne terytorium narodowe

-wspólnota więzi kulturowych – wspólna literatura piękna, sztuka i muzyka

- świadomość narodowa - poczucie tożsamości narodowej i odrębności od innych narodów.

**Czynniki narodowotwórcze**

- terytorium – ludność zamieszkującą dane terytorium wiążą wspólne losy historyczne, które mają wpływ na kształtowanie się narodu. O kształcie terytorium decydują czynniki geograficzne i stosunki z sąsiadami. Naród jest emocjonalnie związany z obszarem, na którym powstał.

- język – większość narodów wykształciła się z plemion posługujących się jednym językiem. Język jednoczy członków narodu, pozwala im się identyfikować i jest nośnikiem pamięci zbiorowej (mitów, legend, podań).

- więzy krwi (wspólnota pochodzenia) – członkowie narodu mają te same pochodzenie etniczne – wywodzą się od wspólnoty plemiennej połączonej więzami krwi.

- kultura – podobne tradycje i obyczaje symbole narodowe – świadczą o istnieniu narodu i państwa , są czynnikiem łączącym wspólnotę narodową, mają wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej. Nawiązują najczęściej do tradycji historycznej państwa i narodu

- świadomość narodowa – poczucie przynależności do narodu i kojarzenie swoich losów osobistych z losami narodu. Istnieniu świadomości narodowej towarzyszy założenie, że większość jednostek stanowiących dany naród podziela te same wierzenia, przekonania i cele.

**Postawy wobec narodu**

- patriotyzm – postawa umiłowania własnej Ojczyzny, wypełniania wszelkich obowiązków narzucanych przez konstytucję obywatelowi, stawiania dobra kraju ponad własny interes, szacunku i tolerancji wobec innych narodów.

- nacjonalizm – postawa umiłowania własnego narodu i uznawania go za wartość najwyższą, postawa stawiająca interesy własnego narodu ponad inne.

- ksenofobia – strach przed tym co obce; postawę wynikającą z tego strachu cechuje niechęć wobec innych narodów, ras, grup etnicznych czy religijnych, która przeradza się we wrogość i nienawiść wobec nich.

- szowinizm – postawa bezkrytycznego stosunku do własnego narodu, niedostrzegania jego wad i wyolbrzymianiu zalet; pogarda i nienawiść wobec innych narodów. Szowinizm jest często cechą narodów dążących do ekspansji terytorialnej.

- rasizm – teoria zgodnie z którą wartość człowieka zależy od jego rasy (koloru skóry); z nią łączy się postawa przekonania o wyższości własnej rasy i nienawiść, pogarda do ludzi innej rasy.

- kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest cały świat, zasady organizacji państw są przestarzałe; postawa oparta na podkreślaniu swej wspólnoty z innymi narodami i krajami świata, przy biernym, a często niechętnym stosunku do swojego narodu i własnej ojczyzny.