**МОВА І КУЛЬТУРА ЕТНОСУ**

Юрченко Любов Іванівна

Гонтаренко Людмила Олександрівна

доктор філософських наук, професор,

**Національний університет цивільного захисту України**

7733153@ukr.net

кандидат психологічних наук, доцент,

**Національний університет цивільного захисту України**

lgontarenko910@gmail.com

Культура як відображення соціальної дійсності опинилася в центрі глобального дискурсу. Це справедливо можна віднести і до сфери філософсько-лінгвістичної. Сучасні процеси глобалізації мають суттєвий та неоднозначний вплив на формування нової «білінгвільної» картини світу, коли існує альтернатива мовного вибору. Знання іноземних мов продиктоване часом та стає умовою підвищення професіоналізму, можливості працевлаштування, міграції, ефективності користування інтернетом, ознайомлення з досягненнями культури інших народів та навіть просто виживання в умовах економічної та екологічної криз.

У цьому аспекті інформаційна та комунікаційна компетентність суб'єкта є неодмінною умовою його вдосконалення на даному етапі розвитку культури, яка знаходить своє безпосереднє виявлення у сфері мислення та мови. Тому актуальність теми дослідження зумовлена природною необхідністю осмислення ролі мовної комунікації в епоху глобалізації на тлі світових економічних та екологічних криз, коли формується нова мовна картина світу, нова людина та нова якість її життя.

У сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях на передній план виходять когнітивні, лінгвістичні проблеми, пов'язані з цілісним аналізом знаків як засобів комунікації та мовної здатності людини до передачі інформації. Класичні проблеми мови та мислення послужили проміжною ланкою між лінгвістикою, філософією та соціально-гуманітарними науками, відкриваючи нові перспективи глобального дискурсу. Цікавою є концепція Б. Уорфа про вплив мови на мислення, названа теорією «лінгвістичної відносності», відповідно до якої люди значною мірою перебувають під впливом конкретної мови, яка є засобом спілкування для даного суспільства [Whorf B., 2012]. К.Г. Юнг, досліджуючи підсвідомість, розрізняє свідомий і підсвідомий аспекти мислення, звертає увагу до роль слова як символу передачі повідомлення, що має сенс лише за взаємному розумінні співрозмовників [Carl Jung, 2023]. Заслуговує на увагу лінгвофілософська концепція В. Гумбольдта, згідно з якою мова є не продуктом діяльності, а самою діяльністю, що виражає «глибинний дух народу». Отже виникає напрямок генеративної лінгвістики, тобто. лінгвістики, що породжує [Humboldt Wilhelm, 2022].

Загалом питанням мови, культури, глобалізації присвячено велику кількість робіт. Однак значення мови у нашому мінливому світі в епоху глобалізації визначено явно недостатньо. Мета даного дослідження полягає в тому, щоб з'ясувати, в чому полягає і як проявляється культурно-інтегруюча роль логіко-мовного аспекту комунікації в епоху глобалізації на тлі загальної еколого-економічної кризи.

Кожному мовному акту обов'язково передує певна логічна форма, основу якої становить поняття. Логічна проблема полягає в тому, щоб навчити людину свідомо застосовувати закони та форми мислення і на основі цього краще відчувати та орієнтуватися у мисленево-мовному просторі.

Між поняттями мови є численні перехресні зв'язки, які задаються безліччю всіх висловлювань, куди входять дані поняття. У традиційній логіці, коли говорять про поняття, вказують на дві функції поняття: служити елементом думки, тобто способом формування думки, і в той же час концентрувати в собі вже наявні думки, знання про предмет. Мовний об'єкт (слово), що виражає поняття, використовується як елемент для побудови моделі дійсності та асоціюється з усіма моделями, в яких він бере участь.

Проблема взаємодії мови, мислення та культури у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях має фундаментальне значення. Мова екоадаптаційно пов'язана з усіма сферами культури, опиняючись таким самим багатогранним у своїх проявах феноменом, як і сама культура. Людство живе у світі культури так само, як живе в біосфері, невіддільне від неї, як невіддільне від соціального та екологічного середовища. Тому закономірним стало посилення у ХХІ столітті антропологічної домінанти з усвідомленням те, що людина як вища цінність, а й єдина істота, здатне прийняти відповідальність життя на планеті.

Лінгвістичний парадигмальний поворот у гуманітарних науках сучасності позначив взаємодію мислення, мови та культури. Початок третього тисячоліття ознаменувався ще більш пильним інтересом до цього процесу, який об'єктивно пов'язаний з такими прикметами глобалізації, як відродження етнічних культур, міжкультурна комунікація та водночас наростання еколого-економічних проблем, різке скорочення живих мов, що веде до згортання мовних картин [1-8].

Проблема мови та культури є найважливішою проблемою людського буття. Оскільки мова неможлива без мислення, як і мислення без мови, то дискурс слід досліджувати в рамках тріади «мислення – мова – культура». Жоден із цих трьох компонентів не може функціонувати без двох останніх. Наявність цієї тріади є необхідною умовою формування картини світу. А оскільки така побудова можлива лише за наявності комунікативних відносин між людьми, то провідну культурно-інтегруючу роль у цьому процесі відіграє мова, зокрема її базова понятійна частина. Дискурс, будучи продуктом культури, сам постає як фактор, який впливає на розвиток та трансляцію культури, оскільки розуміння себе можливе лише через розуміння інших народів.

Сучасний дискурс є необхідною та загальною умовою життєдіяльності людини та однією з фундаментальних основ існування суспільства. Він здійснюється на міжнаціональному, міжетнічному та інших рівнях, що веде до полілогу культур. Ця тенденція особливо помітна в епоху глобалізації та породжених нею економічних та екологічних проблем.

Глобалізаційний дискурс, безперечно, сприяє зближенню народів, розмиванню кордонів; найчастіше веде до культурної одноманітності чи верховенства однієї культури над іншими. Однак кожен етнос має своє минуле, традиції, закріплені в мисленні, в його мовному відображенні. Втрата будь-якої ланки глобалізаційного дискурсу – це не тільки зникнення слідів історії, способу життя, а й мислення та розвитку людської свідомості та культури в цілому. Знищення національного різноманіття веде до культурного зубожіння, до етичного здичавіння. У світі дедалі помітніші тенденції боротьби за збереження унікальності національних культур.

Не можна ігнорувати і те що, що саме культурне різноманіття дає можливість створювати і поширювати широкий спектр високоякісних творів культури. Важливо, що комунікативна культура припускає загальне розуміння, єдність світоглядних установок, поглядів щодо ключових еколого-економічних міжнародних проблем.

Викликає зацікавленість глибинна архетонічна залежність процесу глобалізації стану мови. Очевидно не можна вважати, що система логічних понять формує фізичну реальність, але вона проектує цю реальність у соціум, встановлюючи образ всесвіту. Система логічних понять у мові є своєрідним метафізичним кодом фізичної, матеріальної реальності. Передумовою кожної мови є певний спосіб сприйняття та кодування світу за допомогою логічних понять.

Поняття, що виражаються у мові, складаються в цілісну систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка засвоюється всіма носіями даної мови. Саме система логічних понять формує і модель мислення, а отже, і поведінки кожного зі своїх носіїв. Отже, логічні поняття мови глобалізації призводять своїх носіїв до єдиного стандарту мислення та поведінки. Виходить, що глобалізація не може бути здійснена повністю доти, доки всі ті, хто залучений у поле активної дії цього процесу, не почнуть користуватися єдиною системою логічних понять.

Мова є метафізичним кодом вираження фізичної реальності у свідомості суб'єкта–носія. Будучи процесом передусім соціальним, а чи не фізичним, глобалізація постає стосовно фізичної реальності, як явище метафізичне, стаючи свого роду філософським поняттям у певному соціумі, який формується саме мовою. Отже, глобалізація є породженням мови та явищем насамперед мовним.

Мова ж – це система чітко встановлених понять, які знаходяться у чітко визначеному співвідношенні один з одним: предметів, явищ, ознак, дій та ін.

Якщо мова формує у своїх носіїв стандартний модус мислення, а цей модус формує стандартну модель поведінки, то й соціальні процеси формуються саме мовою та виникають усередині мови як метафізичні ідеї, що експліціруються через соціальну реальність у реальність фізичну.

Отже, соціальні еколого-економічні процеси є до певної міри породженнями мовних процесів. З іншого боку, якщо глобалізація має на меті приведення всього світу до єдиного стандарту, то вона не може бути остаточно здійснена без єдиної універсальної, глобальної мови. Чи можлива така ситуація? Покаже час. Сучасні соціолінгвістичні дослідження не дають однозначної відповіді на це питання. Натомість із упевненістю можна стверджувати, що кожна епоха має свою мову та властиві їй специфічні можливості дискурсу. У періоди, коли руйнується діалог епох, проблема розуміння завжди актуалізується, що спостерігається під час глобалізації. Комунікативна взаємодія мов і культур веде не лише до інформаційного обміну, що спостерігається на даному етапі глобалізації, але й до рівноправного діалогу (полілогу) культур у майбутньому для спільного вирішення еколого-економічних проблем.

Список використаних джерел.

1. Бистрицький Євген, Пролеєв Сергій, Зимовець Роман. Комунікація і культура в ґлобальному світі. 2020. Харків. Дух і літера, 416 с.
2. Бреславець, Н. О. Категорії лінгвістики тексту та їх функції при вивченні іноземних мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов, 2021. С. 19–31. <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series9.2021.21.02>.
3. Шинкарук В. , Салата Х., Данилова Т. Міф як феномен культури. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №4, 2018 , С. 17–22.
4. Яремчук Ф. Мовна картина світу — концептуальна картина світу — художня картина світу: параметричні ознаки й характер співвідношення. Університет імені Адама Міцкевича, Познань — Польща, studia ukrainica posnaniensia, vol. VIІІ/1: 2020, pp. 69–76.
5. Carl Jung and the Rebirth of the Soul: A New Myth for the 21st Century Kindle Edition , January 29, 2023, 148 p. https://www.amazon.com/Carl-Jung-Rebirth-Soul-Century-book/dp/B0BTD9P56X?asin=B0BTD9P56X&revision
6. Humboldt Wilhelm von. Language and Culture Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022, <https://plato.stanford.edu/entries/wilhelm-humboldt/>
7. Logical structure of linguistic theory. Stephen R. Anderson Language Volume. 84, No. 4 (December 2008), Posted by: Linguistic Society of America pp. 795–814
8. Philosophy of Symbolic Forms, Volume 3, 1st Edition Publisher: Routledge; February 2023, р. 644., [https://doi.org/10.4324/9780429284922](https://doi.org/10.4324/9780429284922%22%20%5Ct%20%22_blank)
9. Whorf, B. (2012). Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. : 2012 г. 448p. <https://www.jstor.org/stable>.