**ДОКТРИНА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПАТРІОТИЗМУ**

*ЧАБАНЕНКО К. 20С, факультету цивільного захисту*

*НК – Ольга Дулгерова к. і. н., доцент*

*Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України*

Доктрина конституційного патріотизму представляє собою комплексне та багатогранне поняття, яке відіграє ключову роль у формуванні сучасної української державності та громадянського суспільства. Витоки даної концепції сягають глибин філософської та політичної думки, але особливої актуальності вона набула в контексті розбудови незалежної України. Конституційний патріотизм передбачає глибоку відданість громадян основному закону держави - Конституції, а також цінностям і принципам, які вона втілює. На відміну від етнічного чи культурного патріотизму, конституційний патріотизм ґрунтується на раціональному усвідомленні важливості конституційного ладу для забезпечення прав і свобод кожного члена суспільства.

У контексті української мови професійного спрямування розуміння доктрини конституційного патріотизму набуває особливого значення. Мова як ключовий елемент національної ідентичності стає інструментом вираження конституційних цінностей та ідеалів. Професійна комунікація, зокрема у сферах права, державного управління, освіти та журналістики, має відображати принципи конституційного патріотизму, сприяючи формуванню громадянської свідомості та правової культури суспільства. Розвиток доктрини конституційного патріотизму в Україні тісно пов'язаний з процесами демократизації та європейської інтеграції. Утвердження верховенства права, поваги до прав людини, плюралізму думок та інших демократичних цінностей стає основою для формування нової політичної культури, в якій конституція сприймається не просто як юридичний документ, а як втілення суспільного договору та національних прагнень [2, c. 31].

Мовний аспект конституційного патріотизму проявляється у використанні української мови як державної у всіх сферах суспільного життя, включаючи професійну діяльність. Водночас, доктрина передбачає повагу до мовних прав національних меншин, що відображено у відповідних конституційних положеннях. Таким чином, мовна політика стає інструментом реалізації принципів конституційного патріотизму, сприяючи консолідації суспільства навколо спільних цінностей при збереженні культурного різноманіття.

Впровадження доктрини конституційного патріотизму у професійну сферу вимагає розробки спеціальної термінології, здатної адекватно відобразити складні правові та політичні концепції українською мовою. Мова професійного спрямування має не лише забезпечувати ефективну комунікацію між фахівцями, але й сприяти поширенню конституційних цінностей серед широких верств населення. Це ставить перед лінгвістами, юристами та фахівцями з державного управління завдання розвитку української мови як інструменту демократичного врядування та громадянської освіти. Конституційний патріотизм також передбачає активну участь громадян у суспільно-політичному житті країни, що вимагає розвитку навичок аргументації, ведення дискусій та публічних виступів українською мовою. Професійна мовна підготовка має включати опанування риторичних прийомів, здатність формулювати та відстоювати свою позицію з урахуванням конституційних принципів та цінностей. Це сприяє формуванню культури демократичного діалогу та консенсусу в суспільстві. Доктрина конституційного патріотизму також впливає на розвиток юридичної мови та термінології. Інтерпретація конституційних норм, розробка законопроектів та юридичних документів мають відображати дух конституції та сприяти утвердженню конституційних цінностей. Це вимагає від юристів та законодавців глибокого розуміння не лише букви, але й духу основного закону, а також здатності точно та зрозуміло формулювати правові норми українською мовою [3, c. 82].

У сфері освіти доктрина конституційного патріотизму реалізується через впровадження громадянської освіти та виховання правової культури. Мова професійного спрямування у педагогічній діяльності має сприяти формуванню у молодого покоління розуміння ролі конституції у забезпеченні прав і свобод громадян, а також відповідальності за дотримання конституційних норм. Це вимагає розробки спеціальних навчальних матеріалів, методик викладання та оцінювання, які б ефективно передавали складні конституційні концепції доступною мовою. Журналістика та медіа-сфера також відіграють ключову роль у просуванні ідей конституційного патріотизму. Професійна мова журналістів має сприяти об'єктивному висвітленню суспільно-політичних процесів, роз'ясненню конституційних прав та обов'язків громадян, формуванню критичного мислення та активної громадянської позиції. Це вимагає від журналістів не лише володіння професійною термінологією, але й здатності аналізувати та інтерпретувати складні політичні та правові явища у контексті конституційних цінностей [4, c. 59].

Розвиток доктрини конституційного патріотизму в Україні стикається з певними викликами, пов'язаними з історичним досвідом, культурними особливостями та геополітичною ситуацією. Подолання цих викликів вимагає системного підходу до формування громадянської ідентичності, заснованої на конституційних цінностях [1, c. 15]. Мова професійного спрямування має відігравати ключову роль у цьому процесі, забезпечуючи ефективну комунікацію між різними соціальними групами та інститутами, сприяючи формуванню спільного розуміння конституційних принципів та їх значення для розвитку держави і суспільства. Доктрина конституційного патріотизму є фундаментальним елементом розбудови сучасної української держави та громадянського суспільства. Її реалізація через призму української мови професійного спрямування відкриває широкі можливості для консолідації суспільства, утвердження демократичних цінностей та забезпечення сталого розвитку країни. Подальший розвиток та впровадження цієї доктрини вимагає спільних зусиль науковців, освітян, правників, політиків та громадських діячів, спрямованих на формування нової політичної культури, заснованої на повазі до конституції та верховенства права.

**СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**

1. Артюшенко О. М. Патріотизм - це феномен чи самосвідомість нації?. *Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія*. 2018. № 1 (11). С. 13–18.

2. Мудраков В. В. Методологічно-ціннісні аспекти дослідження ідентичності. особливості філософського визначення патріотизму. *Epistemological studies in philosophy social and political sciences*. 2021. Т. 4, № 1. С. 29–37. URL: <https://doi.org/10.15421/342104>.

3. Шкребтієнко Л. П. Феномен поняття "патріотизм": сутність та характеристика. *Вісник Київського інституту бізнесу та технологій*. 2015. Вип. № 2 (27). С. 81–82.

4. Markova O. Internal Structuringh of the Concept Patriotism: Metaphorical Models. *Fìlologìčnì traktati*. 2019. Vol. 11, no. 2. P. 56–63. URL: [https://doi.org/10.21272/ftrk.2019.11(2)-6](https://doi.org/10.21272/ftrk.2019.11%282%29-6)