**УДК 159.9**

**ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ**

Кузьменко О., НУЦЗ України

НК – Фільчук І.Ю., викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах НУЦЗ України

На сьогоднішній день тема гендеру досить поширена та актуальна, а тому вбачаємо нагальність розкриття проблематики агресивності саме в аспекті гендерних особливостей. Дослідження гендерних особливостей агресивності особистості є актуальною темою тим, що може допомогти розуміти, які чинники впливають на виявлення агресивності і в чому саме особливості гендерного прояву даного феномену. Аналіз гендерних відмінностей може вести до більш ефективних стратегій управління агресією та розвитку психологічної підтримки серед представників різного гендеру.

В своїй роботі ми притримуємося визначення агресивності як стабільної характеристики суб'єкта, що відображає його схильність до поведінки, мета якої – завдати шкоди навколишньому середовищу [2].

Агресивність беззаперечно є невід’ємною частиною життя людини та суспільства, забезпечуючи її виживання.

Говорячи ж про особливості гендерного проживання агресивності, ураховуючи результати теоретичного аналізу, відмітимо, що чоловіки демонструють вищі рівні прямої та фізичної агресії, а жінки – непрямої і вербальної. Загалом чоловічій статі притаманна схильність до фізичного насильства, водночас жінки частіше використовують його психологічний варіант, якому властивим є прояв непрямої вербальної агресії.

Окрім того, в деяких джерелах говориться про те, що особи з маскулінним типом обирають здебільшого фізичну, непряму, а також вербальну агресії та негативізм, а особи з фемінним типом – вербальний та непрямий прояв агресії й негативізм.

В підтвердження отриманих результатів доцільним буде згадати роботу О.А. Матвєєвої, в якій узагальнено дослідження А. Фродо та Дж. Маколей, які притримуються думки стосовно того, що жінки схильні до агресії на рівні з чоловіками за умови, якщо відчувають себе вільними від відповідальності чи оцінюють свої дії як справедливі [1].

Таким чином, відмітимо, що в цілому представникам маскулінного типу притаманна в більшій мірі здатність застосувати силу, дати відсіч, коли це стосується захисту власних прав чи кордонів, а володарі фемінного типу характеризуються здебільшого вираженим достатнім рівнем агресивності, так як і особи з андрогінним типом.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Матвєєва О.А. Гендерні особливості агресивної поведінки у працівників слідчих підрозділів. Юридична психологія. 2016. № 2 (19). С. 139-146.

2. Шевченко А.А., Селюкова Т.В. Особливості видів агресивної поведінки у курсантів та студентів НУЦЗУ з різним рівнем локусу контролю. Особистість, суспільство, закон. Харків, 2021. С. 141-143.