ლექცია 2

Tanamedrove msoflioSi nacionalizmi erT-erT yvelaze gavlenian da angariSgasawev Zalad miiCneva. me-19 saukunidan dRemde man saerTaSoriso sistemaSi revoluciuri cvlilebebi ganapiroba – gansakuTrebuli wvlili Seitana eri-saxelmwifoebis formirebaSi, centraluri da aRmosavleT evropuli imperiebis rRvevaSi, meore msoflio omis gaCaRebasa da sami komunisturi saxelmwifos - sabWoTa kavSiris, iugoslaviisa da Cexoslovakiis - daSlaSi. nacionalizmis fenomenis siZlieresa da gavlenaze miuTiTebs is faqti, rom gasuli saukunis miwuruls, didi politikuri transformaciis periodSi, bevrma politikosma da sazogado moRvawem daiviwya Tavisi komunisturi, internacionaluri warsuli da mxurvale nacionalistad mogvevlina. ukanasknel wlebSi, liberalur-demokratiul dasavleTSic ki, nacionalisturi ideologiis matarebeli politikuri gaerTianebebi gansakuTrebuli eleqtoraluri warmatebiT sargebloben. aRniSnulidan gamomdinare, bolo periodSi dasavlur (da ara mxolod dasavlur) samecniero wreebSi nacionalizmis da masTan dakavSirebuli sakiTxebis Seswavla gansakuTrebiT mniSvnelovani gaxda. maikl heCters Tu davesexebiT, gaCnda nacionalizmis problemisadmi miZRvnili statiebisa da wignebis „mTeli mTebi“ (heCteri 2007: 25).

mkvlevarTa didi nawili nacionalizms ukavSirebs bevr erTmaneTisagan gansxvavebul faqtsa Tu movlenas, magaliTad, erTi mxriv, safrangeTis revolucias da, meore mxriv, Tanamedrove epoqisTvis damaxasiaTebel eTnikur wmendas, Zaladobas, samxedro danaSaulebs da sxva. aseTi mravalferovneba naTlad aCvenebs am fenomenis kompleqsurobas da misi Seswavlis sirTules. nacionalizmi ambivalenturobiT da winaaRmdegobriobiT xasiaTdeba. erTi mxriv, igi asocirdeba militarizmTan, SovinizmTan, omTan, iracionalizmTan, homogenizaciasTan, Zaladobriv asimilaciasTan, qsenofobiasTan, eTnikur wmendasTan, xolo meore mxriv, nacionalizmis fenomeni ukavSirdeba demokratias, TviTgamorkvevas, politikur legitimurobas, socialur integracias, solidarobas, Rirsebas, identobas, kulturul aRorZinebas, moqalaqeobas, liberalizms. igi aerTianebs erTmaneTisagan radikalurad gansxvavebul da xSirad urTierTsawinaaRmdego movlenebs, rac, Tavis mxriv, iwvevs konceptualur orazrovnebas nacionalizmis Sefasebisas. misi daxasiaTeba da Sefaseba damokidebulia imaze, Tu ras vgulisxmobT terminSi “nacionalizmi” (Brubaker 2006: 132).

rTulad gansasazRvria eris cnebac, romelTan dakavSirebiT bevri gansxvavebuli da urTierTsawinaaRmdego mosazreba arsebobs. me-19 saukuneSi moRvawe britaneli eseistis valter bajeTis sityviT, “ra aris eri, Cven viciT mxolod manam, sanam amis Sesaxeb rames gvkiTxaven” (Bagehot 1972: 20). bajeTi me-19 saukuneSi, erebisa da nacionalizmis Camoyalibebis epoqaSi cxovrobda, rodesac mxolod fexs ikidebda am problemebisadmi mecnieruli interesi. dRes, me-20 saukuneSi (gansakuTrebiT mis miwuruls) ganviTarebuli mravalferovani da tragikuli procesebis fonze, romelTa ZiriTadi aqtorebi swored erebi da eTnikuri jgufebi iyvnen, eris/naciis cnebis miRebuli da farTod gaziarebuli definiciis migneba mniSvnelovnad garTulda.

miuxedavad aRniSnulisa, samecniero literaturaSi vxvdebiT erisa da nacionalizmis cnebaTa klasifikaciis garkveul mcdelobebs. naSromis Sesavalsa da Teoriul nawilSi SevecdebiT mimovixiloT nacionalizmis kvlevis ZiriTadi tendenciebi, maTi dinamika da is midgomebi, romlebic aprobirebulia akademiur sivrceSi. aseve SemogTavazebT kvlevis farglebSi gamoyenebuli terminebis samuSao gansazRvrebebs, rac gansakuTrebiT mniSvnelovania definiciaTa siuxvis, mravalferovnebisa da ambivalenturobis fonze.

meore msoflio omis Semdeg Camoyalibebulma saerTaSoriso sistemam msoflio or nawilad gahyo da ideologiuri dapirispirebis reJimSi gadaiyvana. “socialistur banaksa” da “Tavisufal samyaros” Soris winaaRmdegobam, TiTqos, Seasusta nacionalizmis roli da mniSvneloba me-20 saukunis meore naxevarSi. Tumca, internacionalisturi ritorika moCvenebiT xasiaTs atarebda da mxolod niRbavda sazogadoebebSi arsebul Zlier nacionalisturi ganwyobebs (Dieckhpff & Jaffrelot 2005: 1). aRniSnul mosazrebas adasturebs is faqti, rom civi omis dasrulebasa da komunisturi ideologiis kraxSi mniSvnelovani roli swored nacionalurma erTobebma iTamaSes. benediqt andersoni nacionalizms “marqsizmis erozias” uwodebs da miiCnevs, rom es is fenomenia, romelsac mZlavrma internacionalisturma ideologiamac ki veraferi mouxerxa. bipolaruli msoflios mosalodnelze swrafma rRvevam radikalurad Secvala saerTaSoriso sistema da naTlad aCvena nacionalizmis orsaxovani buneba – erovnul erTobebze dafuZnebuli damoukidebeli da suverenuli saxelmwifoebis Camoyalibebisa da xaverdovani transformaciis paralelurad, msoflios sxvadasxva wertilSi sisxlismRvreli eTnopolitikuri konfliqtebi gaCaRda. magaliTad, Tu, erTi mxriv, berlinis kedlis dangreva, germaneli eris konsolidacia, baltiispireTis qveynebis liberalizacia Tavisuflebisa da demokratiis namdvil zeimad iqca, meore mxriv, kavkasiasa da balkaneTSi radikalurma nacionalurma moZraobebma uzarmazari msxverpli, axlad warmoqmnil saxelmwifoTa teritoriuli mTlianobis darRveva, eTnikuri wmenda da samoqalaqo dapirispirebebi gamoiwvia.

saqarTvelo im qveynebis ricxvSia, romlebsac damoukideblobis gariJraJze radikalurma eTnikurma nacionalizmma mZime problemebi Seuqmna da politikuri, socialuri da teritoriuli dezintegracia ganapiroba. Sesabamisad, sazogadoebis ganviTarebis dRevandel etapze gansakuTrebiT mniSvnelovania eris mSeneblobis kuTxiT saqarTvelos gamocdilebis Seswavla da kritikuli analizi.

nacionalizmis, rogorc akademiuri kvlevis obieqtisadmi, ZiriTadad, ori saxis midgoma arsebobs: pirvel SemTxvevaSi, mkvlevarTa interesis sagans warmoadgens misi roli damoukidebeli saxelmwifos formirebaSi. nacionalizmis umTavresi mizani swored suverenuli politikuri subieqtis Camoyalibebaa. klasikur samecniero literaturaSi (benediqt andersoni, ernest gelneri, entoni smiTi da sxvebi) erovnuli moZraobebi da eris formirebis procesebi swored am konteqstSia ganxiluli. axali, damoukidebeli saxelmwifoebis Seqmnam meoce saukunis miwuruls gansxvavebuli kvleviTi midgomis Camoyalibeba gamoiwvia, romelic swavlobs, Tu rogoria nacionalizmis bedi mas Semdeg, rac miiRweva misi ZiriTadi mizani – suverenuli qveynis Seqmna. sakvlevi periodis saqarTvelos realobasTan mimarTebaSi orive es midgoma validuria. me-20 saukunis 80-ian wlebSi dawyebulma erovnulma moZraobam qveynis suverenizaciasa da damoukideblobis mopovebaSi mniSvnelovani roli iTamaSa, Tumca mogvianebiT, mopovebuli damoukideblobis pirobebSi, man veRar Seuwyo xeli sazogadoebis konsolidacias da stabiluri garemos Seqmnas, piriqiT, dezintegraciisa da destabilizaciis ganmapirobebel erT-erT faqtorad mogvevlina.

cnobili amerikeli mkvlevari rojers brubeikeri aRniSnavs, rom sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg nacionalizmis gamococxlebam post-socialistur sivrceSi myisierad ganapiroba am fenomenisadmi akademiuri interesis zrda. SemuSavda mravali Teoriuli midgoma, romelic cdilobs axsnan nacionalizmis warmoSobis mizezebi, ganviTareba, misi roli dRevandel msoflioSi da samomavlo perspeqtivebi (Brubaker 1998: 233). am mosazrebis WeSmaritebaSi martivi eqsperimentis meSveobiT davrwmundebiT: Tuki google-is saZiebo sistemaSi CavwerT sityvaTa kombinacias “theories of nationalism” (nacionalizmis Teoriebi), Sedegad camet milionze met erTeul informacias miviRebT. naTelia, rom am STambeWdavi moculobis informaciaSi orientireba da kvlevisTvis sasurveli Teoriuli safuZvlis moZieba arcTu martivia.

mkvlevarTa nawili cdilobs TeoriaTa klasifikacias da sxvadasxva kriteriumis mixedviT dajgufebas. magaliTad, jozef lobera naSromSi “nacionalizmis Tanamedrove Teoriebi” paradigmaTa sam jgufs gamoyofs:

1. **primordialisturi da sociobilogiuri Teoriebi.** am midgomaTa mixedviT, nacionaluri identoba imTaviTve gansazRvruli mocemulobaa, Sesabamisad, erebi da nacionalizmi kacobriobis gaCenis dRidan arsebobs. primordialuri identoba srulad grZnobebze da emociebzea damyarebuli, romelic individs dabadebidanve aqvs mocemuli. Tanamedrove akademiur sivrceSi primordialisturi midgomebi naklebad aris gaziarebuli, radgan miiCneva, rom ers da nacionalizms ar SeiZleboda earseba kacobriobis ganviTarebis yvela etapze; maTi CamoyalibebisaTvis aucilebelia garkveuli garemo-pirobebis arseboba.
2. **instrumentalisturi Teoriebi.** am midgomebis mixedviT, eTnikuri da nacionaluri identobebi moqnili da cvalebadia, maTi Sinaarsi droisa da garemos cvalebadobazea damokidebuli. nacionalizmis instrumentalisturi Teoria damyarebulia ideaze, rom erovnuloba da eTnikuroba politikuri, ekonomikuri da socialuri procesebis Sedegia. individi ar aris mijaWvuli konkretul erTobaze, mas SeuZlia Seicvalos nacionaluri identoba, an iyos erTze meti erTobis wevri.
3. **modernistuli Teoriebi.** Sexeduleba nacionalizmis modernul epoqaSi Camoyalibebis Sesaxeb Tanamedrove samecniero sivrceSi yvelaze metad aris gaziarebuli. ori popularuli Teoriuli midgoma, nacionalizmis modernistuli Teoria da eTnosimbolizmi, miuxedavad maT Soris arsebuli sxvaobebisa, erebsa da nacionalizms modernul fenomenebad miiCnevs. modernistuli Teoriebis mixedviT, erebi da nacionalizmi ganixileba rogorc tradiciuli sazogadoebis modernul sazogadoebad gardaqmnis Sedegi. modernistul paradigmaSi gamoiyofa Sida mimarTulebebi: mkvlevarTa nawilisTvis mniSvnelovania ekonomikuri sakiTxebi, sxvaTaTvis \_ politikuri da kulturuli transformaciis procesebi da sxva.

nacionalizmis TeoriaTa SemoTavazebuli klasifikaciis msgavs dayofas gvTavazobs cnobili britaneli mecnieri entoni smiTic: primordializmi, perenializmi (romelic didad ar gansxvavdeba primordialuri midgomisgan), eTnosimbolizmi, modernizmi.

nacionalizmis kvlevis instrumentalisturi, modernistuli da eTnosimbolisturi midgomebi konstruqtivistul TeoriaTa ricxvs ganekuTvneba, Cveni kvlevis erT-erTi amosavali swored konstruqtivistuli midgomaa. am TeoriaTa avtorebi miiCneven, rom nacionalizmi, miuxedavad imisa, rom mis aRmocenebas sxva garemoebebic unda uwyobdes xels, elitebis mier konstruirebuli fenomenia. sazogadoebis politikuri da inteleqtualuri liderebi qmnian nacionalur proeqtebs, romelTa ganxorcielebis Sedegad yalibdeba nacionalizmis esa Tu is forma. zogjer nacionaluri proeqti mxolod nawilobriv xorcieldeba an Sedegebi ar aris proeqtis avtorTa miznebis Sesabamisi.

instrumentalisturi midgomis erT-erTi yvelaze cnobili mimarTulebaa nacionalizmis klasifikacia eTnikuri da samoqalaqo formis mixedviT. aseTi dayofa araxalia da misi sawyisebi jer kidev hans konis (Hans Kohn) SexedulebebSi SegviZlia veZeboT. koni (1891-1971) nacionalizmis kvlevis saTaveebTan idga da erT-erTma pirvelma ganaviTara nacionalizmis eTnikuri da samoqalaqo gagebis idea. Tavis erT-erT mTavar SromaSi „nacionalizmis idea: misi warmoSobisa da safuZvlebis kvleva“, romelic 1944 wels gamovida, koni cdilobda epova gansxvavebebi dasavleTSi arsebul nacionalizmis ufro “keTil” formasa da mis aradasavlur saxesxvaobebs Soris. nacionalizmis dasavluri formebi dafuZnebuli iyo ideaze, rom nacia warmoadgens moqalaqeTa racionalur asociacias, gaerTianebuls saerTo kanonebiT da saziaro teritoriiT, maSin rodesac misi aradasavluri saxesxvaobebi saerTo kulturisa da eTnikuri warmomavlobis rwmenas efuZneba da nacias ganixilavs rogorc urRvev, erTian, organul, individualur wevrebze maRla mdgom organizms, romelic dabadebidan dagyveba da nacionalur daRs gasvams.

entoni smiTis SexedulebiT, msgavsi klasifikaciis wyaro nacionalur moZraobaTa gansxvavebul klasobriv SemadgenlobaSi unda veZeboT. misi azriT, aradasavleTisgan gansxvavebiT, dasavleTSi Zlier da Tavis TavSi darwmunebul burJuazias SeeZloa aeSenebina masobrivi samoqalaqo suliskveTebis mqone moqalaqeTa nacia (smiTi 2004: 70). avtori saubrobs aseTi dayofis pirobiTobaze. igi mimoixilavs frangul nacionalizms, romelic, avtoris azriT, evropuli samoqalaqo nacionalizmis klasikur magaliTs warmoadgens. safrangeTSi samoqalaqo nacionalizmi gulisxmobs moqalaqeTa mier dominanturi (franguli) enis Seswavlas, saqmis warmoebas am enaze, umravlesobis istoriisa da literaturis Seswavlasa da deklamacias, franguli tradiciebis dacvas, franguli simboloebisa da instituciebis aRiarebas da a.S. amis naTeli gamoxatulebaa jer kidev 1790 wels safrangeTis asambleaze klermon-tones mier warmoTqmuli sityvebi: „ebraels, rogorc individs, Cven vaZlevT yvelafers, ebraels, rogorc ebraels – arafers“. smiTi miiCnevs, rom daaxloebiT msgavsi politika tardeba liberalur-demokratiuli saxelmwifoebis did nawilSi, samoqalaqo nacionalizmi Sorsaa iqidan, rom gansxvavebuli kulturebis mqone jgufTa moTxovnilebani srulad daakmayofilos. namdvili multikulturuli sazogadoebis Camoyalibebis tendenciebi mxolod amerikis SeerTebul StatebSi SeimCneva XX saukunis 60-iani wlebis bolodan, sadnobi Rumelis ideologiaze uaris Tqmis Semdeg. Tumca, faqtobrivad, SeerTebuli Statebi protestantuli inglisuri „eTnies“ safuZvelze aSenda (smiTi 2004: 73).

dasavleT evropuli nacionalizmis calsaxad da erTmniSvnelovnad nacionalizmis samoqalaqo formad warmodgenas aseve ewinaaRmdegeba rojers brubeikeri. igi asaxelebs dasavleTevropul sivrceSi aRmocenebuli nacionalizmis saxeebis ukiduresad „eqskluziur“ magaliTebs, romlebmac ganapirobes konfliqti CrdiloeT irlandiaSi, mzardi eTnopolitikuri konfliqti belgiaSi, baskuri da kataloniuri nacionalizmi da a.S. am kuTxiT aseve mniSvnelovania garkveul qveynebSi qsenofobiuri ideebis matarebeli politikuri partiebis eleqtoraluri warmateba. Sesabamisad, avtori Tvlis, rom SeuZlebelia kritikis gareSe vaRiaroT dasavleT evropuli nacionalizmis „samoqalaqo“ xasiaTi (Brubaker 2006: 134). brubeikeri gvTavazobs alternatiul klasifikacias – saxelmwifo (state-framed) da kontr-saxelmwifoebrivi (counter-state) nacionalizmi. pirvel SemTxvevaSi, eri da saxelmwifo erTmaneTTan SesabamisobaSia rogorc instituciuri, aseve teritoriuli TvalsazrisiT. meore SemTxvevaSi ki eri eqskluziuri fenomenia, romlis sazRvrebi ar emTxveva an, xSir SemTxvevaSi, ewinaaRmdegeba saxelmwifos instituciur da teritoriul sazRvrebs (Brubaker 2006: 144). brubeikeri SedarebiT neitralur terminebs gvTavazobs da xazs usvams im faqts, rom ar aris aucilebeli saxelmwifo nacionalizmi samoqalaqo formisa iyos, antisaxelmwifoebrivi ki – eTnikuris. is aseve emijneba nacionalizmis ama Tu im saxesxvaobis mkacr geografiul determinizms da miiCnevs, rom geografiul arealze mniSvnelovani elitebis mier Camoyalibebuli nacionaluri proeqtebia, romlebic, Tavis mxvriv, nacionalizmis formas gansazRvravs.

miuxedavad eTnikuri da samoqalaqo nacionalizmis diqotomiis kritikisa, igi mainc inarCunebs WeSmaritebis marcvals. naciis „voluntaristul“ (samoqalaqo) koncefciaSi individebi floben garkveul Tavisuflebas. marTalia, „naciaTa msoflioSi“ da nacionaluri saxelmwifoebis arsebobis pirobebSi, isini ama Tu im nacias unda ganekuTvnebodnen, magram, principSi, maT SeuZliaT Tavi miakuTvnon sasurvel nacias. naciis „organul“ koncefciaSi amgvari arCevani gamoricxulia. individebi naciaSi arian Sobilni da, sadac ar unda wavidnen, mainc maTi dambadebeli naciis ganuyrel nawilad rCebian. (smiTi 2004: 70).