**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ**  
**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЗБІРНИК ТЕЗ**  
**міжвузівської конференції молодих вчених та**  
**студентів**

**МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ**  
(**Харків – 16-17 січня 2017 р.)**

**Харків – 2017**

УДК 61.061.3 (043.2)  
ББК 61 (063)

*Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської*  
*конференції молодих вчених та студентів (Харків – 16-17 січня 2017 р.)*  
*Харків, 2017. – 600 с.*

***За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО***  
Відповідальний за випуск проф. В.В. М’ясоєдов  
Затверджено Вченою радою ХНМУ  
Протокол № 12 від 22 грудня 2016 р.

**Смоляр С. К.**  
**ПРОБЛЕМА ПОШИРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ**  
**ПРИЗМУ ІСТОРІЇ**  
**Харківський національний медичний університет**  
**Кафедра української мови, основ психології та педагогіки**  
**м. Харків, Україна**  
**Науковий керівник – канд. філол. наук Скорбач Т. В.**

Проблема поширення української мови серед українців є актуально сьогодні Адже за переписом 2001 року українську мову вважали рідною  
67,5% населення України, а це приблизно 33 мільйони людей. На жаль, інша  
частина українців не вважає своєю рідною мовою українську.  
Згідно з результатами дослідження популярної газети «Етнологія», що  
підтримується інститутом SIL International, українська мова посідає 26 місце  
в рейтингу найпоширеніших мов світу. Вона має статус однієї з робочих мов  
ООН. Нею спілкуються від 41 до 45 мільйонів людей, переважно в Україні та  
в країнах, де українська діаспора є однією з основних, а серед таких є країни  
з більшості континентів світу. Багато українців у Південній Америці  
(Бразилія, Аргентина, Перу), Північній Америці (Канада, США), Євразії  
(Росія, Польща, Бельгія, Австрія, Казахстан, Іспанія, Білорусь та багато ін.),  
Австралії.  
Отже, якщо українська мова настільки поширена, то чому нею не  
спілкуються громадяни України? Річ у тому, що впродовж усієї української  
історії нас, українців, мали знищити фізично або морально інші  
національності. Вони забороняли українську мову. До речі, за останні 400  
років це робили близько 130 разів, виселяли українців з етнічних земель або  
влаштовували геноцид різного роду: від моральних (пропаганди проти  
українства, насильницьке примушування до відмови від української мови) до  
фізичних (голодомор 1932-1933 років, польська операція «Вісла»).  
Тому люди, після багаторічної деукраїнізації, почали вважати своєю  
рідною мовою неукраїнську. «Клин клином вибивають», — так мовиться в  
давньослов’янській приказці. Можливо, єдиним виходом із цієї ситуації  
тотальної деукраїнізації є примусова, але з демократичними рамками,  
українізація. Якщо народу впродовж усієї його історії казати, що він –  
неукраїнський, то люди в це повірять. І якщо було дозволено неукраїнцям  
примусово робити це, то чому ми не можемо вчинити зворотній процес.  
Усім відомо, що найбільше та найдорожче добро кожного народу – це  
його мова. Вона існує не сама по собі, а в людському суспільстві, у  
свідомості членів суспільства, реалізується в процесах мовлення (усного чи  
писемного). Тому доля мови певною мірою залежить від кожного з мовців.

ЗМІСТ

Смоляр С.К.

Проблема поширення української мови через призму історії ………………569-570