**Анотація**

До магістерської роботи «Постколоніальні дослідження як переосмислення владних відносин у суспільстві», науковий керівник доц., доктор філос. наук Сафонік Л.М.

У науковій роботі аналізуватимуться проблеми самопрезентації раніше колонізованими народами, культурний розвиток та політико-економічна незалежність яких здатна втілитися через переосмислення попередніх ситуацій підкорення метрополіям, які в ході історії піддавали викривленням буття багатьох етносів. Представники деколонізованих народів знаходяться в процесі аналізу європейських дискурсів щодо їхнього визначення природи Іншого, аби оспорити інтерпретації й тим самим надати свій погляд на сутність культурних феноменів раніше колонізованих, а також висвітлити нове бачення щодо їхнього національного проекту. Практики імперіалістів, що узвичаїли другорядність колишніх колоній, отримують культурний спротив у постколоніальній критиці, однак досить зберігається політико-економічна залежність, що й до тепер силиться на територіях Східної Європи, Південної Америки, Близько му та Далекому Сході. Постколоніалізм є культурним явищем, який утворився задля утвердження демократичних та гуманних засад. Останнім часом важливою темою диспутів, у постколоніальній тематиці, залишається спротив постмодерній екзотизації, як зауважить Т. Гундорова. В даній темі наявний момент амбівалентності: як переборення, перекодування історії та референційних рамок, що тягнуться з колоніальних часів, й водночас – просування заангажованого образу у споживацькій площині. Дана тема спричинила початок відродження людських прав у соціально-державному спрямуванні, про що свідчить поява гендерних студій, квір-теорії, мультикультуралізм, транскультуралізм, однак залишається й до тепер актуальним утвердження та утримання фундаментальних цінностей людини, народів, націй у період неоімперіалізму та глобалізаційних процесів.

**Мета і завдання дослідження**  полягає у виявленні багатовимірності культурного простору, що стає підтвердженням відмінності досвідів, які потребують своєї реалізації.

Для досягнення вказаної мети визначено головні **завдання:**

– висвітлити значення феномену як постколоніальні студії та визначити їх основні цілі;

– з’ясувати механізми екзотизації колонізованих народів;

– розкрити етапи становлення орієнтальної формації у дослідженнях Е. Саїда;

– встановити зв’язок між автором та владою консолідованого знання;

– з’ясувати можливість перекодування імперської репрезентації у постколоніальній критиці;

– проявити силу стереотипного ставлення до культури Інших;

– дослідити український контекст антиколоніалізму та постколоніалізму.

**Ключові поняття:** постколоніалізм, колоніалізм, колоніальні практики, бінарні опозиції – імперія та колонізовані Інші, дискурсивна формація, екзотизація Іншого, деколонізація, ресентимент, самоідентифікація Інших.