**Актуальність** наукової роботи зумовлена насамперед існуванням соціально-психологічної проблеми адаптації сільських молодих мігрантів до нових умов життя у містах, до цінностей і соціальних норм нової спільноти. Ця група молоді потребує особливого соціально-психологічного супроводу, оскільки сам факт міграції актуалізує загострення психічних комплексів і може призводити до переживання кризи ідентичності. Особливо актуально стоїть проблематика не розробленості психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності і практичних заходів щодо попередження і подолання кризи ідентичності та адаптації у новому середовищі.

Суспільна значущість порушеної проблеми в поєднанні з її недостатньою теоретичною і практичною розробленістю як у вітчизняній, так і в зарубіжній психологічній науці обумовили актуальність виконаної наукової роботи «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства».

 **Метою проведеного дослідження** є визначення соціально-психологічних засад міграції сільської молоді до міста та розробка ефективних методів попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільського населення у місті.

**Наукова новизна**роботи визначається розробкою концептуальної моделі трансформації соціальної ідентич­ності молоді сільського походження в міській спільноті. Вперше було виявлено особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді, розкрито психологічний зміст трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Було визначено, яким чином відбувається така трансформація соціальної ідентичності, які психологічні механізми функціонують в цьому процесі, а також як їхня актуалізація/ деактуалізація впливає на можливі процеси адаптації сільської молоді в місті, конструювання нею власного життєвого шляху. Розкрито суть психологічних механізмів та виокремлено стадії трансформації соціальної ідентичності, показано, як ці механізми функціонують у різних соціально-демографічних групах молоді. Вперше розглянуто соціально-психологічні чинники, що спонукають молодь переїжджати в місто. Проаналізовано основні стратегії соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті та окреслено напрями і форми роботи, що має на меті як запобігання можливій дезадаптації колишнього сільського мешканця, так і подолання негативних наслідків дезадаптованості. Обґрунтовано, що міграція до міста є спробою долання незадовільного матеріального стану в сільському середовищі. Визначено соціально-психологічні чинники узвичаєння бідності в сільському і міському середовищі, а також мешканцями міст сільського походження.

**Практичне значення**. Основні теоретичні положення та сформульовані за результатами дослідження висновки наукової роботи «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» успішно застосовуються при розробці програм ефективного прогнозування і методів попередження негативних наслідків міграції, а також сприяння оптимізації процесу адаптації та інтеграції молоді сільського походження до міської спільноти, самореалізації особистості в нових умовах; реалізації програм соціальної політики і соціальної роботи із сільською молоддю. Отримані дані успішно впроваджено у навчально-виховну роботу вищих навчальних закладів і використано для доповнення змісту курсів «Соціальна робота із сільською молоддю», «Соціальна психологія», «Практикум із соціальної психології», «Загальна психологія (психологія особистості)», «Практикум із загальної психології», «Психологія соціальної роботи», «Життєві кризи особистості», «Психологія соціального впливу», «Економічна психологія», «Вікова психологія», «Практикум з психології», «Практикум із групової психокорекції», «Психологія розвитку». За результатами роботи було розроблено і проведено семінар для практичних психологів сільських шкіл «Соціально-психологічні особливості конструювання власного майбутнього сільськими старшокласниками», а також практичних психологів і викладачів вищих навчальних закладів «Соціально-психологічні засади оптимізації процесу адаптації сільської молоді в місті»; а також у процесі практичної психологічної роботи, спрямованої на оптимізацію процесу адаптації сільської молоді у місті та пошуку власного шляху в умовах міграції. Результати дослідження та розроблені автором тренінги використовуються у роботі практичних психологів внз та сільських шкіл, що підтверджують їхню ефективність. Використаний у роботі психодіагностичний інструментарій може становити методичну основу подальших досліджень процесів трансформації соціальної ідентичності.

Представлена робота має науково-теоретичну і практичну цінність, її результати застосовуються у психотерапевтичній практиці з метою допомоги особистості та групам, що дає змогу оптимізувати процес адаптації сільської молоді у місті (сільські школярі, студенти вузів, які мігрували з села у місто тощо), у соціально-психологічних тренінгах різної спрямованості, у практиці підготовки практичних психологів та соціальних працівників.

**Етапи дослідження.** Реалізація завдань наукової роботи виконувалася у три етапи. *Перший (констатувальний)* етап складався з чотирьох попередніх і основного підетапів, завданнями яких було визначення уявлень молоді про сільську і міську молодь, а також сільську і міську громади, вивчення компонентів соціальної ідентичності особистості, дослідження мотивів переїзду молоді із сільської місцевості до міста та визначення змісту психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. *Другий (експериментальний) етап*дослідження полягав у визначенні компонентів соціальної ідентичності, які зазнають змін в результаті функціонування досліджуваних механізмів. Він складався з 2-х основних підетапів. *Третій етап* дослідження було проведено з метою визначення соціально-психологічних чинників долання бідності в сільському і міському середовищі, а також жителями міста, які переїхали з сільської місцевості. Цей етап було реалізовано у два підетапи.

*Загальна кількість опитаних*під час виконання наукової роботи – 1912 осіб.

**Загальна кількість публікацій** **автора за темою** – 27, у тому числі 1 одноосібна монографія, 2 розділи у колективній монографії, реферованих статей– 15, у тому числі англійською мовою – 2. h-індекс – 3.

Робота об’єднує в собі низку наукових праць, спільним завданням яких є напрацювання комплексного підходу до розуміння соціально-психологічних засад міграційної активності сільської молоді та її адаптації у міському середовищі.

Результати роботи представлені індивідуальною монографією «Сільська молодь у місті: пошук ідентичності», що стала лауреатом конкурсу друкованих праць НАПН України у номінації «Краща монографія» у 2015 році; параграфами «Соціальна-психологічна характеристика економічного самовизначення сільського і міського населення», «Психологічні особливості узвичаєння бідності та адаптації до неї в сільському і міському середовищі» у колективній монографії «Соціальна психологія бідності», авторефератом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті», низкою статей у провідних фахових виданнях, що презентують здійснене автором ґрунтовне дослідження соціально-психологічних засад міграції сільської молоді у місто. Створені та опубліковані за результатами роботи розробки та матеріали адресовано широкій цільовій аудиторії, насамперед науковцям, викладачам, психологам-практикам, аспірантам, студентам, працівникам органів державної влади та всім, хто цікавиться проблемами міграції сільської молоді до міста.

 Індивідуальна монографія ***«Сільська молодь у місті: пошук ідентичності»*** є першою у вітчизняній психологічній науці спробою соціально-психологічного аналізу проблеми міграції сільської молоді у місто та пошуку власної ідентичності у новому середовищі.

 У роботі аналізуються не тільки чинники міграції сільської молоді у місто, а й психологічні передумови такого вибору, соціально-психологічні особливості переживання мігрантами процесів переструктурування їхнього ідентичності, що проявляється у зміні розуміння «хто я?» і «який я?». Обґрунтовується складній процесу трансформації соціальної ідентичності та ґрунтовно досліджуються психологічні механізми такої трансформації.

 У результаті роботи було визначено, що провідними психологічними механізмами трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті є ідеалізація власної групи, деідеалізація власної групи, групова деідентифікація, активне залучення, ідеалізація образу Я, деідеалізація образу Я, конфронтація, конформізм. Установлено, що на першій стадії трансформації соціальної ідентичності інтенсивніше діють такі механізми, як ідеалізація власної групи, групова деідентифікація, ідеалізація образу Я та конфронтація. Для другої стадії більш характерними є деідеалізація власної групи, групова деідентифікація, активне залучення, ідеалізація образу Я, деідеалізація образу Я.

У роботі представлено програму та результати проведеного експерименту, за допомогою якого було доведено, що під впливом досліджуваних механізмів відбувається переконструювання соціальної ідентичності сільської молоді, яка мігрувала до міста, насамперед територіальної, етнічної ідентичності і самооцінки.

Визначено образи сільської і міської молоді, а також жителів міста. Зафіксовано істотну зміну уявлень молоді сільського походження, яка планує жити в місті, про міську спільноту та її мешканців, що пов’язано з невідповідністю між очікуваннями переселенців і реальною ситуацією, з якою вони зустрічаються у місті.

Вперше визначено умови, на які орієнтується молодь у плануванні свого життя. Доведено, що невдоволеність своїм низьким матеріальним станом і низьким рівнем життя розглядається як основний чинник, що спонукає сільську молодь мігрувати у місто, а міграція у свою чергу є спробою долання бідності як стилю життя. Вперше було проаналізовано соціально-психологічні чинники узвичаєння культури бідності та визначено зміст психологічних відмінностей між тяжіння до бідності мешканців міських і сільських спільнот, а особливо колишніми селянами, що переїхали жити у місто.

Особливу увагу приділено розгляду основних стратегій адаптації сільської молоді у місті, що сприятиме їхній успішній інтеграції до нового середовища. Серед них виділено інтеграцію, асиміляцію, маргіналізацію і сепарацію. Ці стратегії формуються на основі функціонування досліджуваних механізмів трансформації соціальної ідентичності, які у своїй взаємодії утворюють різноманітні конфігурації.

В монографії також наведено програми двох тренінгів: «Соціально-психологічного тренінгу конструювання власного майбутнього» (для сільських старшокласників) та «Тренінг соціально-психологічної адаптації студентів сільського походження до міського середовища». Також автором була зроблена і представлена підбірка методичного інструментарію для емпіричного вивчення соціальної і особистісної ідентичності, що безумовно є цінним для подальших наукових пошуків інших науковців у сфері соціальної ідентичності з огляду на відсутність такого інструментарію у вільному доступі.

Важливим продовженням основного задуму роботи за темою «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» є наукові праці, в яких розглядаються соціально-психологічні чинники узвичаєння бідності та стратегії її долання у сільському і міському середовищі, в тому числі і особами, які мігрували у місто з метою заробітку і відповідно покращення свого матеріального стану.

Цей аспект роботи детально представлений у двох параграфах «Соціальна-психологічна характеристика економічного самовизначення сільського і міського населення», «Психологічні особливості узвичаєння бідності та адаптації до неї в сільському і міському середовищі» колективної ***монографії «Соціальна психологія бідності»*** (за ред. В. Васютинського, 2016 р.). У цій роботі представлено результати дослідження соціально-психологічних характеристик економічного самовизначення молоді в сільському і міському середовищі.

Бідні мешканці міст сільського походження доволі позитивно оцінюють себе та свої риси. Вони схильні до егоцентризму і мають низький рівень самокритичності, натомість до інших ставляться критично й вимогливо. Проте важливим для них є схвалення і прийняття з боку оточення. У такий спосіб вони намагаються уникнути або запобігти соціальній ізоляції.

Колишні мешканці сіл мають досить високий рівень адаптованості та емоційного комфорту. Виявляючи здатність бути інтернальними, тобто покладаючи на себе відповідальність за свої вчинки, вони водночас розраховують і на підтримку з боку сім’ї.

Їм властиві ділові, практичні риси. Вони спроможні обмірковувати і планувати власні дії. Мешканці міста сільського походження багато працюють, але при цьому бувають зневіреними у власних силах та можливості досягти результату. У такому разі легко переходять до пасивних стратегій очікування, зволікання та уникання проблем у складних фінансових ситуаціях.

З огляду на потребу призвичаїтися до нових умов життя та успішно адаптуватися в міському середовищі колишніх селяни охоче виявляють своє позитивне ставлення до оточення, навіть схильні до демонстративної афіліації: не соромляться почуттів, а відверто їх показують. На відміну від незаможних корінних містян, які не цінують або мало цінують освіту, бідні мешканці міст сільського походження зорієнтовані на здобуття освіти (зрештою, багато хто з них і подався до міста на навчання) та прагнуть самовдосконалення. Вони також більше за інших дбають про матеріальний прибуток, ніж кар’єру. При цьому мають відносно нижчий рівень економічного оптимізму і вищу фінансову депривованість.

Важливою рисою бідних містян сільського походження є вища моральна девіантність порівняно з корінними містянами і селянами. Це може бути свідченням певної моральної проблемності представників проміжних середовищ – ні сільського (де домінують норми традиційної моралі), ні міського (де сильніше діє особиста моральна відповідальність). У таких умовах матеріальна недостатність і моральна нестійкість взаємно підсилюють одна одну, формуючи відповідний стиль життя.

Основні здобутки і результати дослідження в межах наукової роботи «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» також відображено у низці публікацій автора за даною темою.

Основні положення праць, об’єднаних у наукову роботу «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства», було представлено та обговорено на методичних нарадах психологів, науково-практичних семінарах, конференціях та круглих столах, що проводилися в період з 2009 по 2016 рік. Зокрема, на Annual Scientific Conference of the International Society of Political Psychology "Cooperation and Human Societies: Towards a Multidisciplinary Political Psychology" (Стамбул, 2011), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти» (Київ, 2012), ІI Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум» (Київ, 2013), І Міжнародному науково-практичному семінарі «Психологія економічного самовизначення особи і спільноти» (Дніпропетровськ, 2013), І Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Дрогобич, 2013), The IV International scientific and practical seminar «Psychology of Political and Economic Self-Constitution» (Київ, 2016), Першому всеукраїнському конгресі із соціальної психології (Київ, 2010), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Творчий потенціал як умова та засіб реалізації особистості в трансформаційному суспільстві» (Суми, 2010), Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми етнопсихології та політичної психології у XXI столітті» (Київ, 2011), Всеукраїнській конференції «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави» (Київ, 2011), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина в сучасному світі: психологічна допомога та супровід» (Луганськ, 2011), ІІІ Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Психолого-економічні вектори розвитку особистості і суспільства» (Запоріжжя, 2016), Методологічному семінарі для аспірантів та молодих науковців Інституту соціальної та політичної психології НАПН України «Самовизначення особистості в соціумі: теорія, методологія, практика» (Київ, 2011), VI Звітній науковій конференції Інституту соціальної та політичної психології НАПН України «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі» (Київ, 2012), Круглому столі Асоціації політичних психологів України «Урбаністика та соціальна психологія: точки дотику» (Київ, 2012), Науково-практичній конференції «Права осіб із спектром аутистичних порушень: освітні, соціальні та медичні послуги» (Львів, 2013), Науково-методичному семінарі для психологів і викладачів ВНЗ «Соціально-психологічні засади оптимізації процесу адаптації сільської молоді в місті» (Суми, 2016), IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2016» (Київ, 2016), V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2017» (Київ, 2017), I English seminar for scientists “OpenUp!” (Київ, 2017), Всеукраїнській (із міжнародною участю) науково-практичній конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» (Херсон, 2017).

Результати роботи обговорювалися в прямому ефірі Українського радіо. Перший канал у програмі «Інший погляд» на тему «Соціально-економічні відносини між селом і містом: реалії і стереотипи. Хто їх творить і кому вони вигідні?» та на Радіо «Вести» у програмі «Лабораторія свідомості» на тему «Колишні селяни у місті. Як призвичаїтися до нового середовища?».

Упровадження розроблених тренінгів засвідчило їхню високу ефективність. Створені під час роботи над темою «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» наукові праці було використано в ході розроблення та проведення лекційно-практичних занять для студентів-психологів, соціологів, соціальних працівників; у процесі розроблення та проведення семінару на практичних психологів сільських шкіл, а також практичних психологів і викладачів вищих навчальних закладів; впроваджено у навчально-виховний процес у закладах вищої освіти у роботі із студентами сільського походження, а також у процесі практичної психологічної роботи, спрямованої на оптимізацію процесу адаптації сільської молоді у місті та пошуку власного шляху в умовах міграції.

За 2017 рік робота була допрацьована і доповнена двома статтями за науковою темою «Психологічні особливості ставлення сільської молоді до грошей», «Засоби психологічної підтримки сільської молоді, яка мігрувала у місто». Її основні результати доповідалися ще на 4 науково-практичних заходах, а також ця проблематика двічі підіймалася в радіоефірі, де її обговоренню було присвячено цілу програму. Подальшого впровадження набули основні положення роботи та її практичні доробки. Так, збільшилася кількість закладів вищої освіти, які впроваджують у свій навчально-виховний процес положення наукової роботи та активно використовують розроблені автором засоби підтримки і допомоги молоді сільського походження, що підтверджено відповідними довідками про впровадження.

І. Г. Губеладзе