***А.И. Масленникова***

*Аспирант кафедры Всеобщей истории Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск)*

*aleksm.va@gmail.com*

**Северная идея в дискурсе англо-канадской элиты в Канаде**

**XIX – XX вв.**

Важным этапом на пути исторического развития Каналы был переход под власть Британской империи. Во-первых, франкоязычные поселенцы начали обособленное развитие, бесповоротно отсоединившись от исторической родины. Счастливое стечение обстоятельство, влияние различного рода объективных и субъективных факторов, позволило франко-канадцам не раствориться в новом потоке переселенцев и не стать изолированной общиной. Франкоязычное население Канады сумело не только сохранить свою собственную уникальную культуру, но и стать многомиллионным народом. На развитие его культуры продолжал влиять «природно-климатический фактор», но следует понимать, что в первую очередь, он продолжал проявляться в отношении к зиме, что остаётся актуальным и в наши дни. На тот момент франкоязычное население не имело осознанного представления о «севере» или «северности». Характерные составляющие «северности» – мороз, снег, холод – они воспринимали скорее, как «конкурентное преимущество», а как вызов, испытание, требующее ответа.

Во-вторых, переход Канады под власть английской короны способствовало освоению и заселению её территории англоговорящими поселенцами – уроженцами с Британских островов и лоялистами, которые не пожелали стать гражданами Соединённых Штатов. Однако в силу ряда причин формирование уникальной канадской общности шло достаточно медленно. Две трети населения доминиона Канада, созданного в 1867 г., составили англо-канадцы. Обнаружилось, что они вовсе не имеют какой-либо национальной идеи, которой бы придерживалось большинство населения; национальной черты, которая бы отличала их от других стран. Атрибуты английского национального облика, такие как язык, культура, политические институты не подходили на роль канадских национальных черт, они лишь подчёркивали связь с метрополией. Канадская идентичности не могла опираться и на общее историческое наследие, поскольку оно было весьма ограниченным, имело разные трактовки в англо- и франко-канадских сообществах, находилось в тесной связи с колониальной политикой европейских держав.

В сложившейся ситуации, планируя создать новую идентичность (со всеми присущими ей атрибутами). Англо-канадская элита стала делать акцент на северной идее или «northerness». В данном ключе «северность» выступала в качестве главного отличия Канады от других государств. Она придавала канадской нации те характерные черты, которые отличали её от других. Теперь же «северность» позиционировалась как главное преимущество и благо для всех жителей.

Первыми, кто начал говорить о севере и «северности» как об уникальной канадской особенности были представители англоязычной, патриотически настроенной элиты – участники движения «Канада превыше всего» (Canada First). Они выражали свою обеспокоенность тем фактом, что молодое государство – Канадская конфедерация – вовсе не имеет «национального духа». В сложившейся ситуации одним из видных представителей этого движения Робертом Грантом Хэлибертоном был сформулирован тезис о том, что именно в северном характере канадской нации и заключено будущее страны. В своей знаменитой лекции 1869-го г., в Литературном клубе Монреаля, он говорил о канадцах, как о «северянах Нового Света».

Хэлибертон рассуждал о канадцах как о «северной расе», вдохновлённый идеями немецкой романтической историографии того времени. «Специфическая особенность нового доминиона должна заключаться в том, что это северная страна, населённая представителями северных рас» – говорил он.

В последующие десятилетия в умах англо-канадской общественности закрепилось мнение о том, что северный фактор обеспечивает сразу несколько важных моментов и делает Канаду в значительной степени конкурентоспособной.