$$
\omega^{5^{50}}
$$

## Содержание

Предисловие
Г.Л. Белкина, М.И.Фролояа ..... 7
о человеке разумном и гуманном, а также $о$ биокиборгах, бессмертии и воскрешении мертвых и вообце о мифологии в век НTP
И.Т. Фролоя ..... 15
Нужен разумньй компромисс. (Комментируя отрывок из книги Ф. Дайсона «Disturbing the Universe») ..... 27
Различать действительность и фантастику A.A. Bवe\& ..... 28
Чудовищ порождает безответственность И. Т. Фуалоя ..... 30
Совместимы ли наука и утотия?
B. A. Лекторский ..... 35
Утопии и мифы биоинженерии
П.M. Чумакоя ..... 50
Мифы и реалность нейрокогнитивнњх технологий A. IIF. Trocmos ..... 60
Реалии и мифы использования геномньх технологий в медицине
B. Л. Dиееская ..... 70
Евгеника: миф о совершенном человеке Ю. 8, Хен ..... 82
Разработка и обсуждение некоторых биомедицинских технологий - наивность или безответственность?
С. Ш.Хवят, Л.Ф. Курило ..... 96
Воздействие новьх технологий на личность и общество: перспективы психолопическх иоледований
T. А. Нестик, А. Л. Жураялёя ..... 113
Мифы и мечты как основа развития науки Г.Г.Малинецкий ..... 133
Структурообразование посредством социального отражения: мифы и реальность П. Плат, Ә-К.Хасс (ФРГ) ..... 157
Концепты постнекласической антропологии
П. С. Гурезич ..... 187
Миф и научная рациональность
П.Д. Тищенко ..... 216
Социокультурные особенности развития нанотехноломи O.B. Попова ..... 237
Преобразование человека: от социальной инженерии к практической экософии
Ю. М. Резник ..... 253
Утопии прошлог и современность
C. Н. Корсакоя ..... 275
Человек и вещь: опьт философской экстертизы Ə.M. Cnuposa ..... 286
Мифы, мечта и реальность века НТР в сценариях будущего
В. П.Веряскина ..... 302
Социальная мифология информационного обшества А. Г.Иеднов ..... 320
Будут ли автономные стстемы властвовать над людыми?
Г:Хёри ( $\triangle P \Gamma$ ) ..... 335
Роботы с искусственным интеллектом: бездушные механизмы или полноценные партнеры
Ф. Г. Майленова ..... 357
Биотехнологии и человек: утопия и проблема свободы P. P. Велалетдиноя ..... 374
русский космизм - научный прогноз, научная фантастика или социальньй миф?
И.A. इupuч ..... 392
Сверхчеловек и душа в будушем человечества Е. Фубзии (Япония) ..... 406
Цифровая гуманитаристика - тенденции и проблемы
Е.И.Ярославцеза ..... 416
06 авторах ..... 433
About the Authors ..... 436

# MYTHOLOGY OF THE CENTURY OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL REVOLUTION 

## Contents

Foreword
G. L. Belkina, S. N. Korsakov, M. I. Frolova ..... 7
On Man Reasonable and Humane, and Also on Biocyborgs, Immortality and Resurrection of the Dead and on the Mythology of the Century of Scientific and Technological Revolution I. T. Frolov ..... 15
We need a Reasonable Compromise. Commentary on F.Dyson's «Disturbing the Universes ..... 27
To Distinguish Reality and Fiction
A.A.Baev ..... 28
Monsters are Born from Irresponsibility
I. T. Frolov ..... 30
Are Science and Utopia Compatible?
V.A. Lektorkiky ..... 35
Utopias and Myths of Bioengineering
P.M.Chumakov ..... 50
The Myths and Reality of Neurocognitive Technologies
A. Sh. Tknos tov ..... 60
Realities and Myths of Using Genomic Technologies in Medicine V. L. İhevskaya ..... 70
Eugenics: the Myth about the Perfect Man Ju. V.Khen ..... 82
Development and Discussion of Some Biomedical Technologies - Naivety or Irresponsibility?
S. Sh. Khayat, L. F. Kurilo ..... 96
Impact of New Technologies on Person and Society:
Perspedive Directions of Psychological Research T.A.Nestik, A. L. Zhuraviev ..... 113
Myths and Dreams as a Basis for the Development of Science
G. G. Malinetsky ..... 133
Structure Formation through Social Reflection: Myths and Reality
P.Plath, E.-K.Haß (Germany) ..... 157
Concepts of Post-Nonclassical Anthropology P.S. Gurevion ..... 187
Myth and Scientific Rationality
P.D. Tis nichenko ..... 216
Sociocultural Particularities of the Development of Nanotechnologies
O.V. Popova ..... 237
Human Transformation: from Social Engineering to Practical Ecosophy
Tu. M. Reznik ..... 253
Utopias of the Past and Modernity
S. N. Kors akov ..... 275
Man and Thing: an Experience of Philosophical Expertise E.M. Spirova ..... 286
Myths, Dream and Reality of the Century of the Scientific-Technological Revolution in the Scenarios of the Future
V. P. Veryaskina ..... 302
Social Mythology of the Information Society
A. G. Ivanor ..... 320
Would Autonomous Systems Control People?
H. Höz (Germany) ..... 335
Robots with Artificial Intelligence: Soulless Mechanisms or Full Partners?
F. G. Mailenova . ..... 357
Biotechnologies and the Human:
Utopia and the Problem of Freedom
R.R.Beryaletainoy ..... 374
The Russian Cosmism - Scientific Prognosis, Science Fiction or Social Myth?

1. A. Birich ..... 392
Superman and the Soul in the Future of Humanity Youtchi Fujií (Japan) ..... 406
Digital Humanities - Trends and Problems
E. I. Yaroslavtseva ..... 416
About the Authors ..... 436

# Предисловие 

Г.Л. Белкина, М.И.Фролова

«Мифотогия века НТР»... Так руескьй фипософ академик Иван Тимофеевич Фролов (1929-1999) обозначил феномен, увы, хорошо известный нам сегодня: когда разного рода непонятные авления объясняются не путем обращения k сверхъестественному, как то былона протяжении тысячелетьй, а происжодит имитация объяснения вœ новых и новьгх чудес с помощью лексики науки и приня тььх в ней процедур обоснования. При этом, однако, само обвяснение носит, по существу своему, фантастическй̆ жарактер. Нет числа попыткам удостоверить телепатию, контактыт с пришељцами или потусторонними силами, которыте при этом апеллируют к науке. Еслиподобные попытки можно назвать янетрадиционной наукой», то существуют и более тонкие и опасные формы амифологии века HTP», конда она пронивает в структуру самой начки. В этом случае возникают фантастические как по своим претензиям, так и по своей невьшолнимости проекты. Подобные проекты весьма вольно обращаются с фундамен тальным научным знанием, вошедшим в школнные и вузовские учебники. Между тем, они поглощают вполне реальные силы, средства и время, поскольку, как правило, активно претендуюо на государственную поддержку.

Выражение «муфология века НТР» было ведено И. Т. Фроловым в 1983 г. в статве в журнале «Наука и жизнь» ${ }^{1)}$. И. Т. Фролов писал, что «устеки науки не только открывают как бы заново человека, но и новую бездну тайн, которые заключены в нем. А это порой приводит к существенньш ан тинаучным трансформациям в массовом сознании, к своеобразной мифологии в век НТР» ${ }^{2}$ ).

[^0]Публикация сопровождалась иллюстрациями из произведений мпровой художественной классики. Самое известное из них, пожалуй, это офорт Гойи «Сон разума рождает чудовищ». Рисунок Гойи как нельзя нагляднее иллюстрирует просветителсскую концепцию соотношения мифологиии науки. Когда наука «спит», иначе говоря, не имеет возможности воздействовать на общественное сознание, «бал правят» ренития, обскурантизм, реакционньте идеи и представления.

Присущая науке рациональность не распространяется автоматически на сферу мировоззрения. Сама по œбе, наука не содержит в œбе гаран тированного противоядия от шарлатанства и мистики. Поэтому надежды просветителей XVH века на то, что распространение научной рациональности положит конец релипиозно-мистическим заблуждениям, были похоронены ХХ веком.

Второй половиной XX века датируют исоледова тели возникновение «»новой мифологии" - мифологии эпожи НTP, космоса, кибернетики и атомной энергии» ${ }^{3}$, Мифелогия XX века, как и древняя мифология, в своей основе, есть нехритически воспринимаемое обьяснение без исстедования и вызывается страхом перед непоня тьш. «Только ныне это страх, порождаемьй не природным явлением, а надвиганщи ипися социальными катастрофами, угрозой ядерной войныю ${ }^{4)}$.

Человек не может развиваться, не делая проекций в будущее. Это касается всех аспектов его бытия - от наукии техники до выяснения смысла жизни. Строя проекции в будущее, современньй ченовек үже не может делать это иначе, как в связи с новыти завоеваниями науки. В Новое время человек перестал ждать своей участи от воли свергьестественньг сил, и собственньшми усилиярии опрелеляет свое будущее. Поэтому он сам становится для себл ден тральной проблемой - в этом смысловой цен тр концепциии И. Т. Фролова.

Предвидение будущего для И. Т. Фролова означает преждевсего определение и осознание гуманистических альтернатив развития человечества, главной из которых является выбор между «духовньт и физическим кражом человечества и коммунистической перспективой, которая оказывается спаœнием для человечества, его

[^1]культуры, его цивилизациии ${ }^{5}$ ), Не случайно, одна из главньгх его книг посвящена проблеме человека и его будущего и называется «Перспективы человека»,

Человечество в своем отношении к будущему оказьвается перед стедующей альтернативой. С одной стороны - першективи, которые выверены научно, взяты в комплексе и не вступают в противоречие с идеалами гуманивма. С другой стороны - утопии, которые переносат в будущ ее уже отжившие сторсны человеческии отношений, механистически, технократическиподродят к челавеку и навязывают ему туилииную одномерную модеп сущ еств ования. Порой говорят о перспек тивах, называя их утопиями, но такие терминологические разночтения не догжны застонять сути дела.

Локатором движения человечеотва вперед становится выявдение перспектив человека и человечества на основе научно вскрытых законов и движущии сил общественного развития. Определение перспектив человека дотжно носить, считал И. Т. Фролов, не только научньй, но и гуманистический характер, «Является ли знание силой, служащей человеку, и не обернется ли оно против него?s ${ }^{6}$, - вот основной нерв его размышлений.

Что же касается утопий - они всегда сопровождали человечество, но ранее, даже в своих лучшии формах, как у Т. Мора, Т. Кампанеллы или Ф. Бэкона, они бьлии следствием слабости разума, невозможности прогнозировать будущее научными средствамй. И. Т. Фролов обратил внимание на принципиально новое обстоя тельство. Ныне, зачастую, картина прямо противоположная. Мифология может произрастать на почве современной науки. Абсопютизация возможностейнауки, научно-технического прогресса, оказьвается столь же опасной, как и любая другая односторонность, Следует учитывать и социальный контекст развития науки. В условияд отчужденного, классового общества применение научнъг достижений в угоду корыстньм ин тересам немногих не может не оборачиватвся ан тигуманными последствиями. Сама наука оказывается здесь отчужденной от своего человеческого предназначения. Вот тут и срабатьвает древнийпсихологический механизм мистификации науки как отчужденной, владенщей человеком силы, В резутьтате возникает феномен, названный И. Т. Фроловым «мифологией века НТР», И. Т. Фролов сумел распознать этого джинна

[^2]из бутьлки научно-технического прогреса еще тогда, когда, например, проблемы клонирования и «улучшения» человека бьли весьма далеки от той степени актуальности, которую они имеют сегодня.

Ситуация, при которой «на службу» мифологии идут ученые, не доткна удивлять. В довоенный период X. Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» выявил феномен «частичного специалиста», которьйй рационалновыполняет свои функции, но безразличен кденностям цивиливации, И. Т. Фролов сформулировал ту же мыств на основе исторического опыта второй половины XX веха пределнно четко: «научное производство», направляемое слдоминутньтии целями и частными ин тересами порождает теячастичного работника", то есть человека, прекрасно умюющего вьшолнять своюо „рабочую операцию", но соверш енно глудого к ролосу совести, равнодушного к тревогам, которыми живет современное чеговечество» ${ }^{\text {? }}$. .

Мифология века НТР имеет свои гносеологические и социальные корни. И. Т. Фролов далглубакий анализ гносеологических корней возникновения утопий, связав тй с абсолютизациями в ходе процесса познания, Абсопютизации новьгк научнькх методов или вновь открывшииея для научного познания офер реальности вполне обьяснимы исторически. Рассудок может легко спекулировать на отдегьньх достиркениях познания, вырьвая иих из контекста и абсолютизируя их. Ложньте дороги, тяиики познания - не всегда результат здгго умыста, аЭти тупики создаются самим познанием, когда оно прехращает поиск во многих направлениях и устремляется в одном или некоторьтх, считая ихл абсолютньшми, универсальньши» ${ }^{\text {® }}$. Абсолютизация какой-либо стороны познания неизбежно приведет к возникновению «ллженауки", создающ ей лишь суррогаты истины, но неспособной к строгому иоследованию» ${ }^{9 /}$, В результате, открытия, даже подыннные, а не мнимыее, гиперболизируются и вьцдаются за некую панацею для человечества.

Наряду с причинами, связанными с самой природой познания, сущ ествуюю и социальные причины. Еще Э. Фромм писал о попытках идеологов господствующих социальньг групп выдать текущие противоречия развития человечества за свойства человека вообще,

[^3]обвявив иих тем самым вечнымии. Проекциии в будущее приобретают утопический характер в том случае, когда пролонгируют все еще живучие, но исторически неоправданные, антигуманные формы социальных отношений. Подобные футурологические прогнозы ограничивают перспективы человека и становятся апологией эксплуатации, При апологетической экстраполяциии существующии порядков в будущее, осн овой прина тия политических решений становится технократический подход.

Путь И. Т. Фролова в науке может спужить прииером последователной борьбы с теми лженаучными утопиями, которые ограничивали перспективы чеповека. Борьба с реакционньым утопизмом началась для И. Т. Фролова в 1950-1960-е ІІ, с борьбы с дыœнковской псевдофилософией.

В 1970 -е гт. И. Т. Фролов продолжил критику реакцианныд утопий в сфере экологии и глобатистики. Он писал: «экология оказалась раем почти, „непуганьг" утопий, причем не топько в но-сталггически-роман тическии вариантах. Появилось множество авторитарных утопий, выюокопарно обсуждающию гранищы, в которых можно еще сохранить человеческуюо свободу в то время как „естественная необжодимость" приряды (или человеческой природы, или условий рлобального кризиса) требует сильной власти „Во ИМя выжувания" 10 ).

В 1980-е гт. И. Т. Фродов указал на опасность социал-биологизма. Особенно беспокоили его анти-, транс-, и постгуманистические угопии, В 1982 г., И. Т. Фролов озаглавил свое интервью《Иитературной газете» о перспех тивах генной инженерии словами "पудовищ норождает $6 е з о т в е т с т в е н н о с т ь » ~ " 1) . ~ О н ~ с к а з а л, ~ ч т о ~ с о в р е-~$ менные проехты создания Гомункула и Франкенш тейна - не что иное, как мифодогия. Они исходят из одностороннего представдения об «идеале человека» и опираются на ограниченные знания его генетики, а потому опасны для неповторимой индивидуальности, свободы и прав человека.

В 1989 г. для многих стала неожиданной инвек тива И. Т. Фролова в адрес попыток росслйскии философов и ученых возродить танатологическую утопию Н. Ф. Федорова ${ }^{12}$ ), Особенно критически

[^4]относился И. Т. Фролов к тому, что как раз и стало основной причиной популярности учения Н. Ф. Федорова, -претензии на соединение релитиозно-мистической идеологии с достижениями современного естествознания, исползованию «света науки» для службы мракобесию. Основой для подобньд попыток как всегда служит механистическая интерпретация человека, слепая уверенность в праве манипулировать человеческой природой, искодя из той или иной научной схемы. Сегодня некоторые сторонниция кучения" Н. Ф. Федорова утверждают, будто И. Т. Фролов считал реакциионной концепцию Н. Ф. Федорова потому, что «ничего не знал и знать не мог о клонированиии и расшифровке генома человеха» ${ }^{13}$. Напротив, И. Т. Фроловым двигало именно стремление предожанить научное знание о клонировании и расшифровке генома человека от безответственного использования,

Главное, что подчеркивает И. Т. Фрогов в учении Н. Ф. Федорова, это его, так сказать, теоретический антигуманизм. Только сегодня, на фоне активности трансгуманистов, становится понятной прозорливость И. Т. Фролова. Утопия Н. Ф. Федорова была для И. Т. Фролова прообразом, своего рода модељю антитуманных проектов наших дней. Он увлдел опасность по первыімпризнакам, еще до того, как она созрела. Оценивая возможность вмешатељства в человеческую природу в целях ее «улучщения", либо же предељьно возможного продления продожжительности жизни, И. Т. Фролов отнес ее к отдаленному будущему, зяявив: «И я готов еще раз повторить, что в современньт условияя, когда мир полон глубочайших социальныхппотиворечий когда реальна угроза тоталитаризма и диктатуры, а значит, бескон трольной манипуляции наследственностью человека, евгенические проекты могут сьтрать, как это уже было в прошлом, весьма реакционную роль» ${ }^{14)}$.

Открытие новьгу возможностей человека сопровождается неоевг еническиии, биокибернетическими, парапсииологическимиии ин терпретацияии. Манипупирование, программирование псииики и поведения человека во имя узкокорыстных интересов господствующих социальных групп уже стало темой œгодняшнего дня. И. Т. Фролов резко высказывался в своих трудах по поводу антигуманности реакционньгх утопий о создании генетическим путем

[^5]элиты и обслуживающих ее работников, «вьведенныт» для выполнения тех или иньгх определенньгх видов работ.

О том, какую ак туальность приобретают идеи о «мифологии века НТР», можно судить по современным публикациям о той борьбе, которая ведется в последние десятилетия между представителями науки и псевдонаукой, получившей после распада СССР дополнительные возможности для своего распространения. К ним следует отнести образование общественных академий, в которых отсутствуют четкие критерии отбора членов и сотрудников. Врезуљтате академическое звание девальвировалось, а при общественньгх академиях возникают структуры, откровенно паразитирующие на научном знании. Нельзя не вспомнить и- попыттах «научно» подкрепить креационивм при введении в шкотах "учебного модуля" «Основы православной культурыш ${ }^{15}$ ).

Покойный председатепь Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научньгх исоледований академик З. П. Кругляков подчеркивал, что «фундаментањная наука развивается по своим законам. Для ее развития требуется открытоств, публикации в научньхх журналах В этом случае благодаря возможности проверки иперепроверкинаучньрирез улта тов лепкоисправляются допущенные кем-либо ия ав торов ошибки, а фальсификация и жулничество становятся просто невозможнымия ${ }^{16}$ ).

К мифологии века НТР следует отнести и декларациио фабрикации постчеловека. Самая известная ид ния - проект «Россия 2045, Думается, дата эта названа не случайно, можно сказать безошибочно. Появится ли биокиборг из генетической «пробирки» в 2045 г. или нет - неизвестно. Но средства на «конструирование» Аватара вьделять нужно уже сгодня. Конструкторский азарт сторонников подобньгх проектов помимо материального ин тереса обусловлен упрощенным, механистическим пониманием природы и сущности человека. Переделку природы человека они считают адекватным ответом на опасное обострение комплекса глобальньгх проблем В результате подменяется сам способ бытия человека: преобразование общественньх отношений как основа развития и самоулучшения. Для сохранения и развития человечества необходимо изменять общественные отношения, а не морфотогию и физиологию индивидов. К проектам «улучшения» человека

[^6]следовало бы относиться как к реалной опасности, как к угрозе вьбкиванию и развитию человека и человечества, если бы не было заведомо ясно одно: полная неспособность инищиаторов проектов ид осуществить.
И. Т. Фролов свыше тридцати лет назад ставил вопрос о необходимости не только ивучать, но и защищать и охранять человека. Вопрос о гуманизме приобрел особую актуальность в условиях глобализации, протекающей сегодня в противоразумньди й антипуманньгх формах, жестко поляризующия человеческий род. aСегодня от того, сможет ли человек избавиться от делогоряда иллюозй и стереотипов, зависит ответ на вопрос, прододжится итикатастрофически з авершится развитие земной цивилизащиил ${ }^{\text {13 }}$, - говорил И. Т. Фролов. Алтернативой перестройке отнош ений мировой системы на основе нового гуманистического мьш дения может стать лишь гибель человечества.

Как будто сегодня сказанные, звучат слова И. Т. Фролова: «Наука находится где-то в самом начале познания биологической природы человека, и здесь непоправимый вред может привести не только злой умысел, но и невежество, основывағщееся якобы на науке, а потому крайне опасное» ${ }^{18)}$, И. Т. Фролов, убежденный рационалист, воспрунимал как свой личньй долा борьбу с «лупостью и с невежеством как мало, так и много образованньтх людей» ${ }^{19)}$, продолжая тем самым пучшие традиции отечественной и мировой демократической културы. Надеемся, что материалы настоящего сборника помогут развитию этлк традищий.

Г.Л. Белкина, М.И. Фралова



[^7]
# О человеке разумном и гуманном, а также о биокиборгах, бессмертии и воскрешении мертвых и вообще о мифологии в век НТР 

И.Т.Фролое ${ }^{+}$


#### Abstract

Аннотащья: Статья И. Т. Фролова нагисана в 1983 г. с полиций научного гуманизма. В ней появергнуты критике становившиеся все более популярнвыми мистичесяие и псевдонаучные изыскания. И. Т. Фролов показал, уто успехиы науки не тољко открываит в человеке новую бездну тайн, и зто порой приводит к существениыия антинаучньым трансформациям в массовом созн ании, х своеобразной мифологии в вех НТР. Лженаучному модфотворчеству И. Т. Фролов проиивопоставлял просветительетво, воститание на принциптх гуманистической философии. Новые результ атыт научного познания не долнны подпитывать «мифологио века НТРю. Претенденты на кулучнениее уеловека и фабрикацио постчеловека счит аот человека пасоивным объектом манипуляцрй. Существует опасность популяризации идеи фабриковать людей с заранее заданньии параметрами. Все зпо может привести к непредсказуемым последствиям. Необходимо помнить, что наука находится где-то в самом начале познания биологической природы человека, и здесь непоправимый вред монет привести не талько злой умвтсел, но и невежество, основывабщееся якобы на науке, а потому ирайне опасное.


Клочевьте слова: И. Т, Фролов, лженаука, мифология, транстуманизм,

[^8]
#### Abstract

The Article by I.T. Frolov was written in 1983 from the standpoint of scientific humanism. It criticized the increasingly popular mystical and pseudo-scientific research. I.T. Frolov showed that the progress of science opens in man a new abyss of mysteries, and it sometimes leads to a significant scientific transformations in the mass consciousness, to a kind of mythology in the age of the STR. I.T. Frolov contrasted pseudo-scientific myth-making with enlightenment, education on the principles of humanistic philosophy. New results of scientific knowledge should not feed the smythology of the century of STR 1 . Candidates for the simprovementro of $m$ an and the fabrication of a Posthuman person is considered a passive object of manipulation. There is a danger of popularizing the idea of fabricating people with predetermined parameters. All this can lead to unpredictable consequences. It must be remembered that science is somewhere at the very beginning of the lonowledge of the biological nature of man, and here irreparable harm canlead not only evil intent, but also ignorance, allegedly based on science, and therefore extremely dangerous.


Keywords: I.T.Frolov, pseudoscience, mythology, transhuma anism.

Человек eomb maйна. Ee naд̈o pazzaдатв, и ежеди бјдеив ее разваднєат в өсю эизнь, мо ке гоєори, что потерял єремя...
Ф.М.Достоевскпй

Невене ство - зо демоническая сила, ц мы опасаемся, что око послужит прияиной еще мнозих т разедий.
K. Mapkc

Немало времени прошло с тех пор, когда бьши запечатлены эти мудрыте снова, и немало уже наука сделала, чтобы разгадать тайну чеповека. Маркс открыл социалную сущность человека. В последние десятилетия огромньдх успехов достигла наука в изучении особенностей биологической природы - в разных ее аспектах, ожватываемых зачастую общим понятием биологии человека.

Успехи эти открывают нам как бы заново человека, но и новую бездну тайн, которые заключены в нем. А. это порой приводит к существенным антинаучным трансформациям в массовом сознании, к своеобразной мифологии в век НТР. Причем ее появление не всегда можно объяснить зльым умытслом. Удивление «странностью» многих новьгх и уже известньд науке явлений, с которыми

не может совладать обыденное мышление, порождает ненаучные представления о них K сожалению, и внутри самой науки нередко порождаются сегодня мифы, перед которыми бледнеет любая художественная фантазия. И это в особенности относится к современной науке о человеке, сделавш ей колоссальные успехи в изучении молекулярных механизмов настедственности, в познании мозга, псигики человека и его поведения. Возникающие здесь мифы, обосновываемые научно-техническимивозможностями, ноне учитывающие человеческую реальность и социальные условия ли. воплощения в действитепность, нравственно-гуманистические астекты существования и развития человека и человечества, могут быть отнесны к тому, что еще Эразм Роттердамскйй вкнночал в своюо «Похвалу глупости». С той лишь разницей, что они, как и все в наше время, приобретают более опасный, ппбальный характер.

Правда, опасна не только глупость, но и невежество как мало, так и много образованньгх лютей, привькших к тому что кочевидное невероя тно», а потому убежденных, что с наукой можно не считаться, если она не дает мневероятньет обвясненй̆ очевидному. В пиграфе к этой статье приведены слова Маркса оневежестве как «демонической силе», воторая может постужить причиной многих трагедию̆. И как бы в униоон о этим предупреждением Ч. Дарвин замечал, что «невежеству удается внушить доверие чаще, чем знанию, и обькновенно не те, которые знают много, а те, которые знают мало всегда громче кричат, что та или другая задача никогда не будет реш енанаукой

Сдедав такие вводньте, отнюдь не только иронические замечания, рассмотрим, весьма фрагментарно, конечно, некоторые тайны Изагадки, а дучше сказать - проблемы, или, как говорил Ч. Дарвин, задачи науки в из учении человека сегодня и в будущем. Посмотрии одновременно, как они буквально обрастают всякого рода мифами, спекупирующими на нереш енности или недостаточной решенности этихл задач.

Одна из таких задач сегодня - это адаптация, приспособление человека к необычайно резко изменяющимся условиям его природно-биологического, социального и дудовного существования. Здесь-то и порождаются многие мифы, весыма далекие от реалности, но обращенные в будущее как реальность, которую пока что нельзя проверить. Посмотрим, как это происходит.

Наука говорит нам, что человек будущего, безусловно, необычайно расширит свои адаптационные возможности с помощью самыхх разнообразных средств, включая фармакологию, псивотера-

пию, и это даст ему возможность полноценно и без ущерба для здоровья действовать в самьгх стожньгх экстремальньгх условиях, Уже œгодня получены результаты, которые свидетељствуют о новьгх, неизвестных нам доселе резервах биологической природы человека, его псииофизиологических возможностяд. «Виологическое оснащение человека» показьвает свою универсальность и нестучайноств.

Но человек еще должен высвободить не задействованньте пока резервы своей биологической природы, направить ии по пути гармонизациии с ооциальньми, псииическиции и нравственнымй силами, которые он еще не научился прочно удерживать в гомеостатическом состоянии (это касается, например, так-назьваемьги стрессовьгг состояний, а также всякого рода псииическид аномалиЙ, возникающих в условияд эмяциона дьной сверхнапряженности и т. п.).

Однако на пути к этому науке предстоит разгадать еще немало непонятньхх для нее сейчас сЕойств биодогической природы человека. И самая болшая загадка, которую предстоит раскрыть, это человеческий мозг, интеллект, псиьика как комплекс сознания и ин стинктов. Современная нейрофивиотогия, занимающ аяся этиМ, находится в процесое бурного роста, которьй̆, как полагают некоторые ученыте, в ближайшие полстолетия должен привести к решениюоглавнььх вопросов, поставленньгх наукой о мозге на протяжении многих веков ее развития,

Это касается изучения деятелнности мозга не только на к леточном и молекулярном чровнях, но и его системньгх связей и взаимодействиц̆. Системное функционирование обеспечивает высшую нервную деятельность человека, интеллект, сознание. Раскрытие й метанизмов будет способствовать более эффективному использов анию в будущем резервов человеческого мозга, о чем так много говорат ипишут сеॉчас в научной и популярной литературе.

Здесь возникает много сложных проблем, как естественно-научного порядқа, так и социально-этических, а потому многие ученые, признавая допустимость искусственного влияния на работу мозга (жимичесиие стимуляторы, электрические воздействия и т.д.), выражают серьезные опасения по поводу отрицательных последствИЙ, могущих возникнуть в этой связи. По мнению академика П. К. Аножина, «если когда-то состоятся попытки сделать интеллектуалнные способности продуктом химических и обучающих лаборатории, то вполне может случиться так, что при последующем развитии науки с более высокого ее уровня мы увидим, что внести

в мозг человека необратимые изменения, которые, к несчастью, уже нељьзя будет устранить».

Поэтому задача заключается в том, чтобы для повьшения активности ин теллек та эффек тивнее использовать имеющиеся ресурсы мозга.

Будущее человека связывается с соверш енствованием деятелности его мозга, но вместе с тем наука пока не дала ответа й на вопрос о том, не появятся ли новые резервы и ресурсы мозга в ходе естественной эволюции определенньх его участков. Ответ на эти и другие вопросы позволит лучше опредепить будущее человека в развитии его психофизиологических, интелдектуальных и эмоциональньх возможностей и способностей.

Сейчас трудно с болшшей или меньшей точностью сказать, в каком направлениии, главное, какими методами будет осуществдятьсл это развитие. По-видимому, однако, это не будет какой-то один естественньйи или искуоственньй метод, но скорее - соединенньй, комплексньั̆.

В связи с этим возникает вопрос: не придет ли на смену Homo Sapiens - человеку разумному - какой-то ксверхчеловек», во всех отнош ениях отличаншцйся от современного? Не возникнут ли ка-кие-то новые формы человеческого существа, соединенного с биокибернетическими устройствами, - своеобразные «биокиборги»? Не вступит ли человечествов новую стадию своей эволюциии, на которой человек будет создаваться в значительной мере искусственно: Фабрикуемый с пом ощью генной инженерии и биокибернетики «сверхчеловек», обладанщй экстрасенорными и экстраин теллектуальными качествами?

Эти и другие вопросы не надуманны, к подобным предположениям и проектам обращаются не только фантасты, но и порой серьезные ученые

Идея искусственного конструирования человека, то есть своеобразной агомоинженерии», делающей человека равным, если уж не самому Господу Богу, то, по крайней мере, его антиподу - демону, существует, наверное, столько же, сколько и человек с его способностью к фантазиям, грезам, мифам, да ик научному прогнозированию тоже. В науке эта цпея возникает вначале как смутное, смешанное еще с донаучными мифами ощущение ее зарожданщейся силы и могущества, как устремленная в будущее фан тазия, и вместе с тем опасение грядущей «демонии» науки. Вспомним Гете и его «Фауста», где он вывел нового героя - Гомункутуса лабораторного двойника человека, созданного доктором Вагнером

спомощью Мефистофеля. Правда, Гомункулус сознает, ч то емунадо еще «поставить точку над „і"», то есть «доделаться», ч тобы в полной мере стать человеком. И Гете замечает в связи с этим, что такие существа, как Гомункулус, еще не омрачены и не ограничены законченным воплощ ением в человека.

У английской писательницы Мэри Шелли в ее романе «Франкенш тейн, или Современньй Прометей» (1818 год) хонструирование человекоподобного монстра үже получило все те негативные последствия, которые и сегодня сопровождают многие утопические проекты выведения «нового человека» спомощью науки. В стол же нашумевшем романе известного английского сатирика О. Хакоти «Прекрасный новый мир» (1932 год) эта идея была доведена почти до абсурда, и все-таки она продолжает смущать умы отнюдь не тољкк писателей-фантастов, но и ученьг, в том числе современньг, апеллирующии, в частности, к евгенике и ее новыі вариантам, связанным с попыткой исполз овать методы генной инженерии в «конструировании» человека, способы клонального размножения, то есть делением, фрагментацией и т п.

Так, американскипі̆ футуродог Алвин Тоффлер в своей последней кните «Третья волна» пишет: «Не попробовать ли нам совершить биологическую перестройку людей в соответствии с профессиональными требованиями, - скажем, создавать пилотов с более быстрой реакциейлили сборщик ов, не реагирующих на монотонную сборку у конвейера ?s K сожалению, не толкк А. Тоффлер поднимает этот вопрос в своих футурологическии предсказанияд.

По мнению болышинства ученьгх, это - реакционное направдение, способное лишь скомпрометировать науку. Ведь то, ч то возможно, - не значит еще необходимо, реально, гуманно. В условияя «расколотого мира» всякая возможность изменяющего воздействия на биологическую природу человека крайне опасна, она может быть исползована как средство антигуманного манипулирования четовекои (для изменения его псииики, поведения). Конечно, например, та же генная инженерия в будущем может постужить для лечения наследственных заболеваний («хирургия генов", замена патологического гена нормальным). Что же касается идеи «фабрикуемого человека» и прочих подобных ей, то в современньгх условиях ее реализация способна принести людям лишь новые беды, так как наука находится где-то в самом начале познания биологической природы человека. То, что мы знаем о человеке, неизмеримо меньше того, чего мы не знаем. Поэтому в данном случае речь должна идти уже не просто о ооблюдении в научном

исследовании принципов морали и этики, а и о законодательном, юридическом регулировании, что иделается, например, в отношении эксперимен тов на человеке, Здесь непоправимвй вред может принести не толко злой умысел, но и невежество, основывающ ееся якобы на науке, а потому крайне опасное.

Что касается будущего, причем весьма отдаленного, то в этой области, как я думаю, предстоят крупнейшие события, может быть, самые крупныте за всю историю науки. Наука вступит в «век человека», вся мощь научного знания обратится к нему как своему главному объекту. Но для этого нужны соответствующие разуму и гуманности чеповека социальные условия. И, можкет быть, на этой стадии придет осознание уникальностикаждого человека раз уиного и гуманного. А какие вьводы последуют из этого, не нам судить: пусть это сдепают люди будущего, которые окажутся, как мы надеемся, не только разумнее, но игуманнее нас...

Это относится вообще ко всякого рода проектам, имеющим цепю воздействовать на психофизиопогическое развитие человека сгодня ив будущ ем, интенсифицировать егоинтеллек туальную деятепность спомащвю ли естественньтиши искусственньх форм воздействия на мозг ипсииику человека, путем ли разработки технических средетв, моделрующлх отделнные функции ин теллектуалной деятепности. Проявляется такое, к сожалению, в попытках (разумеется, самих по себе весьма перспективных) создания «искусственного интеллекта», где также много упрощенй̆ и неоправданных экстрапряциия, в ходе которых не учитывается определенньый बпороп сложности, связанньй с общественной природой интеллекта человека, єлем, что человек - продукт не только биологической, но и социалнной эволюция. Разумеется, «исконно чеповеческие» особенности деятельности мозга определяются не тольо этия. Сложнейший мир псипики и сознания человека, его нравственные и эстетические переживания также вряд ли можно оторвать от общего процесса, обусловливающего человеческий pasym.

Какие возможности видятся здесь с точки зрения перспектив биокибернетики? Академик АН УССР Н. М. Амосов, касаясь прогнозов, относящихся К «будущей кибернетике в будущей медицине», полагает возможньшм создание творческого искусственного разума, но тут же рассматривает потенциалныте утрозыт от него для человека. Н. М. Амосов считает, что асуществует еще более далекая перспектива изменения биологии человека, возможность неогра-

ниченного возрастания его интеллекта путем симбиоза с Искусственныт разумомд,

Речь идет, следоватепно, о перспективе юоздания того, что я назьваю «биокиборгом». Но ести с точки зрения Н. М. Амосова о «реальности этого пока говорить рано, хотя в принципе это возможно», то фантасты, да и не толкко они, но и некеторые серьезные ученые настроены более оптимистично, хотя, может быть, не стољв реалистично. Так, согласно высказаннопу в 1972 году прогнозу американского исследовательского ден тра по прогнозированию «РЭНД-Корпорейшн», демонстрация симбиоза «человекмашина», повышающ его ин теллектуальные возможности человека прямым взаимодействием мозга и ЭВМ, произойдет уже в 2012 году. Академик А.Н СССР В. М. Глушков считал, что добиться полного симбиоза человека и машины ученые смогут к 2020 году.

Более того, по мнению ряда американских ученых (Дж. Вернала, Г. Сиборга) и другик, такое развитие приведет к решениюо задачи передавать мысли непосредственно ог одного мовга к другому, не прибегая к помощиязыка слов, - и не только мыслей, но и эмоций, воспоминаний... Но это, как говорят прогнозисты, прогнозы «третвего или четвертого эщелонов»,выдодящие, как я думаю, за временные рамки реалистическего научного определения перспектив человека.

Есть, однако, в этам вопросе и нечто такое, что имеет большую актуальность уже сегодня. Исследования человеческого интеллекта, псикофизиолоническик феноменов, механизмов запоминания, интуиции, разнообразныхх форм человеческой чувствителности получают разлинную ин т ерпретацию в современнойнауке, сопровождающуюся порой всякого рода мифамии антинаучными домыстами, как это имеет место, в частности, в псикоаналиве, парапсихологии ит.I.

По-видимому, мы находимся в начале нового пути исследования чеповечесқого ин теллек та, псидофивиологическид феноменов. Этому, как представляется, будут способствовать попытки моделирования и технического воспроизведения определенных фрагментов бессознательного, усиливающего способность человека постигать окружающий мир и настаждаться им. Однако главное здесь это исоледование резервов «естественных форм жизни», заключенньгх в псииофивиологии человека, работе его мозга, исследование сенсорных механизмов, саморегуляции, вообще всех тех механизмов, которые обеспечивают жизнедеятельность человеческого ор-

ганизма и прежде всего его пслиику, икоторье еще далеко не раскрыты.

Задача науки, как я ее понимаю, заключается здесь в том, чтобы не толко иоследовать новые возможности человека, в частности в его пслхофизиологическом развитии, но и избегать опасньш направлений эксперимен тирования, демистифицировать всякие сопутствующие научному поиску спекуляции и домытыы. Это касается как неоевгенических утопий, так и парапслиодогическид представлений, когда они обьявляются «недоступными объективному анапизу", сопровождаются цдеалистическими и даже мистическими, Шарлатанскими интерпретациями. Конечно, здесь есть и объективно устанавливаемыте в жоде наблюдений и- эксперииентов факты, которые требуют научноі̆ интерпретации.

Отсекая идеалистические трактовки целостньг сустемньд сил Ивзаимодействия живых организмов (например, человек и его психика), мы не можем не отметить, что, видимо, именно в целостньгх системах ключ к материалистическому обвяснению кзагадочньг»» сейчас псипических яв лений, бессознатепного прочего. Поэтому необходим переход к действително комплексному - целостному и системн ому их исоледованию.

Однако это лишь одна сторона вопроса, связанная с возможностями научногопознания. Но есть и другая, не менее важная - специфически чеповеческая, ценностно-гуманистическая, затрагивающая самые основы и смысл человеческого существования. И она, вероятно, будет играть все болш ую роль в будущ ем, включая определение программы научного познания (и тем более изменения) самого чедовека. Э та установка оознания позволит, как я думаю, реалистически ставить и «вечные» вопросы, касающиеся продолжитепности жизни человека, его смертии бессмертия, те вопросы, которьте порождают сегодня немало Мифов и утопических предпоноженй.

Известно, например, что в современной геронтологии существует болш ре количество (около 300) самых различных концепций, делающих разные акценты на разньх факторах процесса старения человеческого организма. Эти концещии иногда делят на две категории. Согласно одной ив нию, старение и смерть запрограммированы генетически; согласно другой, они обусловлены возникновением генетических повреждений, которые нак аплив аются, поскольку организм не успевает их восстанавливать. Как ближайшая перспектива утверждается идея о необходимости и возможности достижения с помощью разнообразньгх научньтх методов максиму-

ма видовой (биологической) продолжительности живни человека (она определяется рядом ученых до 150 лет). Вместе с тем говорится, например, о возможности в будущем увепичить видовую продолжитељность человеческой жизни до 1000 и более лет, а иногда и до... бесконечности. Речь идет в данном случае не просто о ка-кой-то футурологической эйфории, но и о прогностических высказьваниях ряда ученьк-специалистов. Существует международная ассоциация по проблеме «Искусственное увеличение видовой продопжитепности жизни людей», которая исходит из того, что возможно и необходимо продлить жизнь чедовека на сотни лет. Волее того, ряд ученьх (например, А. Кларк в кните «Чертыл БудУщегов) считают, что человек достигнет бессмертия уже к... 2090 роду! При этом обходится кардинальньй вопрос; будет ли человечество вœгда стремиться к максимально продорителной длитепности индивидуальной жизни и тем более к бессмертию, либоже человечество найдет другие решения, когда его социално-этическое и нравственно-гуманистическое сознание изменит само понимание смытла человеческой жизни до такой степени, что личность не будет отделять себя от человечества, и его потребности и интересы окажутся наивысшими для нее?

Впрочем, такое отнош ение к смертии бессмертию уже былохорошо показано Джонатаном Свифтом на примере «избранньш"» жителей Лапуты, зобреченныт на бессмертие» и завидовавших в глубокой старости смерти других стариков. И гетевский Фауст отказывается от самоубийства не из эгоистического жетания как можно более длитешной жизни, а из любви к людям, чтобы раздепить общую судьбу человечества (правда, ему сохранена при этом молодость). Мне кажутся поэтому наиболее обоснованныши и привлекатешньшми герон тоногические установки нашего известного ученого И. В. Давыдовского, считавшего, что «допглетие и связанная © ним проблема активной творческой старости - это нечто более реалннее, чем скучное бессмертие». Такая постановка вопроса находится в полнои соответствии, как я думаю, не только с научными реальностями современности и по крайней мере ближайшей перспективы, но и главное - с социально-этическими и нравственногуманистическими принципами. Она утверждает жизнь как бесконечно историческую длительность, путем разумного и гуманного чередования ограниченньтх по времени индивидуальньх жизней, как радость и печаль возникновения, расцвета и смерти неповторимойи иесконечной самой в себе личности. Прав был выдающийся советскйй демограф В. Ц. Урланис, заметивший, что «мы ценим

жизнь и дорожим ею именно потому, что она не бесконечна. Главное в том, чтобы нить живни не обрывалась, пока не соткана вся пряжа, ч тобы светильник не гас, пока в нем есть щще огонь»,

В последнее время, однако, размышления о продопжитељности жизни, о смерти и бессмертии ченовека порой порождают новую мифологию, причем она обращается зачастую в прошлое и странньм образом идет иногда по пути реставрации забытыхили полузабытых историей учений, включая решитиозно-идеалистические. Дело касается при этом не только традищионньтх релитиозноидеалистическии догматов о «бессмертии» ченовеческой «души», представлений о «воскрешении» и «загробной» жизни (вак сказано в «Екклесиасте»: «и возвратится прах в землн, чем он и был, а дул возвратится к богу, который дал егор) Размьшления об этик «вечных»» вопросах обращаются сегодня, в частности, к представлениям и идеям жившего в конце XIX - начале XX века *загадочного старца» Н. Ф. Федорова, выраженным в его философии, или проекте «общего дела». В соответствии с этим «проектом» ряд интерпретаторов учения H Ф. Федорова всерьез обсуждает некоторые идеи мматериального», а не «вотшебногов осуществления «великой мечты» пюдей: стать бессмертньши путем «всеобщего воскрешения мертвыж». При этом идея звсеобщего воскреш ения», несмотря на ее явную абсурдность й релипиозНо-утопический характер, связывается некоторыми ав торами с современной наукой, в частности с ученией о наследственности и савременньтми биомедищинскими иселедов аниямипутей уведичения видовой продолжительности жизни.

Конечңо, такоеволнное обращение с современной наукой, когда она «пристегивается» к репииозно-идеалистическим «интуициям» прошлого, вряд ли допустимо. Тем не менее, вю это, как ни странно, встречает поддержку, в частности, у ряда ученых и литераторов И другшь представителей нашего «косиического поколения». Дело, однако, не ограничивается только этим. Зачастую здесь испољьзуются и «свидетельства очевидцев, побывавшии на том свете», Имеются в виду распространеннье на Западе писания людей, возвращенньх благодаря успехам реаниматологии из состояния клинической смерти. Вышло несколько книг, в которых описывается «жизнь после смерти», пережлвания «умершиь» и оживленных людей. И все это стужит «док азательством» утверждения релитиозноидеалистической идеи 0 «загробной жизни». Известньй советскьй специалист-реаниматолог В. A. Неговский убедитењно опровергает в своих работах эти антинаучные спекуляции на сложньгх и до кон-

ца еще не изученных явленияя, возниқающих при клиническом «умирании» и оживлении организма.

В такого рода спекуляциях и мифах игнорируется прежде всего научное, биологическое понимание проблем жизни и смерти. При этом оказьвается в стороне и философский поддод к этим проблемам, основывающийся на научном пониманиц смыысла человеческой жизни, конечности индивидуального бытия и бесконечности исторического существования человечества, утверждающий бессмертие человека в том, что единственно и соответствует его сущности, - в материалной и духовной культуре человечества, в бессмертии его разума и гуманности.

Прекрасно выразил это замечательньй советский ученый И. И. Шмальгаузен : «... Результаты нашей творческой дея тепности не гибнут вместе с нами, но накапливаются ддя бдага будущии поколений. Так пусть же наш короткий жизненный путь освеща ается сознанием того, что человеческая жизнь много вьше друтия жизней, и только смерть обусловила возможность существования бессмертньгх творений его духа». A вот перекликающиеся с этим мысли выдающ егося нашего писателя-гуманиста М. М. Пришвина: «Пусть он умирает, даже в обломках его остается победное усилие человека на пути к бессмертию... От него навœгда остается то небьвалое, что он рождает словом, делом, помыш лением, поклоном даже, или даже пожатием руки, или только ульбкой посьлаемой»,

Этимй мудрьши и позтическими стовами, выражающими, однако, инаучно и фидософски самую суть проблемы, так много мифологизируемой сегодня, мне ихотелось бы закончить свои заметки. И, возвращаясь к ид началу, мы согласимся с тем, что человек тайна, но она разгадывается и будет разгадана наукой, иск усством, всеиии средствами чедовеческого познания, но не мифологическим мышлением, в чем нас пытаются уверить, к сожалению, не только лю्ди, далекие от науки. Именно такая перспектива единственно достойна человека разумного и гуманного.

# НУЖЕН РАЗУМНЫЙ КОМПРОМИСС 

Комментируя отрывок из книш Ф. Дайсона aDisturbing the Universes

В 1979 г. вышла книга «Disturbing the Universen Фримена Дайсона, отрывок из которой, посвященный перспективам генной инженерии, публиковался в одном из номеров «Литературной газетыл е комментариями советских ученых: академиков АН СССР И. Т. Фролова и. А. А. Бәева. Eе автор - один из крупнейших физиков современности, автор фундаментальных трудов по квантовой электродинамике, предсказавший, в том числе, расшифровку генома человека, вспомИнает утопические прогнозы великих писателей и ученых: Уэллса, Холдейнд, Хаксли о перслективдх трансформации биологии человека Он ставит вопрос о путях современной бнологии, которая достигла такой садии своего развития, когда человек получил возможность трансформировать и направлять собственную природу и природу других живых существ. Сегодня ясно, что научиться читать язык ДНК вовсе не означает быть в состоянии «һисатьn на нем и конструировать живые существа по собственному усмотрению. Вместе стем опасность программирования человеческого поведения не следует недооценивать $\Phi$ Дайсон ставит вопрос о-принципах законодательного регулирования экспериментов на человеке.

Вниманию читателя представлены комментарии на отрывок из книпи Ф. Дайсона академиков И. Т. Фролова и А. А. Баева.

# Различать действительность и фантастику 

A.A. Baee

Аннотация: Академик А. A. Ваев рассказвюает о возманностях современной тенетиви. В ходе направл енных луташрй в лоикробнуо клетку вводат чужддые для нее гены, В резулттате клетка начинает «производитьнесвойственньй̆ для нее продукт. Ученьй считәл, что безопасность генетических экстериментов полностью тарантирована. Автор поддернивает традиционную точку зрения: в негативных последетвияу научнытх открытий виновата не наука, а зонамеренное применение ее достинений. Он выступает за то, что6ы доставить под общественный контрољь практическое применение открвтий бислетов, но не мешать их познавательной поисковой актуености.

Ключевьт стова: генетика, человек, этика науки.
Abstract: Academician A. A. Baev talks about the possibilities of modem genetics. In the course of directed mutations in the microbial cell introduce alien genes. As a result, the cell begins to sproducer- is not peculiar to her product. The scientist believed that the safety of genetic experiments is fully guar anteed, The author supports the traditional point of view: the negative consequences of scientific discoveries are not the fault of science, but the malicious use of its achieverments. He advocates to put under public control the practical application of biologists' discoveries, but not to interfere with their cognitive search activity.

Keywords: genetics, man, ethics of science.

В последние годы о генной инженерии много говорат в самьгх разньгх аудиториях. И это не случайно. С ее появлением коренньшм образом изменились возможности проникновения человека в глубины процессов, проистодащих в живых системах. С геном обращаются теперь без мистического благоговения, как с обычным

фрагмен том ДНК, которыйвыделяют из природньхх источник ов или даже син тезируют. Рекомбинация, то есть сочетание генов в новую структуру, происжодит сегодня по выбору исследователя. Наметились и возможности направленньх мутаций, когда в микробную клетку вводят чуждые для нее гены. В результате клетка начинает «производить» совершенно несвойственный для нее продукт. Так, например, уже получают человеческий инсулин, ростовой гормон и цельй ряд других веществ. Генетическая инженерия позволяет получать клетки-сверхпродуценты, то есть те, что произвядят обычныте для них продукты, но в повышенном темпте. Такие бактериальные свериподуценты уже поставляют нам ферментыи некоторые аминокислоты.

Одним словом, œгодня уже никого не надо убеждать в реалности практической отдачи генетическойинженерии, которая была очевидной для большинства биологов и десять лет назад в момент ее зарождения. К тому же масса выполненнытх работ, направленньбх на пресчение стучайностей и ошибок, позволяет в настоящее время обеспечить полную безопа сность любьх эксперимен тов. Надо ли лишний раз повторять, что наука сама по себе, в том числе, разумеется, и биология, не таит никаксй угрозы человеку и его будущему. Все зависит от того, в какидх руках находятся научные открытия; кто, как и в тьих интересах испољзует достижения человеческого гения. Возымите, к примеру, дефолианты, синтезированные химиками. Этипрепараты из группы пестицидов вызьвают искусственное опадание листьев, что облегчает, скажем, уборку длопчатника. И те же самые дефопианты быии применены американской военщиной для уничтожения раститешности и отравления громадньбк площадей во Вьетнаме. Так что же является злом: создание дефолиант $O B$ или ик испотвзов ание агрессором?

Сказанное, конечно же, верно и для генетической инженерии. И, разумеется, прав Ф. Дайсон, когда привьвает поставить под общ ественньй контрољь практическое применение открытий биологов. Но жочется пов торить еще раз: возможность получения «пользы» заложена в самой природе научного знания, а «опасность» исключительно результат безответственньб, антипуманньх человеческии действий. И если говорить о добре и зле, прилагая эти поня тия к науке, то нет ни одного ее аспекта, которьй мог бы быть вреден для человечества сам по себе. Зло может быть привнесено только волей носителей зла. И точно так же воля людей может предупредить антитуманное использование научньбх достиженьй. Мы верим в это, верим в коллективную мудрость человечества.

# Чудовищ порождает безответственность 

И.Т.Фролов

Аннотащяя: В 1982 г. И.Т. Фролов сткипкнулея на гредлонение А.А. Ваева обсудить на страницах иЛитературной газеты. мысли Ф. Дайсона по поводу возмонностей генн ой инненерии. Загл авие ст атьи отращает известное капричос Гойи ксон разума, рождаощюй уудовищю. Везответственно выдвигать от имени науки проекты, подобные ут опиямм о создании Голема, Гомункулуса, Франкенштейна. Это - не что иное, как мофология в век НТР, Подобные проекты несост аятельны в наувном отношеныи, поскольку исходят из одностороннето представления о6 мидеале человекаи. и опилрастся на ограниченные знания его генетики. Поэтому они опасны для неповторимой индивидуальности, свободы и прав человека. Религиозная и иная мифолегия, тем 6 олее вооруженная научньым инструментарием, опасна для общественного здоровья - вол суть позиции И. Т. Фролова. В наши днй идеи М. Т. Фролова могут слунить эффективньым интеллектуальным оруяиием в борь бе с транстуманистическими ут опиями.

Ключевые стова: К. Т. Фролав, Гойя, мифология, человек, индивидуальность, трансууманиззм.

Abstract: In 1982, L. T. Frolov responded to A. A. Baev's proposal to discuss the thoughts of F. Dyson about the possibilities of genetic engineering on the pages of the "Literary newspaperi. The title of the article reflects the famous Caprichos by Goya uthe sleep of reason produces monstersr. It is irresponsible to put forward projects on behalf of science such as utopias about the creation of the Golem, Homunculus, Frankenstein. This is nothing but mythology in the age of Scientific and Technological Revolution. Such projects are scientifically untenable because they are based on a one-sided view of the xdeal mann- and are based on limited knowledge of his genetics. Therefore, they are danger ous for the unique individuality, freedom and human rights. Religious and other mythology, especially armed with scientific tools, is danger ous for public health -that is the essence of the position of I.T. Frolov. Nowadays, the ideas of L. T. Frolov can serve as an effective intellectual weapon in the fight against transhumanist utopias.

Keywords: I. T. Frolov, Goya, mythology, person, individuality, transhumanism.

- Сегодня немало ученых Запада, подобно Ф. Дайсону, размишляют о будуием с мревогой, которую сяязывают с вторжением науки 8 тайнв природм и чеговека. Особенно серьезнья опасения ввэывает биогоzия. Обоснована ли эта мреевога?
- Следует отметить одну общуюзакономерность развития науки - ее усиливающуюся гуманизацию, то есть растущее стремление обратиться к миру человека, рассмотреть и оценить вюе, включая саму науку, исходя из ин тересов человека. Это порождает сложнейшие, а поройи драматично протекающие дискуссии, в которые вовлекается широкая мировая общественность. Таким образом, становится возможным опроблемах, например, биомедицины, судить не только ученьм, но и людям, далеким от науки. Причем, если одни из нид восжищаются ее резупттатами, то другие видят в ней нечто демоническое, грозящее бедамии н нсчастыяии роду дюддскому. Отсюда - взрьв всеобщего интереса:

Однако нељзя сказать, что этот интерес вызван лишь спецификой современной науки, связанной, в частности, огенной инженерией, как это изобржжают некоторые ееинтерпретаторы. Вспомним, какие страсти в свое время разгорепись после вьькода в свет книпи Ч. Дарвина «Происжождение чел овека ипоповой отбор»! Кстати, она до сих пор привлекает к себевниманиев связи с изучением, например, эволюционно-генетическии оенов поведения человека и его этическй качеств. Я- уж не говорю о более широком мировоззренческом значеним дарвиновского труда, чему нелишнее свидетељьств - новые «обезьаньи» процессы в США.

Социально-этиеские и гуманистические проблемы науки наших дней все более обостряются. При этом все чаще речь идет не столько о ценности той или иной истины, сколько о цене, которую человечество вьнуждено за нее заплатить. Может быть, это предепно остро выразил Ф. М. Достоевский, сказавший сприсущей ему интеллектуальо-эмоциональной страстностью, что весь мир познания не стоит слезок ребеночка, что вся истина не стоит такой ценыт...

- Ках же с этой мочки зрения оуенитв испины, добввпемве наукой сезодня?
- Если говорить о возможностах генной инженерии применитешно к человеку, то в ближайшей перспективе это будет «исправление» действия патологического гена, а в более отдаленном будущем и замена его нормальньни, что откроет новый путь для лечения наследственньтх заболеванлй. На этом пути уже достигнуты

первые успехи. И они сразу же стали предметом самого оживленного обсуждения, хотя имеют еще весьма ограниченное практическое значение. Диапазон высказьваемьгх по этому поводу мнений необычайно широк - от полного скептицивма до неумеренного оптимизма. Но даже самые убежденные скептики не могут не признать, что генная инженерия позволяет человеку активно вмешиваться в дела природы и кое в чем ее усовершенствовать. Выло бы смешно возражать против этого. Надо только, чтобы тақие попытки «исправления» природы не принесли бопше вреда, чем полззы. И тут можно понять и раздепить тревогу Ф. Дайсона: в условияк капитализма далеко не всякий ученьй способен сохранить чувство социальной и гуманистической ответственностй за дело рук своид. А. потеря этого чувства действитепно чревата самьцми неблагоприя тными последствиями для судеб мпра и чеговечества.

- Идея соэдания «сяерхчеловека» до поры бвла принадлежностью одой фанмастики. Не странно ли, чмо меперв ее всерьез обсужаюо 8 научнек круzax?
- Мысль об искусственном, сконструированном с помощью своеобразной «гомоинженериии человеке, которьй стянет равным если не самому Господу Богу, топо крайней мере его антиподу дьяволу, эту мыоть человечество вынашивает столько же, наверное, сколько сущестует на земле Вспомним Тете и его нового «героя» Гомункула - лабораторного двойниқа человека. Его появлениев гетевском «Фаусте» отмечено такими словами:

Нам говорят «безумец» и «фантаст», Но, вьйдя ив зависимости грустной, С годами мозг мыститепя искусныйй Мыстителя искусственно создаст.

А ужев романе Мэри Шелли Франкенштейн, Или Современньй Прометейр (1818 г.) конструирование человекоподобного монстра приводит ко вюем тем негативным последствиям, которые легко просматриваются во многих сегодняшних утопических проектах «вьведения» нового человека с помощью науки. И этот ряд лите-ратурно-научных прогнозов всего лишь продолжает роман Уэллса «Остров доктора Моро».

Прииечателнно, что авторы этих фантастическид проивведений ориентировались на самые передовые для своего времени представления о возможностях науки. Расцвет классической механики породил механическое чудовище Франкенш тейна, на ост-

рове же доктора Моро обитают, так сказать, биомеланические творения безумного физиолога. А. наш современник, известньй физик Ф. Дайоон, заглядывая в будущее, видит ученого, «который, сидя перед пультом компьютера, будет формулировать инструкции для создания нового вида животных. Или нового вида почти что человеческих существ...».

Так что идея искуоственного сверхчеловека продолжает смиущ ать умы не только писателей-фантастов, нои ученыт. Иные из нии при этом апеллируют к евгенике. С поддержкой ее выступает ряд известныгх западныхх ученьх. Как это ни парадоксалнно, «призрак» евгеники связывается иногда не топько сгенетическими исетедованиями, но и с... идеологическими 3 адачами по формированию нового человека, тотя очевидно, что между ними нет ничего общего.

- पто можно сказатв о всякого рода проекмах, в том иисле новоевгенических, которье в уелях соэдания мидеалнного» человека предлагают радикально перестроитв его природу?
- Они прежде всего несостоятельны в научном, Јеоретическ ом отношении. Ведь кпроек тировщики" во многия случаях односторонне определяют, что такое «идеал человека», а их представления о необходимыхх изменениях природы человека опираются на весьма ограниченные пока что знания его генетики, на ложные идеи прямой связи генетической основы чедовека с его умственными и дудовными качествами. Эти проекты порочны и в ооциальном плане. Не спучайно их берет на вооружение расистская идеология, испопзует теория и практика геноцида.

Новоевгенические проекты безусловно достойны всяческого осуждения, ибо ставят под соинение основные ценности человеческого существования. И здесь нельзя не согласиться с $Ф$. Дайсоном, которого это бопше всего беспокоит.

- Osначает ли это, что в принчиие невозможно или нежелатепвно всткое агмивное вмешательство в наследспвенность чеnosexa?
- Надо четко отичать теоретическую возможность от практической деятелности, которая всегда требует конкретньх научньгх и социальных условий для реализации той или иной идеи. Эти условия в капиталистическом мире таковы, что осуществить неоевгенические проекты значит навлечь на человечество беду, гораздо более опасную, чем та, от которой они обещают его спасти.

Верно: за время эволюции человечество накопило в своих популяциях определенньй агруз» патологических генов. Свидетел-

ство тому наследственные заболевания. Но бороться с ними, шаг за шагом избавляться от ниия помогают знания, добываемые медицинской генетикой, и развивающиеся на ее основе новые методы профилактики и лечения наследственньхх недугов. Скажем, широкое внедрение методов дородовой диагностики, безопасных для женщины и ее будущ его ребенка, уже сегодня позволяет предупреждать все хромосомные болезни и врожденные нарушениялобмена веществ.

И еще одно замечание. Не следует торопиться «усправлятв» природу хотя бы потому, что сегодняшние представления о кпопзе» и «вреде» неточны, со временем могут измениться, а ддя живого развивающеюся организма вообще относительны.

- Bикодит, правомерен вопрос, которвмя Ф. Дайсон ввннес з заголовок своей книги: "Можно ли тревожнить Всепенную?» Подобные вопросы нещзменно возникают Һри обсуждении методов генной инженерии и пересадхи органов, нейрохирургии и нейрофармакалозии, то есп всезда, когда реив заходим о здоровье и судвбе человечеспва. Какие же есть гарантии на этот счет?
- Всемирная органивация здравооманения подготовила специальньй документ «Права человека и здравоохранение в условиях прогресса биологии и медицныв, В нем анализируются разные подходы и уодовия, при которыхх могут быть научно и этически мотивированы экстерименты на человеке. Кроме того, утвержден Свод международных рекомендаций для проведения медико-биологическии исследов анипи с участием людей.

Речь идет, следовательно, 0 тех реальных пределах для использования научно-техническиди достижений, какие устанавливает общество, заботась о сомранении неповторимой индивидуальности, свободы иправ человека. В особенности такие ограничения обязательны для предлагаемькх манипуляций с мозгом и псишикой человека. Разумеется, возможность благотворного воздействия на нии воимя избавления от болезни отбрасьвать нив коем случае нельзя, Эмоцииздесь так же вредны, как и отсутствие социальной ответственности. Однако в условиях капитализма с его ожесточенной борьбой различных политическии сил вряд ли при этом удастся достичь «разумного компромисса», о чем мечтает Дайсон.

Веседу вел О. Кузнеуов

# Совместимы ли наука и утопия? 

В. А. Лекторский

Аннотащяя: В статье обосновьтвается тезис $о$ том, уто научное творчество невозможно 6 ез производства ут опрй̆ қак идеала з зания в той или иной области и программвы научного поиска. Показано, что в нашге время в связи с появлением феномена технонауки возникает множество биотехнологичесих и социот ехнологичесиих утопчесяих проектов, начиная с идеи кулучшения। человека и кончая программой управления природной и социапной эволюцией. Деется критика некогорых утогических проектов, и в этой связи развиваетст идея необходимости рагронального обоснования утоппй и о вежности оточения фантастичесоих ут опий от peaлистичеаких и конструктивньт.

Клочевье сляа: утопия, наука, философия, идеология, технонаука, постчеловек.


#### Abstract

The author defends the thesis that scientific creativity is impossible without producing utopias as tdeals of lmowledge in certain domains and programs of scientific quest. It is shown that nowadays in connection with the phenomenon of techno-science a mumber of biotechnological and sociotechnological projects appear, beginning with the idea of human enhancement and finishing the program of governing natural and social evolution. The author criticizes some utopian projects and elaborates the idea of rational approach to creating utopias and distinguishing fantastic utopias from realistic and constructive ones.


Keywords: utopia, science, philosophy, ideology, technoscience, posthuman being.

Представляется, что ответ на заданньй вопрос может быть только фдним: конечно, нет. Ведь наука - это самый надежный способ выяснить, что имеет место на самом деле, какие необходимыте

зависимости есть в природном и социальном мире, зная которые можно уверенно планировать действия и осущ ествля ть поставленные цели. А утопия - это мечта о некоем желаемом идеальном состоянии, средства достижения которого неизвестны и, возможно, вообще не существуют. Поэтому научный анализ и утопические прожекты исключают друг друга.

Нужно сказать, ч то критика утопизма вспыхнура у насе стране сновой сипой на рубеже 90 -х годов, в пору расставания сусоветским прошлым. Известно, что Маркси Энгель претендовали на превращение социалистических идей из утопии в науку и утверждали, что они создали эту науку в виде материалистического понимания истории. Однако, как стали писать многие обществоведы и публицисты в 90 -е годы, попытки практической реализации марксистскик представлений об общ ественном устройстве привели к оозданию командной экономики и репрессивного общества. Претендовавшие на научность марксистские пдеи аказались утопическими. А желание воплотить утопию в жизнь не могло не сапровождаться болышим насилием: ведь Утопия в ее обычном лонимании оторвана от реальности, поэтому попытки ее осуществления, как писали многие авторы, неизбежноведут к стонкновенуюо с действителностью, в результате чего возникает вал репрессий - способ подогнать непослушную реальность под надуманный идеал, а утопия превращается в дистопию - нечто противоположное тому, что было задумано ${ }^{1)}$.

В эти же годы появилось множество публикаций о том огромном вреде, который наєильственная идеологизация нанесла отечественной науке в советские годы (Бажанов 2000; Репрессированная наука 1991).

Идеологизация была связана с попытками подогнать реальность Научного познания под некий идеал, который в качестве составной पасти включал определенные философские представления о природе и обществе: особым образом истолк ованньй диалек тический итисторический ма териализм. Поскольку считалось, что в так понятой марксистской философии решены все проблемы, над которьмии лучшие умы человечества бились в течение тысячелетий, постольку внедрение таких философскии представлений в науку рассматривалось и как нечто полезное для самой науки, помога-

[^9]ющее ей разобраться с пониманием сложньгх вопросов познания, и как важньй способ включения науки в проект построения совершенного общества.

Насильственные попытки «диалектизации» математики в 20 -е и $30-е$ гт. прошлого столетия нанесли болшой ущерб знаменитой Московской математической школе, разносная философская критика копенгагенской ин терпретации квантовой механики в 40 -е и 50 -е гг. помешала развитию теоретической физикив нашей стране, гонения в 50 -е тт. на кибернетику под предлогом ее метанистичности затормозили у нас на некоторое время исследования в области искусственного интеллекта. Но больше всеж пострадала от такого рода «философского вмешательства» отечественная биология. Т. Д. Лысенко и его сторонникам при поддержке партийных идеологов удалось разгромить успешно проводившиеся в нашей стране генетические иоследования и заменить ии собственной пюедднауч ной «новой биологией», претендовавщей на соответствие канонам диалек тического материализма ${ }^{2}$ )

Исчезновение с мировой сцены Советского Саюза, отказ от социализма и социалистической идеологии были восприняты многими представителями отечественной интеллитенции как конец утопии и конец идеологии. Появилась масса публикаций о том, что успешно развивающееся общество должно опраться не на фантастические прожекты желанного будуще его и асоверш енного человека», а исходить из трезвого понимания человеческой природы (которая эгоистична) и принципиальньгх ограничений в деле рационализации социальньгх отношений. С этой точки зрения лучше всего социалньь̆ порядок устанавливается посредством стииийной игры рыңочных и политических сил. Как считалось, попитическая и социалная идеология отжила свой век. При этом, добавляли сторонники этой позиции, важно и нужно исполззовать новые технологии, основанные на результатах научньбх исследованьрй. Наука и технологии сами могут и должны быть встроены в системурыночньх отнош ений (идея «коммерциализациии науки» до сии пор имеет много адептов). Научные исследования должны быть вне идеологического контроля, не зависеть от тех или иньгк философских установок и тем более не иметь никакого отнош ения к утопическим проектам. В этом кон тексте появились публикациии,

[^10]которые предлагали вообще отказаться от преподавания философии в учебных заведениях - не тотко марксистск ой философиии, но любой, ибо, как считали авторы этих публикаций, история науки вообще, а в нашей стране в частности и в особенности показала вред философских идей для свободного научного исследования.

С этой точки зрения научное познание понимается примерно следующим образом. Прежде всего это поиск регулярностей в эмпирическом опыте (в развитьгх естественных науках эмпирические факты добьваются с помощью эксперимента), формупирование на этом основании утверждений о законах, выявление логическии связей между этими утверждениями, что ведет к соз данию теории, затем выведение следствий из теоретическии утверждений и ироверка иих в опыте. Подтверждаемая ппытом теория принииается научным сообществом и служит для прядолжения научньгх изысканий, а также для создания определенных технопогий, имеющии практическую ценность.

Именно подобное понимание научного познания было распространено в середине XX века, в том числе и среди философов, которые специально занимались анализои науки - аналитическая中илософия. Интересно, что саму философию в этом случае свели к изучению языка науки, отрицая возможность философского постижения глуиинньх зависимостей обпек тивного или субъективного мира - чем занималась традиционная метафизика.

Такий образом, начало 90 -х пт, в нашей стране и в друггхх странах мира характеризовалось идеями отказа от утопии, идеологии и от фидософской метафизики - это считалось началом «пост-метафизической» эры.

Между тем, уже к этому времени философия науки стала вырабатьвать совершено иное представление о жарактере научного поиска.

На основе анализа истории естествознания ряд выдающиися представитетей философии наукипоказал, что в действителнности в развитых науках теория никогда не возникает как простое обобщение эмпррического опыта. В теоретическид системах обязатепьно учитываются опытные данные, но построение такой системы возможно топко в рамках некоей более широкой концептуальной рамки, включающей представления о природе объектов исследуемой области и задающей способы оперирования абстрактными отображениями этих обвектов. Т. Кун понял эту рампу как парадлтму научньгх исотедований (Кун 2009). И. Лакатос как научную исоледоватепь скую программу (Лакатос 2008). В. С. Степин как на-

учную картину мира и определенньй тип научной рациональности (Степин 2000). В рамках одной и той же парадигмыт, исследовательской программы, картины мира, типа научной рационалности возникают и сменяют друг друга разные научные теории. Таким образом, научная теория строится не только «снизу", исходя из опыта, но и «сверху», исходя из некоей общей онтологической схемы. Связь с опытом, опытная проверка абсопютно необходимы, но недостаточны для принятия той или иной научной теории. А. на уровне предельной онтологической схемы (парадишмы, научной исследоватељской программы, картины мира, типа научной рационалности) важную и незаменимую роль играют философские метафизические идеи. Это хорошо показати Кун и Лакатос. Степин выяяснил, что в отношениии ист орических типов научной рациональности, задающих способы описания и объяснения, нужно говорить о роли не только философских иидей, но и определенного типа культурыт, в которую включена научная деятењность на том или ином этапе исторического развития.

Научная теория позволяет решать ряд исследовательскии задач, делать предсказания. Несответствие этии предсказаний данньтм опыта ведут так или иначе к перестройке теории, х отказу от некоторьг ее исходньгх положений, а в некоторых случаях и к отказу от теории в целом, на смену которой прикодит другая, Но это не обяз ателно означает отвержения принимаемой предељной он т ногической схемы, картины мира. В отличие от конкретной теории, которая фориулирует способы обьяснения и предсказания в определенной области, картина мира выступает именно как программа научныьх исследованйй, как проект и идеал. Отказ от той или иной теории в большинстве случаев не означает отвержения такого иддала. Если с помощью конкретных теорий не удалось реализовать принимаемьй познавательный идеал, то строят новые теоретиеские конструкции в рамках той же самой исследователской программыв надежде на ее реализацию. Но что такое установка на воплощение идеала? Не что иное как утопия, только на этот раз не в социальной сфере, а в области познания. Выхядит, что без некии утопическии ожиданий научное познание невозможно. А исследоватепская программа, задающая познаватепньй идеал и выступающая как утопия, определяется предешной онтологической схемой, включающей ряд метафизическики идей.

Проиллюстрирую ск азанное на некоторых примерах
В рамках принятой в физике XVII-XIX BB. метанистической картины мира былл создан ряд разньгт теорий (в том числе таких,

которые вытесняли друг друга), выявлено множество законов. В течение всего этого времени программа механищизма успешно работала. Идея о том, что в рамках такого понимания мира можно объяснить все физические явления, была той утопией, границы которой былй выявлены только в начале XX в. В это время Э. Мах сформушировал другой утопический проект: отказаться от обвяснителньх теорий в физике в ползу теорий описательньх, т. е. формулировать утверждения о законах в виде констатаций эмпирическии зависимостей. Эти идеи увлекли ряд физиков, но быстро выяснилась их неосстоя тельность. В ин тенсивно развивающихся сегодня когнитивньхх иоследованиях (иногда объединяемьши в единую когнитивную науку) популярна программа понинания всех псииических явлений как процессов переработки ин формации на основе вычислений с помощью определеннық правил - модеши тахии вычислений формулируют специалисты в области искусственного интеллекта. Это т. н. «вычислителная модел»» псииичесии процессов (Computational Theory of Mind). Эта программа популярна, в том числе и среди многин иоследователей мозга - в рамк ах т. н. когнитивной нейронауки, хотя ее разделяют далеко не все те, кто сегодня работает в области котнитивной науки, Зто, конечно, тоже некоторая научно-познаватепная утопия, гранищы действия которой пока не ппределены и в отношении которьгх идут большие спорыт.

В XX, B, когда наиболее развитые области науки стали исследовать явления, далеко отстоящие от привычной макрореальности, с которой люоди имеют дело в обычном опыте, стала особенно ясна роль фџософской интерпретации для понимания изучаемой области и способов ее осмыоления. Поәтому не случайно крупнейшие физики XX в. заин тересовались философией. Этои Эйнш тейн, и Вор, и Гейзенберг, и Шредингер. В наши дни ряд специалистов в области кван товой физики пришли к выводу о том, что для понимания диковинныгх явлений, с которыми они имеют дело, могут помочь идеи философов, живших более двуд тысячелетий тому назад: Платона и Аристотеля. Когда-то основатель классической中изики Ньютон произнес знаменитую фразу: «Физика, берегись метафизики!». Сегодня на физическом факультете Московского Государственного Университета ивдается журнал «Метафизика» - последнее слово понимается в двух смыслах: и как исследование физической теории (т.е. как метанаука, имеющая физику в качестве объекта изучения), и как традищионная философская метафизика. Когда-то Бор заявил, что в науке нужны «сумасшедшие» теории. Ряд

теорий, предлагаемьгх сегодня в той же физике, кажутся в самом деле чем-то близким к сумасшествию. Это и теория мультерса существования множества параллелныд, не взаимодействуююии друт с другом миров (Дойч 2018). Это и понимание мира в качестве искуоственного продукта компьютерной симмуляциии, созданной сверхмощньш разумом, чем-то вроде гитантского искусственного интеллекта - в этом случае все существующее, включая человека, должно пониматься как своего рода большая объективная иллюзия (Lloyd 2006). Интересно, что многие из такия ин терпретаций не могут быть проверены в доступном опыте, а некоторые, по-видимому, в принципе непроверяемы. Популярная в середине прошлого века аналитическая философия науки на этои основаниии отказала бы таким идеям в статусе научности. А вот сегодня такие концепции всерьез обсуждаются привнанными ученьтми ${ }^{3}$.

Но в наши дни становится все более значимыым и другой план взаимодействия науки и утопии. Э то связано с возникновением феномена технонауки. Европейская эксперименталная наука возникла относитепьно недавно - в XVII в, В отличие от античной физики и биологиу она стала опиратьея не на выявление того, что непосредственно дано в чувственном опыте, а на потучение эмпирических фактов с помощью искусственных средств в виде лабораторной тегники. Это уже было особым способом соединения теоретической мысти и технодогия. Тем не менее в течение несколькид столетмй сохранялась значитепная автономия в развитиии фундаментальньгх научньгх исследований, прикладных научньхх разработок и технологй. В наше время фундаментальные науки и тещнологии как бы начинают проникать друг в друга. Новые научные идеи вю чаще продуцируют революционные технологим, использование которых радик ально меняет жизненный мир ченовева. На основаниии исследования информационньт, физических, биапогическид икогнитивньтх процессов возникла группа т. н. «конверген тныд» NBIC технологий (нано-, био-, инфо- и когнитивньгх), с испопззованием которьбх многие связывают дальнейший этап развития цивитивации. Разработки в области искусственного интеллекта и создание на этой основе интеллектуальньг. (и даже самообучающиися) машин, создание виртуалнной реальности, вœе более ин тенсивно идущ ая цифровизация экономики, културы,

[^11]вœй жизни породили цельй ряд утопическип идей, невозножньбх еще в недавнем прошлом. В этия проектах не просто используются идеи, полученные в науке, Часто сами ученые участвуют в разработке такид проектов.

Вот некоторые из нии. Это идея радикалнного преобразования человека (его тела и псипики) на основе «редактирования» геннойй карты. Обсуждаются способы перенесения псицики в виде информации на элек тр онньй носитегь, которьй может жить вечно - при необходимости его можно будет менать. Предлагается даже искусственное воссоздание природных образований, начиная от атомов и кончая живьшии существами, а также творение таких физическии и биологических форм, которая сама природа не мюжет породить это называется «выходом за пределы природных ограничений» 4). Сторонники т. н. трансгуманизма сяитаю, что будущ ее мпост-человеческое» существо, вооруженное научньтии тегнопогиями, станет Демиургом Вселенной, пересоздавая ее по своим планам и сознательно управляя процессами глобальной эволюоции (Харари 2018). Иными словами, речь идет о замене всего естественного искусственным. Старые социапные утопии, включая утопию социалистического переуотройства, основанную на идеях Маркса, которая лежала в основе советского проекта, кажутся лепетом по сравнению с этими современньми биотехнологическими проектами.

Но тогда возникает естественный вопрос: есть ли какие-то принцитиалные преимущества у современныхх биосоциальньгх утопй̆ в отношении старьх проектов социальньх и человеческия трансформациий И в чем дефекты последник, если эти дефекты есть? И безупречны ли современные утопии?

Как я пытался показать, познавательные утопии в виде иоследовательскики программ - неотьемлемая часть науки. Вез такии проектов наука невозможна. Только развитие самой научной мысли выяявлет меру утопичности тех или иньгх идеалов и заставляет заменять одну утопию другой. Что же касается социальноан тропоногическики утопий, то сними дело обстоит так. Для традиционной цивилизации, существующей на основе воспроизводства одних и тех же способов жизнедеятешности, утопии совершенно не нужны, Ибо последние - это образ желаемого будущего, при

[^12]этом не потустороннего, а земного, но традиционная цивилизация ориен тирована на бесконечноеповторение прошлого. Конечно, И в это время могли появляться известные утопические проекты, например «Государство» Платона. Важно однако то, что эти проекты как бы противостояли существующ ему порядку, были способами егокритики. А та цивилизация, которая возникла в Европе в XVII в. (B. С. Степин называл ее «техногенной»), нацелена на научно-технический прогресс и на трансформацию социа лныш й култ турньгх форм деятешности. В такой цивилизации утопические идеи с большими или меньшими претензиями на глобальность просто неизбежны. Между прочим, некоторые из них если не полностью, то в значителной степени воплотипись в реапность. Так, например, произош по с вьдвинутой в XVII в. идеей правового государства, которая тогда казалось чистой утопией, но Потем во многом осуществилась. Утопии формулировалине топко те, кого мы называем ветикими социалистами-утопистами: Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Все выдающиеся философы выдвирали те ишииные утопические проекты. Доста точно назвать нескольо известньхх имен крупнейших философов XIX в. Зто не тольо Mapке, которого сегодня многие особенно сильно ругают за утопизм, но и Кант, Фихте, Гегелв, О. Конт, Д. С. Милль и многие другие. В XIX в. появляются разработанные социально-попитическиеидеологии. Они не только предлагают определенный стособ осмвтсления социальной реальности, но ипрограмму понитической деятельности. А эта программа включает идеал социалного устройства, т. е. некую утопию. Идеологии, конечно, не являются видом научного знания. Они вообще не есть знание, так қак любой проект знанием не является и поэтому не может оцениваться в терминах истинности или ложности. Но они, как и всякий проект, могут оцениваться как реапизуемвте или не реаливуемые, а по результатам их воплощ ения как успешные или неуспешные. Вместе с тем любой вьцдвитаемьй идеолопиескй̆ проект пытается найти определенное обоснование. В качестве последних исползуются философские аргументы, а также определенные научные теории (последние как раз могут оцениваться с точки зрения истинности). Социалистическая идеология, предложенная Марксом и Энгельсом, опиралась на материалистическое понимание истории и на марксистскуюполитическую экономию. Либерализм пытался опереться на некоторые экономические и правовые теории. Консерватизм использовал некоторые биологические концепции.

Как может оцениваться тот или иной утопический проект на стадии еговыдвижения - в сфере научного познания или же социаль-но-антропологическик трансформаций?

Прежде всего с точки зрения его концептуальной проработанности и рациональности аргумен тациии в его поњзу.

Затем с точки зрения его соответствия иввестным знаниям: несомненным фак там ипризнанным научным теориям, так как при осуществлениипроекта нужно знать: если я произвепу действие $A$, то обяз ательно получу резултат B.

С точки зрения существующии возможностей его реализациии
И, наконец, с точки зрения сответствия жетаемого будущего тем человеческим ценностям, от которьг. ни в коем стучае нельзя отказаться, так как без них человек перестает быть чедовеком.

В этсй связи можно псказать, что ряд предлагаемыт сегодня биотехнологичеких проектов могут быть попверпнуты критике по всем этим пунктам. Это относится, в частности, к степени ик научной обоснованности: например, идея переноса псииической жизни на цифровой носитель предाолагает мысль о полной независимости функционирования пидиики от способов ее телесного воплощения, а проект управления эвопоцией исходит из того, что нет никакого разпищия между естественньыми и искусственными процессами. Зто и конфшикт с принцимиальньшии человеческимии ценностями: если бы появилось «пост-человеческое» бессмертное существо, то смытел утратила бы не тотько смерть, но и жизнь (ЛекторскиМ̆ 2012).

В этом контексте можно видеть, что социалистический проект (социалистическая утопия), осуществлявшийся в Советском Союse, с самого начала страдал серьезньмии дефектами. Он исходил из идеи тотального социального проектирования, опираясь на определенную инт ерпретацию мысли Маркса о социализме как о рациональном, плановом управлении эк он омическимии и иными социалньши процессами. Идея тотального проектирования жизнедеятељности захватила умы ряда вьдающиися интеллектуалов в нашей стране в первые годы после Октябрьской Революциии, На науки о человеке возлагалась задача создания нового человека. Искусство бышо понято многими как «жизнестроителвство» сотворение новых форм человеческой деятельности. В этом контексте возник ряд интересных идей, повлиявшии на всю современную культуру: как в искусстве (конструктивизм в аркитектуре, живописи, литературе), так и в науке. В 20 -е гг, появились первые разработки моделей научного планирования, которые сегодня

принимаются во всем мире. Такие вьдающиеся ученые, как, например, А. А. Богданов и Л. С. Выготский разрабатьвали теории, которые с икх точки зрения должны были служить делу построения нового человека и совершенного общества. Богданов создал всеобщую организационную науку ("Тектопогию») как основу для понимания существующих типов систем и для проектирования новьгх форм организации Сегодня вьяяняется, что его идеи предвосжитили на нескољко десятилетий развитие системных идей в мире. Что же касается культурно-исторической концепции развития психики Л. С. Вьготского, то ряд современньхх фитософов ипсивологов делят развитие вœмирной псидологии на два этапа: до Выготского и после него. Выдающийся геохимив. В. И. Вернадекий, истодя из своих научньбх идей, разработал концепцию ноосферьा как будущего человечества. Это, конечно, тоже научно-социальная утопия.

Однако идеи тотального социального проектирования оказались несостоятельньмии. Принципиальный извян проекта, которьй осуществлался в Советском Союзе, бьи связан с тем, что он не учитывал тот важнейший факт, что социал⿻ныые процесыы во Многих отнош ениях являются неопределенньшии и непредсказ уемыми, а человек не может превратиться в полностью контропруемое существо, если он мохраняет свои личностные дарактеристики, свою автономию. Ктому же, в 30 -е и 40 -е тт, проектирование как форма коллек тивной самодея тельности было заменено командным администрираванием и репрессиями по отнош ению к инакомыслящим,

В итоге определенное истолкование социалистическогопроекта (важно не путать это с самим содиализмом как идеологией) не выдержало пппытания временем, но некоторые научные концепции, создававшиеся в этом кон тексте, не только пережили породивш ее иди время, но даже вошли в золотой фонд науки.

В этой связи ин тересно заметить, что А. А. Богданов обосновывал свои научные разработки в области теории систем ообственной орипиналной фипософской концепцией, соедлнявшей идеи марксизма и мажизма. Что же касается Л. С. Выготского, то он при построении культурно-историческойконцешци пслиики созна тельно исходил из философскик идей Маркса о роли орудйиной дея тельности в становлении человека и об историческом характере культуры. Между прочим, в этой связи ин тересен аналив, который дал идеям Вьтотского известный английсклй специалист в области филосо-中ии науки, отнюдь не марксист, а последоватегь Л. Виттенш тейна C. Тулмин. Английский философ считал, что именно исторический ма териализм Маркса позволил Выготскому сформулировать его из-

вестную концепцию, ив этой связиподчеркивал, что философские идеи Вьготского создавали ему преимущ ество перед современными ему псипологами Европы и Америки (Тулмин 1981).

Обнаруживаются и другие любопытные факты влияния марксистской фиооофиина научныеисследования. Так, например, известный биолог-генетик, услешно работавший в нашей стране и в других странах в $20-\mathrm{e}$ и 30 -е гг., И. И. Агол сознательно использ овал материалистическую диалек тику в своюх научньгх изысканиях, писал об этом, дружил с известньши советским философом А. М. Дебориныт (Агол 1927).

Выдающийся советский физик В. М. Гессен, исходя из идейисторического ма териализма, исследовал в начале 30 -х.гг. социальньй контекст появления механики Ньютона и заложил основы популярной сегодня в мире экстернапистской ин терпретациии историии науки (Тессен 1933).

Создатель современной теоретической биологии К. Уоддингтон считал, что именно марксистская философия в наиболшей мере соответствует современной биогогии (Waddington 1948).
А. другой классих современной науки П. Пригокин считал, что развивавшиеся им идеио самоорганизации соответствуют мыслям Энгепьса о диалектике природы (Пригожин, Стенгерс 1986).

Наконец, любопытна оценка советскиб исследований в области философии науки в $60-80$-е гг. прошлого столетия, данная известньтм американским историком естествознания Л. Грэжемом. С его точки зрения эти исстедования свидетельствуют о том, что диа-лектико-материалистическое понимание природы не имеет себе равньхх по универеальности иразработанности среди современньгх философскигк систем (Грэжем 1991).

Так в чем же дело? Почему в одних случаях использование идей Маркса в современной науке оказалось плодотворным, а в другик привело $k$ «ддеологизации» науки и, в ряде стучаев, к подавлению теоретического творчества?

Ответ очевиден. Философские идеи вообще, философские идеи Маркса в частности в тех случаях помогают научной мысли, когда воспринимаются самой этой мыслью, потому что соответствуют в этот момент научным исканиям, а не тогда, когда они искусственно навязываются, тем более если это делается не во имя научного творчества, а с целью идеологического кон троля. К тому же нужно иметь в виду, что сама марксистская философия в 30-40е гт. прошлого столетия (в отличие от того, что имело место в 20 егг, и во второй половине XX века - Лекторский 2007-2014) была

сведена к упрощенной догматической схеме, сформулированной в сталинском «Кратком курœе истории ВКП (б)», Важно и то, что философия диалектического материализма в 30 -е и 40 -е гг. противопоставила себя всем другим философским концепциям, отказавшись от взаимодействия с ними и приписав себе монополию на истину.

Итак, œегодня человечествовступило в новую стадлю развития, когда научные, технические, социальные и культурные трансформации идут с невиданной быстротой. То, что еще недавно казалось несбыточной фантазией и даже сумасшествием, претв оряется в живнь. Вместо «конца утопип», «конца идеодогй» и बжонца метафизики» идет интенсивный процесс порождения новьгх утопий, идеологий, новых метафизическии систем ${ }^{5}$ ) Наука и угопия, наука и философия шествуют рука об руку и взаимодействупот друг с другом. Без утопии невозможен ни научньп̆, ни социалнный поиск. Ибо именно утопический проект задает стратегию такого поиска и дает мотивацию для его осуществления. Важно тольо, чтобы утопия была не пустой фантазией (амолочные реки и кисельные берегар), а пыталась обосновать себя и отвечать тем критериям, которые я сформуииовад. Это ии есть та «реалистическая» утопия, о важности которой не устает писать Ю. Хабермас (Хабермас 2012), та «конструктивная утопия», о которой многократно говорил наш вьдающийся математик и философ Н. Н. Моисеев (Моисеев 2000),

## Литература

1. Агол И.И. 1927. Диалектиуеский̆ метод и зволюцринная теория. М.: ГИ3.
2. Бажаное B.A. 2000 . Идеологизацрия науки // Энцралопедия эпистемологим и фитософии науки. М.: Канон.
3. Tennep M., Неприч A. 2000. Утопия у власти. М.: Изд. МИК.
4. Гессен Б. М. 1933. Социально-экономические морни механиви Ньютона. M. $-\pi$.
5. Грэхем Л. 1991. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М. : Политиздат. С. 415.
6. Дойч Д. 2018. Структура реальности. Ижевск. НИЦ «Регулярная и хаотическая динамикаю. 2018.

[^13]7. Кун T. 2009. Структура научнытх револоций. М.: Изд. АСТ.
8. Лакатос И. 2008. Избранные произведения по философии и методолотии науки. М.: Академическлй проект.
9. Леюторскй̆ B. А. 2007-2014. Главныйй редактор. Серия книт: Философия России второй половины XX в. 22 Т. М. : РОСПЭН, 2007-2014.
10. Легторский В.А. 2012. Философия, познание, культура. М.: Канон. C. 119-132.
11. Моисеев Н. Н. 2000 . Судв ба пивигизации. Путь разума. С. $91-110$. М.: Язьки русской култгурыт, 2000 ; 2-е изд. M.: URSS, 2020.
12. Пригожин И., Стенгерс И. 1986. Порядок из хаоса. Новьй диатог человека с природой. М. : Прогресс, 1986. С. 320; 7 -е изд. М. : URSS, 2014.
13. Penрессировакная наука. 1991. Т. 1. Л.: Наука.
14. Спепин B.C. 2000 . Теоретическое знание (структура, историческея эволоция). М. Прогресс-Традиция.

16. Хабермас Ю. 2012. Концепт ченовеческого достоинстве и реалистическая утопия прае человека // Вопростt философиия. № 10 .
17. Харари Ю. 2018. Ното Deus. Kраткея история будущего. М.: Синдбад. 2018.
18. Фролоє И. Т. 1968. Тенетика и диалектика. М. : Наука, 2 -е ияд. M.: URSS, 2013 (под назв анием "Философия и история генетики: Поиски и дискуссиии.).
19. Waddington C. H. 1948. The Scientific Attitude. Pelican Books. L.

## Bibliography

1. Agoi M. 1. 1927. Dialekticheskii metod I evolutsionnaya theorija [Dialectical metod and the theory of Evolution]. M.: GIZ.
2. Bazhanov T.A. 2000. Idelogizatsija nauld [The Ideologization of Science]// Entsiklopedija epistemiologii I fil osofii nauki [Encyclpopedia of Epistemilogy and philosophy of Science]. M.: Kanon.
3. Bunge M. 2010. Matter and Mind. A Philosophical Inquiry. Spinger. DorIrecht. 2010. P, 67-68.
4. Deutch D. 2018. Structura real'nosti [The fabric of reality]. Izhevsk. Regulamaja I khaoticheskaja dinamika.
5. Frolov I. T. 1968. Genetika I dialektika. [Genetics and Dialectics]. M. : Nauka.
6. Geiler M., Nekrich A. 2000. Utopija u vlasti. [Jtopia at Power]. M. : MIK.
7. Gessen B. M. 1933. Sotsialno-ekonomicheskie korni mekhaniku $\mathrm{N}^{\prime}$ jutona [Sicial and economic roots of Newton's mechanics]. M-L.
8. Graham L. 1991. Estestvoznanie, gil os ofija I nauld o chelovecheskom povedenii v Sovetskom Sojuze. [Natural science, philosophy and behavioral sciences in the Soviet Union]. M.: Politizdat.
9. Habermas [. 2012. Konsept chelovecheskogo dostoinstva I realisticheskaja utopija prav cheloveka [The concept of hum an dignity and a realistic utopia of human rights] // Voprosi filosofii № 10.
10. Hararif J. 2018. Homo Deus. Kraqtkaja istorija budushego [Homo Deus. A concise history of the Future]. M. : Sindbad.
11. Kuhn T? 2009. Struktura nauchnikh revolitsii [Structure od scientific revolutions]. M. : AST,
12. Lakatos I, 2008. Izbannyie proizvederija po filosofii I metodologir nauki [Selected works on philosophy and methodology of sciencel. M.. Akademichesky project.
13. Lektorsky V. 2012. Filosofija, poznanie, kul'tura [Philosophy, cognition, culture]. M.: Kanon.
14. Lektorsky V. 2007-2012. Ed. 22 toma: Filosofije, Rossii vtoroi poloviny 20 veka [22 Vols.: The philosophy of Russia in the second half of the 20 th century]. M.: ROSSPEN.
15. Lloyd S. 2006 . Programming the Universe. N-Y.: Knof, 2006.
16. Moiseev N.N. 2000. Sud'ba tsivilizatsii. Put' razume [The fate of civilization. The way of Reason]. M. Jaziki rus sloil kul' tury.
17. Popper K. 1965. Utopia and Violence // Popper K, Conjectures and Refutations.: The Growth of Scientific Knowledge. Happer Torchbooks. N-Y, L. P. 355-363.
18. Prigogin I., Stengers I. 1986. Porjad ok iz khaosa, Noviy dialog cheloveka s prirodoi [Order from Khaos. A new dialogue of the human with nature]. M.
19. Repressirovamaja nauka. 1991 Tom 1. [Science Repressed]. L.: Nauka.
20. Stepin V. S. 2000. Teoreticheskoe znanie (struktura, istoricheskaja evolutsija [Theoretical Jonowledge (structure, historical evolution)]. ProgressTraditsija.
21. Toumin S. 1981, Motsart v psikhologii [Mozart in Psychology] // Voprosi filosofii. № 10 .
22. Waddington C. H. 1948. The Scientific Attitude. Pelican Books. L.

# Утопии и мифы биоинженерии 

П. М. Чуиаков


#### Abstract

Аннотащи: Становление новой биологии, основанной на понимании тонких молекулярньх механизмов функционированияя нэввбх еистем, открьил возмонности к созданпо искусственно усовершенствованныІх организмов. Развитие биоинненерии ставит перед человечеством ванныте вопросы о границах этически допустимых манипулприй с генетическо̆ структурой организмов и особенно - с наследственностью человека. Вокруг успехов и новых возмонннстей биологичесхой неуки в обществе формируют ся всевозмонные мифы, ког орые зұчастуо носят негативный, апокалитическй̆ характер. В СМИ активно обсундаются утопические идеи о целях и посл едствиях научного прогресса в области создания искусственньхх биологичесяих систем. В статье рассматривастся источники мифов и утопий вокруг єиюологических манипуляџий, обсуждается роль утопшй и мифов в продвиженим новвгх биоинженерньх технологий, рассматривается негативнея частв мифов, научных догм и идеологии в достижении научно-технического прогресса


Ключевьте слова: новая биология, молекулярные механизмы, биоинженерия, манитулции с наследственностью, этическая допустимость, мифы, утопич еские идеи, научное сообщество, наука и общество, идеология, догмати зм в науке, научнвой прогресс.

Abstract: The emergence of the new biology, which is based on the understanding of delicate molecular mechanisms acting in living systems has opened up possibilities for creating artificially improved organisms. The development of bioengineering poses essential questions to humanity about the limits of ethically acceptable manipulations with the genetic structures of species, and especially with the heredity of man. In society, all sorts of myths appear around the achievements and perspectives in biological science, which are often negative and even apocalyptic. The media are actively discussing utopian ideas about the goals and consequences of scientific progress in the field of creating artificial biological systems. The article examines the sources of myths and utopias around biological manipulations, discusses the role of utopias and myths in
moving forward new bioengineering technologies, addresses the negative part of myths, scientific dogmas, and ideology in achieving scientific and technological progress.

Keywords: new biology, molecular mechanisms, bioengineering, heredity manipulations, ethical acceptability, myths, ut opianideas, scientific community, science and society, ideology, dogmatism in science, scientific progress.

Двадцатьй век принес два эпохальньхх события в области познания наук о жизни. Расшифровка структуры ДНК в 1953 году дала ключ к пониманию основ наследственности на молекулярном уровне и послужила фундамөнтом, на котором была построена новая современная биология. Завершилоя век, пожалуй, не менее знаковым событием - публикацией полной структуры генома человека. В новый век мы вошли с ощ ущением есыи не всесиљности науки, то с огромньшии надеждами 6пизкого реш ниия многих медицинских проблем, Головокружение от илпюзюй открьвающиися перспектив породило в обществе множество новых утопическии идей об испопззвании полученньбх знаний во благо человечества, а реальные уепеки и подвускии в сторону создания новьгх биотехнологий стали обрастать всевозможнынии мифами, порой весьма далекими от реалности.

Прежде чем разбирать современные утопические идеи и миды в области биоинженерии, хотелось бы опредепиться с самимии поня тиями утопий и мифов применитетно к рассма триваемому материалу. Утопии - это детально изложенный положитељньй образ будущего, к которому следует стремиться. Это своего рода плод жанра научной фантастики. Обычно это невыполнимая, нереалная, практически проипрышная цель, которая не учитывает всех сложностей по пути реализациии. В связи со сказанньмя, утопии редко порождаются профессионалами в своей области. Привлекатељньшии для масс утопиями обычно становятся мечтания дилетан тов.

Что касается профессионалов (специалистов), то им также необходимо формирование образа будущегов плане понимания цели, к которой устремлена их деятељность. Для них также допустимы мечтания ср фдии утопиям, поскольку некоторые цеши, которые кажутся невьполнимьшии сегодня, могут оказаться вполне реализуемьши на следующем уровне развития технологий. Для успешного воплощения поставленных долгосрочньтх задач профессионалыт

должны иметь Мечту в любой форме, под которую вырабатывается многовариантньй план реализации. Тогда порожденные Меч той утопии в конечном итоге становятся реальностью. Э то подтвержда ется всей историей развития цивилизации, начиная от управления огнем до мгновенной передачи информации по радио и воздугоплавания. Как будет видно из дальнейшего изложения, в области биоинженерии также постоянно возникают утопические идеи, многие из которьг уже стали реальностью.

В отличие от утопий, мифы биоинженериипоявляютоя вопреки воле профессионалов и базируются на примитивнопоня тьгх сведениях о научньбх достижениях. Мифы - это поверыя обыватепей. Они уводят сознание людей от действительного состояния предмета, искажают его смыст и нередко препятствуют развитию. Миффт формируются не только в результате невежества, нод часто - сознатењно, преследуя определенные корыстные целл. Например, миф о вреде ГМО явно подогревается производителями ядожимикатов, уничт ожающии вредителей урожая, поскольку многие ПМО растения обладают повышенной устойнивостью. В современном обществе распространению мифов способотвуют СМИ, желтая пресса и рекдамные ролики компаний, вьшускающии недобросовестные продукты. Особенно много мифов связано с платнымй медицинскими услугами, когда здоровых пытаюотся убедить, что они догжны лечиться, например, оr простатита, заболевания, которое встречается довощно редко. Ощществует миф, например, о вреде вакцинациии, смвсл которого неясен, а происжождение вполне может быть связано со злым умыолом потенциалннго противника. Задачей профессионалов является активная популяризация научньбх знанй̆, обвяснение значения научньх открытий для улучшения качества жизни, предоставление просвещенного взгляда на существуююцие мифы.

Следует отметить, что и ученые зачастую формируют мифы, которые базируютея на знаниях текущ его момен та. Поскольку процесс познания развивается скачками благодаря определенной инертности мвшления, в научном сообществе формируются мифы, которые обычно формулируются или просто принимаются в форме догм. Некоторые из них существуют долго, поддерживаются и даже охраняются авторитетом устоявшихся научнных школ. В научньгх дискуосияд зачастую можно слышать фразу «Мы придержлваемся взгляда что... $»$, без далнейщей аргумен тации своей позиции. Развенчивание научных мифов и догм - особенно сложная задача, успех которой порой зависит от появления результатов множества

независимых исследований. При этом важно, чтобы в фундаментальнойнауке не было место для обвинений в «лженауке», поскољьку история знает примеры, когда то, что ранее было обвявлено как лженаучное, впостедствии нашло подтверждение. Например, идеологический спор в биологии в $30-60-\mathrm{x}$ годах XX века вначале закончился трагически для классических генетиков, а затем для сторонников Т. Д. Лысенко. Между тем, мы теперь видим, что по-своему были правы обе стороны, и «одиозныте и лженаучные» воззрения Т. Д. Лысенко теперь частично находят подтверждение при изучении эптенетических процессов. Этот пример указьвает на недопустимость вешания ярлыков на научного оппонента и на вред монополии мнений в науке. Идеии взгляды, идущиев разрез собщепринятыми, не догжны восприниматьсяв ш тькии, что, впрочем, не исключает запросы на их фактологичефуюю аргмиен тациюо.

Каковы же истоки современньбг утопий и миффов, сЕязанньгх с достижениями современной єиологии, а более конкретно - биоинженерии? Как уже отмечено, начиная со второй половины прошлого века зародилась новая дисциплина - современная биология, которая в отличии от прежней описатешной биологии стала оперировать точныыи сведениями, базируюцимися но понимании молекулярных механизмов процессов. В этот момент вопросы, входящие в компетенциюо лимии, непосредственно сомкнулись с процесами, ранее описьваемыми биологической наукой

Современная биология рассіатривает биологические процесы с camoro нижнего уровня - отдельных атомов и молекул, которые, соединяясь в комдлексы, образуют функционирующие живые системы. Эти системы уже функционируют по законам биологии, т.е. стремятся к упорядоченной деятешности за счет копирования и реализацииз аданньхиинформационньгх программ. Другим принципом живьгх систем является способность адаптироваться к менянщщиися условиям окружающей среды. Это также осуществляется за счет наследуемых программ адаптации, реализуюшиц арсенал тонкиг молекулярных механизмов структурной и функциональной перестройки, регуляции метаболизма, включения механизмов защиты самого главного компонента - генома, отвечающего за тояное копирование информационньт программ от поколения к поколению. Стабильность генома - самьй важньй параметр живьгх систем, который решается не столько за счет процесоов репарации повреждений ДНК, а преииущественно за счет индукции запрограммированной гибели клеток и организмов, испытавшик на себе запредельные воздействия, угрожающие приобретением необрати-

мых генетических изменений [1]. Однако для живьгх систем характерен также определенный люфт, запрограммированньй уровень сбоя кон тролньбх процессов, который с определенной вероятностью допускает появление мутацлй - единичных замен нуклеотидньгх звеньев ДНК За счет накопления и закрепления под влиянием естественного отбора мутаций, приводящих к лучшей приспособленности организма к окружающей среде, осуществляется даънейшая адаптация живых систем, которая позволяет им вьшивать в устовиях ивменения климата, катастроф. Это же свойотво давно используется для «естественной» селекции полезньбх организмов, что по сути является архаичной, но чрезвычайноэффективной формой биоинженерии.

Мифотворчество, связанное со становлением современной биологии, проявилось не сразу, но стало нарастать по мере того, как колоссальные за траты на получение новьхи фундаментальньх знаний стали воплощаться в новыте теинологии биоинженерии. Поначалу новые технологии служити преимущественно в качестве инструментов для изв дечения новых фундаментальных сведений об устройстве живьх организмов. Так разработка технологий рекомбинантньх ДНК позвотила разобрать геномыт вирусов, бактерий, а далее и балее стожньгх многоклеточных организмов, и человека на отдельные составляющие, установить функции регуляторньбх элемен тов и участков, кодирующиде белки, создать экспрессионные системы, позволивщие получать генные продукты в количествах, достаточных для изучения идх структуры и функциии.

По мере дапнейшего совершенствования биотехнологий появилась возможность наработки отделнытх продуктов генов для практического испољзования, а также внесения искусственньги модификаций в геномы и создания генно-модифицированньгх организмов. Отнош ение н новьым возможностяМ, связанным с достижениями биологической науки, приобрело поляризованный характер. Осведомленные в технологияи специалисты отнеслись к ним преимущественно позитивно, с оптимизмом, понимая перспективы создания высокопрядуктивньх новых сортов селскохозяйственньгх культур, лекарственньгх средств и даже новых материалов. Получение отдельных продуктов генов, имеющих отнош ения к развитию болезней отхрывало возможностидля направленного поиска лекарственньг препаратов. Однако в обществе стали также зарождаться мифы, которые порой носили негативньй, апокалиттиеский характер, рисовали ужасы последствий появления в природе рукотворных генно-модифицированньгх организмов. Специалисты

видели в нарождающинся мифах угрозу для научного прогресса и стремились разрешить конфшиктную ситуацию путем выработки правил и этических норм, которые бы регламен тировали проведение генетическии манипуляцй̆ и не допускали создание потенциально опасньгх организмов.

Следующая вотна мифотворчества появилась, когда генетические иолледования перешли на уровень клеток и организмов. Развитие репродуктивньх технологй̆ позволило проводиэь оплодотворение лйщеклеток в пробирке с последующей имплантацией эмбриона в матку генетической или суррогатной матери. Такие технологии решили проблему бесплодия уже для тысяч матерей, а первые родившиеся «дети из пробирки» уже сами уетели достичь детородноговозраста и по всем параметрамне уступают детям, ззчатым естественным путем [2]. Дальнейее совершенств ование репродук тивных теинологий позв олило провфдить уже манипуляции с эмбрионами - проводить генетический анализ отдельных клеток раннего эмбриона на предмет выявления нежелательных генетическии отклонений (например, синдрома Дауна) [3]. Положительньйи тест на такие отклонения становится основанием для выбора матерью варианта прекращения беременности. Однако следующий шаг был уже гораздо более неоднозначньым. Стало возможным клонирование организмов в резувтате исполюзования соматической клетки донора. Өто породило щквал ппасений, дискуссий, мрачных, но также й оптимистических мифов. Чтобы не допустить клонирования человека с цењю создания генетическии двойников, многие страны приняли ограничитепнные поправкив законодательства [4].

Развитие эмбриснальньг: и клеточньгк технологий привелок появлению направлений биоинженерии, основанных на использавании стволовьдклеток в качестве исходного источника для множества биомедищинскии приложений. Первоначально иоследования проводились преимущественно на плюрипотен тных эмбриональньхх стволовьтх клетках, получаемых из внутренней массы клеток 4-5 дневньгх эмбрионов на стадиии бластоцисты (эмбрионального пузырька), до их прикрепления к стенке матки [5]. Такие клетки способны давать начало всем трем росткам, из которых формируется организм. Поэтому данные клетки имеют потенциал для терапевтическоговозмещения дефицита определенньт типов клеток при ряде болезней, а также для создания искусственно вьращенньбх тканей и даже органов. Под нажимом религиозных и этическии соображенгй в ряде стран, в том числе в США, были введены регуляторные ограничения для финансирования исследований,

исполвзующих компоненты эмбрионов человека [6]. Эти ограничения впоследствии были ослаблены, что дало возможность для продолжения исследований. Однако применение эмбриональньхх стволовыгх клеток имеет те же потенциалные ограничения, что и пересадка органов, поскольку подсадка клеток может приводить к ии отторжению ив -за иммунной несовместимости.

Выход был найден, когда стало возможным попучать тах называемые «индуцированные стволовые клетки» путем ряда воздействий, приводащики к обратной дифференцировке специализированных соматических клеток в стволовые [7]. Такие клетки можно получить из материала пациента, и затем путем ряда дополнитељьньгх манипуляций заставить ид дифференцироваться в требуемом направлении, например, превратившись в клетки мьшц, эпитепий кожи Иォи почки И т. д.

Возможности, которые открывают тенологии стволовыи клеток, порождают огромное число приложений, которые œгодня воспринимаются как утопии. Однако в свете динамики развития науки подобные утопии могутв течениенесколькид деся тилетий стать широко практикуемой реалностью. Например, применение стволовых клеток может восполнить клеточньй дефищит в стареющих тканях, послужить основой для создания полностью совместимькх искусственньгт органов, хоторыте смогут заменить пересадду органов от доноров. Впереди реально вырисовьвается перспектива продления жизниз а счет замены кемпонен тов, патологические изменения которьгх несовместимы с жизнью.

Разработка технологий редактирования структуры ДНК теперь дозволяет вносить точные замены в последовательность генов, ч то открьвает вœможности дии устранения генетическии дефектов [8]. В сочетании с технодогиями индуцированньдх стволовых клеток это потенциально позволяет проводить терапевтические введения редактированныт клеток болнньм, страдающим такими заболеваниямия как прогрессирующая мьшечная дистрофия (болезнь Дюшенна), муковисцид 03 , гемофилия и ряд других. Такие технологии уже созданы и проходят испытания [9].

Применительно к возможности исправления наследственньгх дефектов у эмбрионов человека технологии геномного редактирования вызывают огромные опасения. Ести при лечении тяжело болнного человека определенный риск неудач вполне оправдан, генетические манипуляции с клетками эмбриона могут внести пока непредсказуемыт изменения, которые могут сказаться через несколько поколений. Для того чтобы данные поджоды стали реаль-

ностью требуются длительные исследования на животных моделях, а также œрьезные обсуждения этической стороны вопроса. В этой связи уместно привести в качестве примера недавно разразившийся скандал средак тированием генома эмбриона в Китае, когда была искусственно подавлена активность гена CCR5, продукт которого является рецептором для проникновения вируса иммунодефицита (ВИЧ) [10]. В резуाьтате родились две здоровые девочки - Лулу и Нана, в геноме которьх бьши полностью подавлена работа гена CCR5. Эксперимент был выполнен малоизвестным в научных кругах молодым китайским исследователем Хэ Цзянькуем, и вызвал шквал критики как со стороны научнного $о$ общества, так и официальных китайскии властей. Рожденные девочки являются первыыми генетически модифицированньмии людыми, хотя испоыззованная для этого технология пока недостаточня изучена, чтобы гарантировать отсутствие вредоносньх из мененгй в ид геноме.

Приведенный стучай тем ни менее должен был когда-нибудь произойти, поскольку после появления мощной тешнологии практически невозможно полностью исключить ее применение в какойлибо стране. Поэтому, даже понимая морално-этическую ущ ербность этого события, человечеству следует готовиться к тому, что редактирования генома чеповеха становится неизбежной реалностью. Прогнозы опоявлении такид тежнодогий в будущем делались давно, однако никто не предполагал, что это случится так скоро и что самая дикая угопия станет реальностью при жизни ньнешния покаленьй.

Рассуждая опоследствиях широкого использования технологий редактирования настедственности четовека, мы вступаем на зыбкую и депикатную почву, $Q$ одной стороны, человечество вряд ли сможет полноотью удержать под контролем запрет на манипуляции с наследственностью человека. Для этого потребуется принятие драконовскихх законов, которые неизбежно за тормозят прогресс в области боръбы с болезнями. С другой, а я лично придержлваюсь именно этой точки зрения, следует с бблшим оптимизмом смотреть на развитие событий. Разработанная технология наиболее опасна в связис угрозой создания людей с особьши способностями, например, людей, не боящихся боли, не знающих жалости, люодей с экстрасенсорньыми задатками и так далее. Такие подходы могут реализоваться исключительно силами государств, а не ученьымиодиночками, а значит могут в будущем регламен тироваться по линии дипломатии. Кроме этого, для реализации такид программ требуется предваритељное глубокое изучение влияния отделньшх

генов на поведенческие и сенсорные возможности человека, а для этого могут потребоваться долгие годы иоследованй̆. За это время можно будет договориться о выработке определенных законов и конвенций, регламен тирующих редактирование генома человека.

В заключение хотелось сказать несколько олов о проблемах в современной фундаментальной науке, по моему мнению, мешающих продвижению вперед. Э ти проблемы имеюо прямое отнош ение к формированию научных мифов, уводящид, в сторону от объективной реальности. При этом оледует понимать разницу между фундаментальной наукой и ориен тированныти на практику разработками, где действуют иные мотивы, устремления и закономерности

Фундаментальная наука исследует мир таким, какой он есть. Это требует от научного работника абсопютной честности и непредвзятости в оценке попучаемых резуптатов. Хоройпй резуввтат исследования - это не обязатетно тот, на который исходно раосчитывал ученый, а тот, из уоторого можно сделать однозначньй вьвод. Этот вывод может опровергать ранние установки, что само по себе служит продвижкению вперед.

В фундаментальной науке не может быть и тени идеологии; она находится вне области морали и этики (за исключением условий постановки эксперииента, которые, должны отвечать этическим нормам'. Только при этих условиях можно получать объективную картину мира.

В фундаменталнной науке нет места для догм и авторитетов. При оцधнке резуль та тов научной работы главным критерием должно быть качество эк сперимента, а не расжождения свыводами, полученными ранее авт срите тныпи учеными или научными школами.

Объявление «тженаукой» всего, что не укладьшается в существуюњие концетции и устоявшиеся догмы - недопустимый и недостойньй ученого прием. При появлении результатов и вьводов, не укладывающиися в существующие представления, должны провqдиться отхрытые дискуосии с предъявлением строгих аргументов с обегя сторон.

В науке нет места для веры. Этокасается не толкко веры в Бога, но и веры, отрицающей Творца, что само по себе является современной и весьма агрессивной формой репипии. В современной биологической науке есть масса белых патен. Это и вопросы опроисхождении жизни, происхождении видов (макроэволюциия), путях возникновения биологических механизмов с «неупрощаемой сложностью» [11], каскадных биожимических реакций и многие другие.

Тем не менее, научный «мейнстрим» с религиозной настойчивостью утверждает, что жизнь безусловно зародилась на Земле, путем естественньх эволюцционньг процессов, а любое иное мнение или огулнно высмеивается, или просто игнорируется. Хотя приведенные нами выше примеры указывают на то, что человечество уже начинает само по œбе играть роль Творца, произволно меняя генетическую природу организмов. Не дает ли это право на гипотезы О возможной ропи прежних высоких цивилизаций или унопланетного разума в формировании биологического разнообразия?

## Литература

1. Чумакж П. М. Велох р53 и его универсальные функции в лногакт етоуном организме // Биохимияя. - 2007. - Vol /72. № 13. -P. 1399-1421.
2. Catford S. R., MCLachian R. L, O'Rryan M.K., Gailiday F. L. Lang-temm followup of intra-cytoplasmic sperm injection-conceived offspring compared with in vitro fertilization-conceived offspring: a systerqatic review of health outcomes beyond the neonatal period // Andrology. - 2017. - Vol. 5. № 4. - P. 610-621.
3. Fragouli $E$, Wells $D$. Aneuploidy screening for embryo selection // Semin Reprod Med. - 2012. - Vol. 30. № 4. - P. 289-301
4. Harris $\int$. sGoodbye Dolly?. The ethics of human cloning //J Med Ethics. 1997. - Vol. 23. № 6. - P. 353-60.
5. Scott C.T., MeCormick F. B, DeRouen M. C., Owen-Shith 5. Democracy derived 2 New trajectories in pluripotent stem cell research // Cell. - 2011. Vol. 145. $\mathrm{N}=$ ㅇ. - P. 820-6.
6. Meyer M. N., Fossett S.W. The more things change: the new NIH Guidelines on hurnen stem cell research // Kennedy Inst Ethics J. - 2009. - Vol. 19. № 3. - P. 289-307.
7. Zhang F., Ciera F., Wang D. A. Prospects of induced pluripotent stem cell technology in regenerative medicine // Tissue Eng Part B Rev. - 2011. Vol. 17. № 2 . - P. 115-24.
8. Vassena R., Heindyckex B., Peco R., Pennings G., Raya A., Sermon K., Veiga A. Genome engineering through CRISPR/Cas 9 technology in the human germline and pluripotent stem cells // Hum Reprod Update, - 2016. - Vol. 22. № 4. - P. 411-9.
9. Sahei D.K., Mittal A., Chitkara D. CRISPR/Cas system for genome editing: progress and prospects as a therapeutic tool //J Pharmacol Exp Ther. 2019. 10.1124/jpet.119.257287.
10. Granoski D., Ledford H. Genome-edited baby claim provokes international outcry // Nature, - 2018. - Vol. 563. № 7733. - P, 607-608.
11. Behe M. . Darwinism and design // Trends Ecol Evol. - 1997. - Vol. 12, № $6 .-\mathrm{P} .229$.

# Мифы и реальность нейрокогнитивных технологий 

A. III. Trocmoe

Аннотащия: В статье расоматриваст ся причины несоответствия ожи даний от нейрокогнитивных исследованпй̆ и реальных результатов, полученных в данной области науки. В настаящее время отмечается некоторый стад 收 экспоненциального росте, однако они до сих пор рассматриваиот ся как перспективная модеть развитиян ауки о поірике, С самого начала бума многие исследователи понимали ограничения технологических методов: косвенннй̆ характер измерений, иху низкая птецифичность, трудности интерпретации. Реальными причинамии их успеха яЕляется высокая степенв текнического оснащенияи инструментализащии исследований, создающих стецифиче стпй ореал «научностию, возможности обьективацри процедуры, широкие возмонности математичеекой обработки результатов, психологическая сптонность к мистификации слонных устройств. Внутринаучная привлекательность связана с неразрешимьми противоречиямии психофизиологической и психофизической проблем, делающих состношение похиии и мозга либо непонятвымии, либо толкающимии исстедователя к их не адекватн ой силптлифихации. Нейрокогнитивный подход, предполагающий исследование проблемы человека через изучение специфических черт нейронной активности и познават елього поведения, неадекватно упрощает проблему, подменяя обпяснение нарушений логического мьшленияя, общей картиныт мира, симв олизацри, самосознанияи самоидентифих ации, характернвих для большинства тлнелых пихических расстройств, простыми реакциями нервной системы.

Ключевые стова: нейрокогнитиеныте технологии, обвективные исследования, когнитивная похология, нейрови зуализация, методология поихологии.


#### Abstract

The present article addresses the causes of the inconsistency betwreen the expectations of neurocognitive investigations and the real results obtained in that field of science. At present, there is some decline in their exponential growth but they are still considered to be a promising model for the development of the science of psyche. Many researchers have been aware of the limitations of technological methods from the very beginning of the boom: an indirect nature of measurements, their lows specificity and difficulties in interpretation. The real reasons for their success are a high degree of technical equipment and instrumentation for research. This presents a specific aura of uthe scientific naturer, the opportunity to objectify the procedure, an extensive mathematical processing of results and the psychological tendency to mystify complex devices. The intrascientific attractiveness is associated with the insoluble contradictions of psychophysiological and psychophysical problems that make the relationship between the psyche and brain either incomprehensible, or push the resear cher to their inadequate simplification. Implying the research of human problems through the study of specific features of the neural activity and cognitive behaviour, the neurocognitive approach simplifies the problem inadequately. It substitutes the explanation of the impairment of the logical thinling, the whole picture of the world, symbolization, self-consciousness and self-identification typical of the most part of severe mental disorders with simple reactions of the nervous system.


Keywords: neurocognitive technologies, objective investigations, cognitive psychology, neuroimaging, the methodalogy of psychology.

Бум в нейронауках последних деся тилетий поражает двумя вещ ами: экспоненциалнным ростом количества подобньхх исследованиロั, раскодов на ниди и практически полньым отсутствием какиитлибо серьезньхх результатов, расширивших бы наши представления о механизмах связи псикики и мозга. По данньцм ISI/Web of Science, посте опубликования в 1991 году первой статьи о фМРТ к 2007 году вьходило уже по 7 статей в день ${ }^{1)}$. Сейчас их количество, видимо, дошло до 70. Самое поразительное - размер разрыва между невероятным пафосом заявлений идеологов этого направления и совершенной мизерабельностью осмысленньгх резулाтатов.

[^14]Для примера приведем некую обобщенную заявку на претензии нейрокогнитивньд тежнологий - пример ожидаемьт результатов:
«Огромный рывок в развитии современной нейронауки приближает человечество к открытиям, когорые позволят глубже понять эти когнитивные процессы, природу человека, его поступки и решения. Это поможет лучше выявлать и лечить болезни мозга и нервной системыт, расширить сенсорные и интеллектуальные возможности здорового человека, более эффективно справлаться в возрастающими потоками информации в обществе, качественнее и быстрее обучать детей, использовать новые схемы коммуникации между людыми, а также людьми и машинами, создавать новые отрасли промьшленности, вводить новые практики экономики, юриспруденции, управления государством. Так же как в свое время открытие элек тричества, ядерной энергии, генетическогокода этот прорыв ивменит путь развития человечества. Вхождение в эту научно-технологическую революццию потребует объединения усилий представителей многих научньби дисџишлин в раскрытии иерариии тесно интегрированных уровней мозга и его высшии функций: от генов и белков г целому мозгу и его когнитивным системам, к диагностике и терапии их нарушений в медицине, к их исследованиям в гуманитарньхх и социальных дисциплиах, к математическому модетиров анию ивоспроизведению когнитивньгх возможноотей мозга в новых искуоственных техническидх системад» ${ }^{2}$ ).

Читая зтот текст трудно отделаться от впечатления, что мы СНова попали в поху поисков философского камня или проектов Калиостро, когда дсследователи стремились получить максимальныте ресурсь под сомнитепьные паранаучные ожидания. Правда, в отииие от адептов нейрокогнитивных наук, открытие философского вамня отнғдь не обещало решения «вообще всех» проблем современного им человечества. Текст поражает, прежде всего, невераятныи лтнорированием факта, что проблемы, которые призвань разрешить нейронауки, абсолютно неоднородны и совсем не препполагают наличия общей отмьчки для их реш ения, но при этом манипулирует «научной» терминологией, рассчитанной на его «профанное» восприятие. Правда, судя по резултатам финансирования и включения в «приоритетные» направления разного рода, эта «профанность» более чем обоснована. Любой эксперт любого

[^15]научного фонда подтвердит, что добавление в гуманитарное исследование нӗ̆ровивуализационного компонента на порядок увеличивает вероятность получения финансирования.

Результаты же стопь амбищиозньх проектов удручающе невелики, хотя некоторый вклад в свое направление они внести. Например, нейровизуализационные исследования предоставили трудно переоценимые возможности для диагностики пораженй мозга, но, несмотря на илююстативную эффектность, для теоретической психологии они мало что добавили к известному около 5 тысяч лет факту, что мозг имеет отношение к псидике. Не считать же реальньтм прорывом утверждение о том, что отдепные участки мозга имеют болш ее отнош ение к отделныт псидическим феноменам, чем другие! Тем не менее, привлекатепность подобного подхода очевидна, авторы подобньгт исследованиуй небезосноватеъно рассчитывают на эффект «убедителнности» исполвзуемого дискурса. Подобного же рода «пафос» не стољь давно и стоाв же эффективно сопровождал проект расшифровки генома человека, обещ авший не менее впечатляющие вомможности для улучпения жизни человечества, но после его завершения довольно глудо упоминаемьй в прессе.

Пик ажиотажа вокрут нейрокогнитивных технологий в ситуации разочарования в их результатах в мире несколько спадает, но стоит оценить, каким именно образои его представителям удается оставаться в русле общественного ин тереса.

С camого начала бума многие исследоватепи понимали ограничения технологинеских методов. «Специалисты в нейронауке с самого начада ук азыв али на огранич ения в сех методов нейровив уализации. Во-первых, иямерения проводятся не напрямую; измеряется даже не причинная взаимиосвязь между содержанием кислорода в крови и активностью нейронов, а только корреляция: гемодинампческий сипнал есть не более, чем „суррогат". Во-вторьгк, есть проблемы со специфичностью ситнала: сигнал фМРТ плоко различает нейромодуляцию и функционально специфическую переработку, ситналы, идущие снизу вверх и сверху вниз, а также в принципе он может спутать возбуждение и торможение. В-третьих, пространственное разрешение пятен (blobs), т. е. цветовыхрепрезентаций оддержания кислорода в крови стишком плохое, чтобы можно бьшо совместить их с предполагаемьм пространственным картированием различньхх зон мозга» ${ }^{3}$ ). Дальнейшие исследования неод-

[^16]нократно показьвали неоднозначные результаты, которые интерпретировались как доказательство асложности» проблемы. Пиком несовпадения реалности и ождданий стала издеватељская публикация о мозговой активности «мертвого лосося», выпопненная в жанре, вполне приемлемом для аналогичных работ ${ }^{\text {4) }}$. Далее последовало еще несколкко скандальных публикаций, но это не поколебало ожиданий от нейрокогнитивньх исследований, которые бы в любом ином случае были бы разрушены бесповоротно Социолог науки Хайнеман Т. объяснил такую устойпивость нейронаук к их обоснованнойкритике тем, чтоии сила в уменги популяризировать свои достижения применительно к самой разной аудитории. बДаже критические выступления, звучащие от представитетей этой дисциплины, ей удается реинтерпретировать как свое достискениеи выс-


От сложившейся ситуации невозможно просто отмажнуться, стоит поня ть еепсидопогическую привлека тельность хота быв контексте «восприя тия науки» различнымми общественными группами. Отметим с самого начала формальнуюпривлекательность нейрокогнитивных иоследований: на фоне архаических гуманитарныхх исследований, выпоиненньь: ин струментами типа бумага-карандаш, они потрясают оложно устроеныыми и дорогостоящими, митающими и гудящими, напичканньтми эранами и «стрелками осциллографов», непоня тными, но тем более убедитепныыи для непосвященного уетановками.

Привлекатешность такого рода работ для управленца от науки еще более очевидна, «Упавденец, которьп̆ берется руководить наукой, догжен каким-то образом получать финансовые ресурсы, выбивая их у друтих администраторов, дотжен каким-то образом распределя ть пих между приоритетными направлениими и должен решать как именно распределять иии между исполнителями. Последнее подразумевает решать, кому конкретно дать эти деньги, предполагая, что именно те рабочие, которые их получат, - самые надежные, самые достойные доверия. И при этом все, на что он (или она) может полагаться, - это крайне смутные догадки, которые строятся не на достиженияд как таковьт, а на символах

[^17]этого достижения. Открытия невидимы для неспециалиста - что не-биолог вынесет из статьи Уотсона и Криқа? - но видйыы такие вещи, как похвала, которые ученые воздают друг другу. Э то видимо и это легко понятно. Или видима критик а, которой эти ученые друт друга потчуют. В общем, задача адпинистратора в этой ситуации разработать для себя такую схему считьвания этид ситналов, которая позволяла бы ему точно понимать, кого надо вознаграждать, и придумать, как обеспечить это вознаграждение. А там, где естественно возникшей системы сигналов нет, надо заставить ученьдх производить специальные сигналы, нужные именно для того, чтобы управленцу бьло проще их считьвать» ${ }^{6}$ ).

Убедительность нейрокогнитивного подхода тесно связана и с проблемой нарастающей сложности технологическит усовершенствований инструментального обеспечения научных исследований. Если еще пятьдесят лет назад средний ученый хороши понимал устройство тех приборов, которые он применял в своей работе, и мог хорошо рефлексировать возможные артефактвт, то в настоящий момент это прак дически невозможно, ч то порождает склонность к мистификации техническии средств и приданиюо им магических тарактеристик. Стоит испољззвать максимально изощренные ма тема тическиепроцедурь, добавлятьк любому тексту осьлки на то, что быти испотззваны сложные компьютерные технологии (желательно элементы «исхусственного интеллекта»), что результаты быии получены или интерпретированы с помощью компьютерного модепирования, то, безотноситељнок тому, наскољко это было осмысленно, вероятность публикации такого текста в высокорейтинговом журнале резко повьшается. В результате многие журналы по эк ономике и социологии уже превратились в журналы по прикладной математике. Сложность современной науки такова, что относитењно компетен тные решения и оценки может принимать относително узкий слой реальньгх специалистов. В проблеме же нейрокогнитивньх исследований наблюдается отчетливьй перекосв сторону технических специалистов, ограниченньхх в понимании реалной сложности проблемы и рассма триваюших ее как чисто техническую, и ориен тированных при этом на самые примиитивные псирологические концепции.

Есть и внутринаучныее причины подобной привлекательности. В науке до сих пор существуют неразрешимые противоречия пси-

[^18]хофизиологической и псинофивической проблем, делающии соотношение псицики и мозга либо непоня тными, либо толкающими исследователя к ии неадекватной симплификации, Ести данные проблемы остаются неразрешенными, то не следует ли ии игнорировать, ибо очевидные факты демонстрируют нам, что пслиика не встречается в отсутствие мозга? Из этого очень легко сделать следующее умозаключение, что мозг = псикика. Следовательно, следует отказаться от аржаического исследования псипики, дпя которого у нас к томуже нет достаточно «научныт» методов, перейдя к тому, что мы можем обьективно изучить. Нейрокогнитивный подход и предполагает иоследование проблемы человека через изучение специфических черт нейронной активности ипознава телнного поведения. Для этого выстраивается цепочка неоспоримиых силлогизмов:

- Любая псидическая функция может быть сведена к когнитивной.
- Психика иден тична мозгу илиможет быть попностью обвяснена через мозговую дея тепность.
- Исследоватеъькимй прогресс осущ ествляется лишь через редукцию к когнитивной функции и работе мозга.
Данная устан өвка привела к перерастределению финансовых средств, изменению приоритетов в науках о человеке. Если вышеизложенныте тезисы справедливы, то совершенно очевидно, что следует сконцен трировать усилия имменно на данном направлении. «Так институт NIMH (Национальный Институт псиичческого здоровья США) занимал лидирующую позицию в поддержке оиватившего весь мир эн тузиазма связанного снейронауками, назвав 1990-е годы »десятилетием головного мозга", и прилагал немалые усилия к внедрению биологических программ в ранее сбалансированные исследовании, фундаменталные науки, терапию и систему здравоохранения в целом. По сути же, из „Института псииического здоровья" NIMH превратился в „Институт головного мозга"»"),

Искреннй̆ восторг от развития нейрокогнитивных исследований позвотил его адептам утверждать, что «нейробиологические данные в псициатрических исоледованиях пополняются рекордными темпами как в плане накопления фактов, так ив плане расширения механистического понимания на уровне молекул, синапсов,

[^19]клеток и нервной системы в целом. Если 20 лет назад функционирование головного мозга являлось для нас своего рода „черным ящиком", в наше время оно стало доступным для изучения по многим параметрам, особенно в вопросах объяснения определенньгх черт поведения с учетом физиологии молекулярных процессов» ${ }^{8}$ ). Реапность в значитепной степени не соответствует пафосу подобных утверждений, но это понятно топько узким специадистам, работающим в этой области. Мозг остается «черньтм ящидом» донастоящего времени, а «определенные черты поведения» охазалисв куда более сложными и связанными с широким кругом социальньг и средовых факторов, чем это предполагают современные локализационисты, причем они совсем не линейно коррепируют с мозговьыми механизмами.

В настоящий момент господствующее влияние нейр окогнигивного поддода, кстати говоря, испопвзующего в качестве самоназвания совершенно необоснованное сочетание разнородньх терМинов ${ }^{9}$ ), основано на существующем в науке консенсусе, что, поскольку источником псипики являетея мозг, безустовно разумно для ее понимания исследовать прежде всего сам субстрат, в котором вопшебным дутем при примененим соответствующей разрешающий техники мыт и обнаружим спрятанную внутри нейронов псипику. Весппорное утверждение о том, что никто еще не видел псияики без мозга, интерпретируется в том смытсле, что мозг и равен псиииRe. Забьвается 10, что сама идея о наличии такой связи до слх пор не позвопила понять то, каким именно образом данная связь реализ уется. Связь бесспорна, но вот ее механизм и качество видимо не соответствуют знакомым и привычньым для человека связям ма териального мира. Телепередачу тоже нельзя увидеть без телеприемника, но ее в нем бессмысленно искать, пытаясь разобрать его на части. В этом смыысле возможно более перспек тивной

[^20]была бы давно существующая в физике 听ея допопнителности ${ }^{10}$ ), Однако, несмотря на безуспешность поисков псииики в мозге, нейрокогнитивистский подход продолжает видеть лишь одну осмытсленную проблему: локализацию псипическии функций в различньгх отделах мозга. На это тратится основное копичество усилий, и данная проблема рассматривается как очевидно перспективная, ести ее еще дополнить поискамии в мозгу субстрата личности.

Привлекателность данного поддода для пелииатриия связана с надеждами найти более прочное основание для понимания псижических расттойств, чем доминировавший в ней с XIX века феноменологический подход. Современная научная псишиа трия сформировалась в эпоу, когда огсутствовали серьезные нейрофизиологические и псииологические теории, поэтому единственньм доступным методом быша описательная феноменология, давш ая блестящие плоды в виде тончайщих описаний, но утрачивавшая свою убедительность при переходе к попыткам объяснения выявленньгх феноменов.

В качестве очередного проекта перевода феноменологической псипиа трии в русло «научного» подхода можно упомянуть The Research Domain Criteria - RDoC. Основная концепция RDoC сформулирована следуғощим образом: $\langle р а з р а б о т к а ~ б у д у щ и х ~ в е р с и и ̆ ~ п с л к и-~$ атрических клаосификаций дотжна основьваться на нейронауках и поведенческиц науках, но не на аписательной феноменологии», при этом «RDOC должна предоставить основание для проведения исстедований фундаментальньтх, основанньхх на нейрональньх сетях поведенческих дименсйи, которые будут охватьвать традищионные диагностические категории» ${ }^{11)}$. «RD СС являет собой попытку разрешения эқзистенциальной дилеммы современной псикиа трии. Психиатрия представляется наиболее убедительной с медищин ской точки зрения, если психические расстройства рассма триваются как нарушения работы мозга. Проблема заключается в том, что такие расстройства скорее относятся к неврологии, а не к псиииатрии. RDoCпытается разрешить эту дилемму, выделяя неисправные нейрональные цепи как отлииительную особенность псидическик растройств: „в RDoC псиюическое расстройство понимается как мозговое нарушение; в отличие от неврологических расстройств,

[^21]при которых существуют идентифицируемыте структурные повреждения, псииические раостройства можно рассма тривать как нарушения в нейрональных цепях", Система RDoC должна помочь локализовать функцию нейроналнной цепи в ма трище аналитическии и нейробиологических дименсий, что, в конечном итоге, должно привести к замене существующии категорий DSM/MKE более вапиднными диагнозамии» ${ }^{12)}$.

Критические замечания к данному проекту, помимо его отчетливо редукционистского и механистического дарактера, заключаются в том, что в нем предполагается, что целевые конструкциия проекта RDoC будут огражать простые и естественныте поведенческие функции, обвясняя ик конкретными нейронными сетями (ранее называемыми амодулямив). Однако эта система, по всей вероятности, потерпит неудачу при попыдуе найти исчерпываюбщее или хота бы соответствующее обқяснение для нарушений логического мышления, общей картины мппра, симв олизации, самосознания и самоиден тификации, характерньбх для большинства тяжельх психических расстройств ${ }^{15}$, Скепеис вполне обоснован, поскольку он базируется на старом замечании Л. Виттени тейна о том, что в психологии имеются эксперимен тальные методы и концептуальная путаница, связанная с тем, что существование экспериментального метода заставляет нас думать, ч то у нас есть средства для решения проблемы; при этом проблема и способ ее решения совœм не пересекаются ${ }^{14)}$.


[^22]
# Реалии и мифы использования геномных технологий в медицине 

В.Л. Ижевская

Аннотащия: В статье обсуждастея геномньт технологии, диагностики, лечения и профилактики настедственных боле зней, истоль зуемыте в медицлне в настоящее время, и перспективы их развития в блинайшем будущем. В сгатье сделан акцент на этическив и социальных проблемах оппортунистического скринйніа, геномного тестирования здоровьгх лодей, схрининга супрунеоких пар на носителетво муташюй для дородовой диагностики настедственных болезней, ре耳актир ованияя генома змбриона человека. Показано возрондение мифа об жулучшении человекаю. путем применения геномных и вспомогатетвньхх репродуктивных технологий.

Ключевые слова: полноген омный анализ, геномный скрининг гетерозитот, оппортунистичесоий скрининц, редактирование генома эмбриона человека, биозтика, неоевгеника.

Abstract: Genomic technologies of diagnosis, treatment and prevention of hereditary diseases used in ruedicine at the present time, and the prospects for their development are discursed. The article focuses on the ethical and social problems of opportunistic screening, genomic testing of healthy people, screening of couples for camiage of mutations for the prenatal diagnosis of hereditary diseases, editing the human embryo's genome. The revival of the tryth of shuman improvement. through the use of genomic and assisted reproductive technologies is shown.

Keywords: genome testing, genome screering of heterozygotes, opportunistic screening, editing the human embryo's genome, bioethics, neo-eugerics.

Геномика - быстро развивающая область исследований, ее достижения имеют важные последствия для многии аспектов человеческой деятељности и социальной среды. С социальной точки

зрения геномика важна из-за потенциала использования новьгх фундаментальньх знаний о структуре и функционировании генома для сзздания новьдх технологий, в первую очередв в сељсском жозяйстве и биомедлцине. Проект «Геном Человека», крупнейшийй в мире международный исследовательский биологический проект, был начат в 1990 году и официально завершен в 2003 году. Секвенирование последовательности одного генома стоило 3 миллиарда долларов и потребовало участия иоследователей из 20 учреждений в Соединенньгх Штатах Америки, Вепикобритании, Японии, Франции, Германии и Китае [1]. Частная корпорация Celera Genomics, возглавляемая Крейгом Вентером, начала секвенирование тенома человека в 1998 году и завершила его одновременно смеждународньLм проектом, потратив на это одну десятую стоимостипубличноro mроекта [2].

Технологические достижения, сделанньте за прошедшие с момента официалного объявления о расшифровке генома человека годы, радикально изменили возможности ииследования генома человека, сделав его быстрыми и менее затратныты, что позволило широко применять его в биопогии и медицине. Новые геномные технологии позволяют вместо анализа последовательности единичньгх генов использовать тестирование так называемых "таргетньг»" панелей, позволяющих одновременно исследовать деся тки и даже сотни генов, нарушения в которьх могут приводить к наследственному з аболеваниюо. В клиничесвой практике для диагностики моногенньш наследетвенньи болезней вœ чаще испотьзуется анализ экзома человека, включающего кодирующие регионы примерно 22000 генов, что составляет около $1 \%$ генома ченовека. Анатиз экзома дозволяет найти молекулярную причину заболевания у пациентов с подозрением на редкие генетические нарушения на $20-40 \%$ чаще, чем при испопз овании традиционной технолоГии молекудярно-генетической диагностики, несмотря на ограничения этого метода. Испотьзование для этиц целей секвенирования последова тельности всего генома может еще бољше повысить эффек тивность диагностики наследственной патологии [3].

Благодаря этим достижениям в последние десятилетия в медицине наблюдается бум испопзования геномных технологий, в первую очередь для диагностических и прогностических целей. Уже сейчас эти технологии позволяют врачу быстрее поставить правильньй̆ диагноз редкого наследственного заболевания, сэкономив месяцы, а иногда и годы, ранее уходившие на диагностический поиск, назначить пациенту лечение, которое, как правило, тем эф-

фективнее, чем раньше поставлен диагноз. Точность и скорость постановки диагноза важны и для родственников больного наследственным заболеванием: это позволяет им оценить собственньйи риск заболевания или рождения болннго ребенка, своевременно пройти обследование и преппринять профилак тические меры. Еще один важньй аспект использования в медицине геномньх технологйй - œквенирование геномов раковьгх клеток в поисках новьгх терапевтическиги мищеней для создания новых препаратов.

Однако использование геномньх технология в мепицине со пряжено с рядом проблем, в том числе связанныт с ограниченностью наших знаниюй о вариациях генома человека, а также избытком информации о геноме, которую врач попучает при анализе. В этой связи надо упомянуть проблему генетическии вариантов неопределенного значения, которые современными методами биоинформатического анализа не удается отнести к патогенным или доброкачественньш. Для клинической интерпретации могут потребоваться доказательства функциональной роли этид вариантов на модељньдх объектау (клеточньш пинияя, лабораторньхх животньгх). Этот факт вызвал неоднократно повторенньй комментарий: «Геном за 1000 допларов, его анализ за 100 тысяя долларов» [4]. Получив резулттат тестирования с таким вариантом, врач не может поставить пациенту диагноз до получения доказ ателств его патогенности, а значит, пациент до тестирования дотжен быть предупрежден о такой возможности. Однако в связи с тем, что оценка патогенности вариаңта последова телности ДНК может быть пересмотрена помере накопления информациио нем, возникает необходимость (этический допг врача) повторного контакта с пациентом, хотя в настоящее время это никак не регламен тировано.

Из быточность информации, попучаемой при геномном тестированиия, и стучайные (непредвиденные) находки: патогенные варианты последовательности ДНК в других генах, не связанньгх с клиническии поводом для тестирования. Обнаружение этии вариантов может быть важньмм для пациента, так как, как правило, речь цдет - заболеваниях с поздним началом, и они обнаруживаются еще до развития клинических проявлений. Существуют эффективные методы лечения некоторыхх ихх этих заболеванйи, но болшшинство из них лечится не столь эффективно. В этой связи Американская коллегия медищинской генетики и геномики (ACMGG) предложила при исследовании генома или экзома пациента, помимо поиска мутаций, являющихся причиной заболевания, приведшего его к врачу, проводить поиск патогенньх вариантов последоватељно-

сти ДНК в генах, вызывающих наследственные заболевания, которые можно эффективно лечить. В этот стисок, первоначально включавшИЙ 56 генов, вошли гены наследственньхх онкологическии болезней (рак молочной железы и яичников, киш ечника, ретинобластома и др.), наследственньтх сердечно-сосудистьх заболеваний и т. д. Этическим обоснованием этого так назьваемого оппортунистического скрининга является то, что информирование пациента о высоком риске тяжетых аутосомно-доминантныг наследственных заболеваний поможет ему своевременно получить терапевтическую помащь или преппринять профилактические меры, а носителям мутацийа аутосомно-рецесивных болезней это знание поможет в понимании рисков будущим детям.

Повышающаяся доступность геномного тестирования ставил перед обществом вопросы о том, будет ликакое-пибо клническое преимущество ув целом здоровьск люддй, оделавшида аналиэ тенома или прош едших оппор тунистический скрининг, икто должен оплачивать такое обследование. На первый вопрос ряд исследователей дает положителныий ответ, уотя есть и немало возраженй̆. Часть этид возражений касаюотся неполноты нашил знаний о функционировании генома, взаимодействияя тенов между собой, а также генетических и средовых факторов в формировании нормальньгх ипатологических признаков, недостаточного уровня развития технологий, часть - этических и социальньг проблем. В качестве возражений обычно прив ядят следующее.

- Многие варианты последовательности ДНК встречаются редко или не встречались ранее, выявляются варианты известньшх генов, которые недостаточно изучены. Поэтому оценить ии потенциальное влиние на состояние здоровья на момент обследования невозможно. По мере появления новыхх данньгх ид клиническую значимость может потребоваться пересмотреть. Многие варианты последова тельности ДНК, в том числе патогенные или вер оя тно патогенные, имеют неполную пенетрантноств. Это означает, что не вю носитепи патогенных вариантов заболеют. Этот факт подтверждают геномные исследования болшиих выборок здоровых людей. Одним из примеров является исследование последовательности 874 генов у 589306 здоровыгх взрослых, в результате которого выявлено 13 человек смутациями, приводящимик 8 тяжельтии наследственным заболеваниям, которые должны были проявиться еще в детстве [5]. Эти резултаты, а также другие геномные исследования выборок взросльти и даже пожилых людей, показьвают,

что непонная пенетран тность при наследственньх заболевани－ яХ，вероятно，встречается чаще，чем считалось ранее．
＊Многие варианты последователности ДНК имеют варыирую－ щую экспрессию，то есть у носителей даже одного и того же патогенного варианта заболевание может варьировать по воз－ расту начала，тяжести проявлений и т．д．
－Базы данньтх，испопзуемые в настоящ ее время для ин терпре－ тации вариантов последователности ДНК，содержат данные， в основном，о людяд европейского проистождения，что огра－ ничивает их применимость для представителей другик этниче－ скиス груПI．
－У новорожденньг интерпретация вариантов последоватепно сти ДНК особенно сложна из－за недостатка лнформации о фе－ нотипе．

Если при исполззовании геномного тестирования 6 опньгх людей для диагностики иои профилактики новвпи случаев наследствен－ ного заболевания в семве болшинство экспертов пришло к кон－ сенсусу относителнно одержания претестового консультирования и информированного согдасия，позводяющего защитить права па－ циентов，то при геноином секвенированил здоровых людей воз－ никают новьте важньте вопросы，В частности，следует ли делать геномньй анадиз для скрининга мутаций，приводящих к наслед－ ственной болезни，при отсутствии－какид－пибо сиМптомов，просто потому，что ята тежнология существует？Должно ли геномное те－ стирование спредоставлением клинически значимой л⿻甲一ормации быть доступно тем，кто жочет его сделать из любопытства и для кого не имеет значения точность интерпретации попчченной ин－ формации？Как в этих случаях проводить претестовое генетическое Консультирование，и есть ли специалисты в этой области в доста－ точном количестве？Что будут делать с полученной ин формацией эти поди？Готова ли система здравоохранения принять болшш ое ко－ личество потенциално больнх наследственной патологиейи ока－ зать им адекватную помощь？А．проблема действително может ка－ саться многих：было показано，что $2 \%$ здоровых людей являются носителями патогенныхмутаций по крайней мере в одном из 56 ге－ нов из списка ACMGG［6］．Для того，чтобы геномное тестирование принесло им ползу，должна быть выстроена система доступной и эффектИвной медицинской помощи по профилю заболевания， консультативнойи пслшологической поддержки．Для этого должны быть подготовлены специалисты，разработаны протоколы оказания

медщциской помощи, где быши бы прописаны необходимый объем обследования и его периодичность. Отсутствие или недоступность такой помощи ставит под вопрос этинность геномного тестирования здоровьгх людей и оппортунистического скрининга. Именно поэтому активное внедрение оппортунистического схрининга вызвало возражения ботшинства европейскии экспертов. Кроме того, исполз ование геномного тестирования в медицине может потребовать перераспределения финансовых ресуроов, связанного с обращением за медицинской помощью носителей мутацй, которые еще не заболели, но за ними долнно быть организ овано медицинское наблюдение с регулярным, в том тисле дорогостоящим обследованием. При этом следует учитывать, что, с одной стороны, наличие мутации еще не синоним болезни, и часть этии носителей не заболеют в силу разньш причин, в том числе ииз-за неполной пенетран тности мутаций, а, с другой стороны, число наследственньхх заболеваний (и соответственно носителей соответствующих мутаций, которые будут обращаться за мешицинской помощью), для которьгх будут разработаны зффективные методыт терапии, будет толко расти. Необходимость общественного обсуждения с учетом этического принципа справедливости необходимььх для развития геномной медицины преобразований системы общественного здравоохранения особенно аклуалнна для стран, в которьгх действует солидарньтй принцип финанслрования на деньги налогоплательщиков или его сочетание со страховой меддщиной.

Всеиз ложенное показывает, что практические аспекты использования достижений геномиқи для диагностики наследственной патологии, особенно на доклиническом этапе, поднимают много вопросов и требуюот общественного консенсуса. Однако з адачи, которые реш аются прииспользовании геномньги теинологий диагностики наследственньх болезней, соответствуют основным задачам медицины и направлены на повьшение эффективности лечения больньт.

Несколько иные проблемы возникают в другой области геномного тестирования - в области пренатального скрининга, дородовой и доимплантационной диагностики. Одной из технологий, использование которой активно обсуждается последниегоды, является геномньй скрининг носителей мутаций, приводащих к тяжелым настедственньм заболеваниям, для того, чтобы супружеские пары с высоким риском рождения бољного ребенка могли своевременно воспользоваться дородовой диагностикой, донорскимии

гаметами и т. д., и тем самьш предотвратить рождение в семье болнного ребенка.

Скрининг носителей для идентификации гетерозиготньх носителей аутосомно-рецессивньт и X -сцепленньгх рецесслвньгх заболеваний предлагался и доразработки технологий геномного тестирования. Примеры такого скрининга - выявление носителей мутаций мук овисцидоза, спинальной мьш ечной а трофиии слндрома Мартина-Белл. Использование современных технологуй анализа генома позволяет выявлять носителей почти всех пзвестньг ауто-сомно-рецессивньхи Х-сцепленньтх заболеваним. В настоящеевремя проводятся пилотные исследования такого тестирования будущих родитепей [7]. Массовьй̆ скрининг гетерозитотного носитещства мутаций в перспек тиве может предлагаться каждоиу четовеку. Предполагается, ч то в результате такого оболедования супружеские пары будут полззоваться дородовой или долмплантационной диагностиКой, чтобы избежать рождения ребенка с инвалидностью. Вместе с тем, внедрение этих методов поднимает новые вопросы для планирования дородовой дианностики

Настороженность специалистов вызьвает манипулирование доимплан тационной диагностикой в качестве опции для предотвращения любого заболевания, выявленного путем расширенного скрининга носитедьства любой супружеской пары. Репродуктивные решения судьбоносны для людей. Предполагается, что проведение доимплан тационной диагностикиуносителеймутаций, пенетрантность которвтх сниюжена, как минимум, требует особого обсуждения. А. при ввявлении вариантов, патогенность которьт не может быть ни подтверждена, ни опровергнута, иначе говоря, с неясным клиническим значением, дородовая или доимплантационная диагностива не рекомендуется. Специалисты призывают воздерживаться от предложения необоснованньх генетических услут, вроде пакета «Растиренньй скрининг носитепства + доимплантационная диагностика», которве будут приносить пациентам необоснованные матермальные затраты и волнения [8].

Таким образом, реалии современной медицины - расширяющееся испопзование для диагностики, профмлактики и лечения наследственньтх заболеваний информациц, полученной благодаря современным методам анализа генома или эжзома.

Но геномные технологии могут исполззоваться и для разработки новых терапевтических подходов. Бопшие надежды в области лечения наследственньгх заболеваний подарила научному миру технология редактирования генома с исполззованием эффективньгх

инструмен тов, такид как метод CRISPR-Саs9. Редактированиегенома соматически久 клеток для исправления мутацрй, вызывающии наследственные заболевания, - одно из перспективньгх направлений современньх исотедований. Уже есть сообщения о клинических испытаниях метода для лечения пациентов, у которьхх другие способы терапии оказались неэффективны [9]. Вопросы безопасности, этические, правовые и социальные проблемы примиенения редактирования генома соматических клеток близкик тағовымпри создании новьь: лекарственньх препаратов или технологий терапиии (такил как клеточная терапия или генотерапия).

Однако редактирование генома половьх ктеток или ммбриона поднимает большое кошичество этическиь, правовьши социальньи проблем, и в настоящее время обсуждается, возможно ли его иеполъование даже исключительно для фундаментальньх исследованид». Еще большие опасения вызывает потенциатьное иепользование редактирования генома половыи клеток или эмбриона в клиническик целях, которое на данный момент не провоцится и запрещено в нескольии юрисдикцияж, В этом контексте обсуждаются проблемы, касающиеся святости человеческой жизни и уважения человеческого достоинства, морального статуса эмбриона человека, индивидуальной автономпи, уважения и защиты уязвимпьх лщц, уважения кулвтурного и биологического разнообразия и плғорализма, права инвалидов, защита будущид покотений, справедливьй доступ к новым теинологиям и здравоохранению, потенциальное снижение генетической изменчивости человека, рол и обязанности заинтересованных сторон, глобалнная ответственность ученььх перед человечеством [10]. Дисхуссиии дебатыпонекоторым из этии тем неоднократно проводииись в последние три десятилетия, особенно в контексте экстракорпорального оплодотворения, создания трансгенньгх жлвотньх, использования технологй клонирования человека, доимплантационной генетическойдиагностики, исследований стволовьти улеток, а также «улучш ения человека». Технологии редактирования генома эмбрионадполовых клеток впервые создают ситуацию, когда однн человек (ученый или клинищист) будет вносить наследуемые изменения в ядерную ДНК другого человека, вызывая некоторую форму сегрегации типов людей. Одни людди творцы, другие - сотворенные [11]? Дискуссии ведутся вокруг вопросов, хотим ли мы редактировать геномы эмбрионов/половььк клеток в лабораторных или клиническихх устовиях, и ести да, то дли чего это будет делаться, кем и на основе какия критериев? В этой связи необходимо вьработать позицию по крайней мере

по ряду вопросов. Допжно ли редактирование генов зародыш евой линии человека (половые клетки, гаметы и эмбрионы) проводиться тольо в рамках фундамен тальньх исследований для дальнейшего понимания биологии человека, при этом должно быть запрещено создание измененного ченовека? В некоторьг странах, таких как Великобритания, үже ответили на этот вопрос попожительно и разрешили редактирование эмбрионов in vitro, Однако многие эксперты считают, что такое разреш ение неизбежно приведет к исполззваниюо редактирования генома в клинике (так называемьй «сколъзий путь»), и ставят новый вопрос. Должно ли редактирование генов клеток зародыш евой линии, которое приводит к наследуемым изменениям, использоваться в клиническии условияд, и при каких ограничениях и условиях? Нагример, в качестве такого условия может быть почти $100 \%$-й риск рождения болного ребенка у данной супружеской пары. Во всяком олучае, в процессе дискуосии должны быть обсуждены баланс рисков и выгод для отдельньхх пациентов, а также для общества и экосистемы в целом; этические, социальные иправовые рамхи; мотивации и ин тересы, «подталкивающие» исполззовать редак тирование тенов в клинике; роли и ответственность различнььх заинтересованньтх сторон в обеспечении зтически приемлемого исполззования генного редак тирования, гарантии того, что каждьй голос заин тересованньгх сторон будет усышан; коммерческая составляющая и ее влияние на клиническое исполззование редактирования генов; обоснование вьчеления общественнььх ресурсов на медицинскую помощь и иоследов ания в этой области [12].

Однако сочетание вспомогателньхх репродуктивных технологий, геномного тестирования и геномного редак тирования порождаетжелание некоторьгх люддей с иииспользованием избавить человечество от болезней, не дожддаясь завершения дискусслй. В конце 2018 г. исследоватегь Хэ Цзянькуй из Шэньчжэня (Китай) заявил, что во время лечения бесплодия он провел редактирование геномов эмбрионов семи пар, в резуль тате чего у одной из них родились бливнецы с отредак тированными геномами. Цељю вмешательства в данном случае было не лечение или предотвращ ение наследственного заболевания, а попытка надешить детей чертой, которой мало кто обладает от природы, - способностью противостоять возможной инфекции вирусом иммунодефщита человека. Это заявление вызвало активное обсуждение (и чаще всего осуждение) во всем мире. В процесо обсуждения было указано на клиническую необоснованность вмешательста в геном эмбрионов, неочевидность

положителнных последствий (так как внесенные изменения повышают риск другиги инфекций), а также на то, что проведение эксперимента продемонстрировало, что действующие запреты и контроњь этическии комитетов можно обойти. За обсуждением последовали предложения ведущих ученьх запретить или, по крайней мере, ввести мораторий на редактирование геномов зародьшевьхх линий, пока не будут даны ответы на этические И правовые вопросы, не будут выработаны правила и механизмы контроля за их исполнением $[13,14]$.

Однако оппоненты такой точки зрения ссылаются не толико на возможную клиническую пользу для конкретньгх индивидов, нои на потенциальную возможность утучшать человека, создавать людей с заданньши свойствами. В этой свЯзи английский физик Стивен Хокинг высказался, что боится пришествия генетически модифицированньгх сверхлюдей, появление которьгх привело бы к вымиранию тех, у кого нет денег на редактирование генома. «Я уверен, что в течение этого столетия дюдди узнают, как модифицировать интеллект и лнстинкты, такие как агрессин, - писал Хокинг. - Законы, вероятно, будут запрещать применять генную инженерию на людяж. Но некоторые люди не смогут противостоять искуш ению улучнить своидарактеристики, такие как память, устойчивость к болезням и продопжттелность жизни». Такие эксперименты несут риски для тех, кто не пройдет улучшение на генетическом чровне. кПоявление суперпюдей сразу приведет к появлению серь езньтх политических проблем с неулучшенными людыми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать. По-виддмому, они вытмрут или станут малозначииыыми Вместо этого мы получим расу лпрей, которые сами еебя проектируют, вю больше и болшш улучшаясь», - предположил физик [15].

Таким образом, развитие технологий аналива и редактирования генома возродило миф об улучшении прирqды человека и поставило ученььх перед острой необходимостью оценить вю плюсы и миннусы использ ования этих технологий и выработать правила, позволяющие их испоњьзовать с максииальной пользой и минимизировать потенциальньй вред.

В этом ключе как никогда актуальным является высказьвание академика И. Т. Фролова [16] «Конечно, например, та же генная инженерия в будущем может послужить для лечения настедственньгх заболеваний („жирургия генов", замена патологического гена нормальньмм). Что же касается идеи, "фабрикуемого человека" и прочих подобньгх ей, то в современньх усповиях ее реализация

способна принести людямм лишь новые беды, так как наука находится где-то в самом начале познания биологической природы ченовека. То, что мы знаем о человеке, неизмеримо меньше того, чего мы не знаем. Поэтому в данном случае речь должна идти уже не просто о соблюдении в научном иоследовании принципов морали и этики, а и о законодателном, юридическом регулшрованиии, что и делается, например, в отнош ении эксперимен тов на человеке. Здесь непоправимый вред может принестине только злсй умысел, но и невежество, основьвающееся якобы на науке, а потому крайне опасное».

## Литература

1. The Human Genome Project completion: frequently asked questions (כrexтронньвй ресурс]// National Human Gencme Research Institute, National Institutes of Health URL: genome. gov (дата обращения: 21.06.2018).
2. Venter I. C., Adams M.D., Myers E. W., et ai. The sequence of the human genome. Science. 2001, 291 (5507): 1304-135 1.
3. Lazaridis K.N., Schahi K.A., Cousin M. A., et al; Individualized Medicine Clinic Members. Outcome of whole exame sequencing for diagnostic odyssey cases of an individualized medicine clinic: the Mayo Clinic experience. Mayo Clin Proc. 2016; 91 (3): 297-307,
4. Mardis E. R. The $\$ 1,000$ genorae, the $\$ 100,000$ analysis? Genome Med. 2010; 2 (11):84.
5. Chen R., Shi L., Hakenberg A. et al. Analysis of 589,306 genomes identifies individuals resilient to severe Mendelian childhood diseases. Nature biotechnology. 2016; 34 (5): 531-538 doi :10.1038/nbt. 3514
6. Lindor N.M., Thibodeau S.N., Burke W. Whale-Genome Sequencing in Healthy People. Mayo Clin Proc. 2017; 92 (1): 159-172. doi:10.1016/j. mayocp. 2016.10.019
7. Schuarmans I., Birnie E., van den Hewel L., Planting a M., Lucassen A., van der Kohlet D.M. et al. Feasibility of couple-based expanded carrier screening offered by general practitioners. Eur J Hum Genet. 2019. doi:10.1038/s41431-019-0351-3
8. Vaz-de-Macedo C., Harper I. A closer look at expanded carrier screening from a PGD perspective. Human Reproduction. 2017: 32 (10): 1951-1956. doi:10. 1093/humrep/dex272
9. Patients in landmark genome-editing trial show improvement - but with questions over whether the therapy did the trick [Электронный ресурс]. URL: statnews.com (дата обращения: $10.04,2019$ ).
10. UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Report of the Intemational Bioethics Cormmittee (BC) on Updating its
reflection on the Human Genome and Human Rights. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 2015.
11. Somerville M. Debating the ethics of gene editing; in: Brown J. (ed): The 180, 2015.
12. Howard H. C., van ET C. G., Forzano F., et al. One small edit for humans, one giant edit for hura ankind? Points and questions to consider for a responsible way forward for gene editing in humans European Journal of Human Genetics. 2018; 26: 1-11 doi:10.1038/541431-017-0024-z
13. Lander E., Baylis F., Zhang F., Charpentier E., Berg P, etal. Adopt a moratorium on heritable genome editing. Nature. 2019; 567:165-168,
14. Set rules for germline gene editing Nature. 2019; 567: 145 .
15. Раскрыт последний страх Хокинта [Электронный ресурс], URL: lenta.ги (дата обращения: 12.04.2019).
16. Фролов И.Т. О человеке разумном и туманном, а такне о биокиборгах, бессмертии и воскрешении мертвых и вообще о пидологии в век НTP. Наука и жизнв. 1983; 4: 60-66.

## Евгеника: миф о совершенном человеке

FO. B. Хен

Аннотащяя: Идеал совершенного человека, создаваемьй любой эпохой, порондается ист орическими реалиями эт ой эпохи. Евгенические идеи присущи всем культурам и появляштся задолго до формппования реальной потребности в регулировании состава и чистенности населения, что позволяет говорить о6 цхх архетитичности.

С наступлением зпохи НТР, сделавшей возмонной расшифровку генома человека и поднявшей биог ехнологии на небывальй уровень, евгеника впереые за всо иисторио сврего существования получила практическуо возможность для осуще етвления своих проекгов. Монно сказать, уто теперь она стала реальнсй̆ силой. И этот факт делает настоятетьной необходимостью философское переосмвтеление теоретических достиженьй и просиет ов классичесгой евгеники.

Клочевые стова: евтеника, уачественная демография, расовая гитиена, зв олоцм онизм, философия биологии.

Abstract: The ideal of the perfect man, created by any epoch, begets by historical realities of this epoch. Eugenic projects appear long before the formation of the real necessity of population regulation, and are common to all cultures, that allows to tell about the archetypical nature of idea.

Today, with a decoding of the human genome, and the improvement of biotechnologies, eugenics, for the first time of its development, receives the practical opportunity to realize its projects. It becomes a real force, and this requires a philosophical understanding of theoretical achievernents and errors in classical eugenics.

Keywords: eugenics, qualitative demography, racial hygiene, evolutionism, philosophy of biology.

Меч ту о создании совершенного человека, строго говоря, нельза отнести камифам эпожи НТР», Это проект давнишний, и история его насчитывает столько же веков, сколько само «културное человечество», Уже в древнейшид мифах о золотом веке мы обнаруживаем легенды об утрате человеком бвлюео совершенства, которые, по сути, являются не чем иным, как описанием того, какими качествами он хотел бы обладать. В этот перечень характериетик совершенноzо человека входят, например, умение детать, бесммертие, здоровье, физическая сила, «неземная» красотд, обладание магическимии способностями и т.д. ${ }^{1)}$

Так, тотемические мифы аборигенов Австралии повествуют - предках людей, которые могли самостоятельно (без всяких приспособлений) возноситься на небо или опусхаться под землю, Схандинавская мифология описывает блаженные времена на заре мироздания, когда мир был еще соверш енен и прекра сен, и асын, молодые боги, жиши, предаваясь веселью в окружении предметов из чистого золота. В Шумере верили в существ ование волшебной «страны живыш», в которой пюти не знают ни болезней, ни смерти. Согласно представлениям индейцев майя, перввте люоди были умны, красивы и пронищатепньt, однако потом ревнивые боги-создатепи лишилиих этия качеств. В поәме ФирдоуслаШахнаме» описывается семиюотлетнее царствование шаха Джамшида, в период правления которого люди и схот бьणии бессмертны, травы и деревья вечно плодоносили, и погода стояла всегда пруя тная (ни холода, ни жары).

Общим местом антропогенньх мифов является описание постепенной утраты людыми присущего им изначального совершенства. Наиболее распространенное обвяснение - это «зависть боГов», опасавшинся, что сильное и прекрасное человечество составитим конкуренцию, или наказание за преступление, соверш енное люддый (обычно - ритуальное убийство соплеменника).

Ан тропогенные вифы не только содержат образ соверш енного чеповека, но и нацепивают нас на стремление востановить «историчесхую справедливость", вернуть былое соверш енство, Вовремена, непосредственно предшествовавшие наступлению эпожи HTP, учение об усовершенствовании «человеческой породы» получило название «евгеника» (что в переводе с греческого обозначает «гороший род»).

[^23]Примечательно, что представление о необходимости преобразования человека возникает задолго до формирования социальной потребности в подобном усовершенствованиии и существует независимо от наличия (или отсутствия) реальной возможности изменения человеческой природы. Эта особенность үказьвает на архетипичность евгенических представлений.

Иллюстрацией сказанному служат ранние евгенические утопии, к чисту которых можно отнести «Политиқу» Аристотеля, «Государство» Платона, «Утопию» Томаса Мора, а также «Город Солнца» Томмазо Кампанеллыт. Каждыйиз этии протоевгеническиоироектов создавался во времена, когда основные демографические проблемыт человечества, такие как голод, перенаселение, болезни, вызванные перенаселением, ипроч., еще толком не проявились. Выражаясь современным язьком, отсутствовал аодциальньд̆ заказя на кон троль размножения. Тем не менее, многие выдающиеся мытллители того времени, среди которьгх были и философыы, и государственные деятепи, проявляли ин терес к теме селекции чедовеческих особей. Тогда же оформилась базовая идел-евгеники, получившая развитие в последующие времена и состоявщая в том, что человеческую породу можно улучшить темиже методами, колорые с успехом применяются в селекции сельскохозяйственньхх животньгх. Ан тичньо̆ поэт Феогнид обосновывал необходимость такии практических мер следующим образом:
«...Выбираем себе лошадей мы, ослов и баранов Доброй породы, следиы, чтобы давали приплод Лучшие пары. А замуж ничуть не колеблется лучший Низкую женщину брать, только 6 с деньгами была! Женщина также охотно вьгодиит за низкого мужа, Был бы богат! Для нее это важнее всего <...> Потитаид, не дивись же тому, что порода сограждан Все ухудшается: кровь перемешалася в ней» ${ }^{2}$ ).

Аргументация, приведенная в этом отрьвке, повторяется почти без изменений во всех последующих евгенических трактатах. Пример с породистой лошадью можно найти и у Кампанеллы, и у Дарвина (почти дословно), и у русскид евгенистов, и, разумеется, у идеологов расовой гигиены и социал-дарвинизма. И даже в тех работах, где нет прямого цитлрования или явньхх указаний

[^24]на успежи животновфдства, отсылли к ним все равно присутствуют, причем доволнно прозрачные.

Повторяемость отдепнньг элемен тов, воббще говоря, свойственна евгеническим теориям самых разньх эпох, что позволяет рассматривать их (теории) как единьர̆і социалнньй проект, подвергшийся с течением времени определенньм метаморфозам, но преследующий одну цеп. Формално это создание соверш енного человека, но какова цель евгеники в действительности станет ясно из анализа основных элементов, составляющик каркас евгеническІл теорйи, которые, удобства ради, можно расоматривать как принципы или мифологемы евгенического дискурса.

Однойиз главных отличитепнных черт евг еническид теорий является идея «научного» поддода к задаче создания совершенного человека. Слово «научньй» взято в кавьчцки, посколвку этот принциІІ - руководствоваться в конструировании нового чеповека объективныым знанием, умением, опытом предков, здравьпм смыслом и т. д. - характерен и для евгеническиロ, проектов, относящиюся к тем временам, когда науки в современном ее понимании еще не бьио. «Научньй» подход предполагает, что селекционер человеческаго рода руководствуется в своел работе не толко благими намерениями, но непременно и знанием, причем знанием двоякого рода. С одной стороны, это четкое представление о том, к какому идеалу следует стремиться, какой набор качеств (физическии и дудовньтх) отвечает исовременному» представлению о совершенном человеке. А с другой стороны, селекционер является носителем знания о том, какими «техническими» средствами означенная цел может быть достигнута (например, Феогнид рекомендует испопьзовать опьт животноводства). Инструментальньй подход присущ воем работам из евгенической области. Зарождение и стремитепное развитие науки, накопление знаний о природньгх механизмах и функционировании живьши систем не изменило сущности евгенического подкода. Кампанелла, в соответствии с «научньши» представлениями своего времени, полагал, что для получения особей с определенными свойствами необходим астрологический расчет времени зачатия (чем точнее, тем лучше). Современные ученые возлагают такие же надежды на исправление генома. Но в обоих случаях считается, что знание исжодньг уоовий рождения - это путь к получению требуемого результата.

Прогресс науки вывел селекционную работу на новый уровень. Как любили повторять евгенисты конца ХГХ века, то, что природа делала медленно, жестоко и вслепую, современньй ученьй̆ спо-

собен сделать быстро, милосердно и целенаправленно. При этом цељю œелекции было, конечно же, создание совершенного человека, а инструментом, позволяющим реально достичь желаемого резулттата была теория Дарвина о «половом подборе» и движущей силе эволюции (каковой бьла обьявлена борьба за сущ ествование). Тот факт, что евгеника опиралась на дарвинизм, которьй, несомненно, относился к сфере естественньх наук (хотя признавался далеко не всеми естествоиспытателями), придавал и евгенике видимость научного проекта. Однако анализ естественно-Научного статуса евгеническиг теорий классического периода (конец XIX начало XX века) показьвает, что эта связь носьла чисто иллюстративньй характер и не может рассматриваться как доказатешьтво научной обоснованности евгенической идеи. Вопреки заявлениям последова телей Ф. Гальтона, классичесқаяевгеника оказалась не более научной, чем древние утопии.

Другой характеристикой евгенического дискурса является постоянное присутствие темы дегенерации человеческого рода, а также исползование этого факта в качестве основного аргумента, оправдывающего (вынужденное) проведение евгенических мероприя тий. В начале статии мы уже говорити, чтолдея утраты человеком былого совершенства служила лейтмотивом антропогенньгх мифов. Но подлинного расцвета эта тематика достигла в период так называемой «научной евгениги»,
«НаучН ую евгенику» связываюо сименем английского естествоиспытателя иврача Ф. Гальтона, талантливого ученого, проявившего œбя вомногиц областях (в частности, он является изобретателем перископа, ав тором аблинецового» метода исследований в генетике, разработчикам некоторых демографическии методов и проч.). Френсис Галттон исползовал в качестве отправной точки для обоснования необходииости селекции человеческого материала эволюцционную теорию Ч. Дарвина, которая в еговремя как раз пребывала на пике популярности. Причина популярности дарвиновской теорим у «широких масс», не имевших отношения к науке и не обладавших необходимой профессиональной подготовкой - это тема отдељного обсуждения, представленная обширным корпусом науковедческой литературы. Невдаваясь в тонкости, следует отметить, что эта теория была хороша тем, что давала всеобьемлюшую натуралистическую картину развития жизни, интуитивно ясную даже неподготовленному уму, Эволюция живой природы, частью которой является и человек, в свете дарвинизма предстала как единое целое, подчиненное действию неотвратимыги естественных зако-

нов. Борьба за существование стала той движущей силой, которая сумела дать связное обьяснение всему сущему, причем не только в природе, но и в социальной жизни. И это последнее оказалось опаснее всего, поскопкку, как мыт знаем, через весьма непродолжительное время дарвинизм перестал быть достоянием только науки и оказался на вооружении у социал-дарвинизма и прочих примитивных биологиза торских концепций.

Итак, дарвинизм представил человека как продукт биологической эволюций. «Куль турное человечество» бьно поставдено перед фактом, чтов основе его успешного развития, как ияволюционного развития всех живых организмов на Земле, дежит естеотвенньй отбор. И он работает таким образом, что топкко наиболее приспособленные особи выживают и попучают возможность передать свойнаследственныйматериал потомству Благодаря действиюэтого механизма сохраняется и поддерживается высокнй стандарт «качества» вида, его жизнеспособность.

Дарвиновская теория вывела на свет причины неблагополучия человечества, которое, как оказ алось, само загнало себя в ловушку биологического вырождения, не пожелав участвовать в общеприродной гонке за выживание. Улод из-под давления естественного отбора с неизбежностью ведет к вырождению и, в конечном счете, - к полному вымиранию, Следуя ятой концепщии, Ф. Гальтон и его сторонники сделали закономерньй и простой вывод о вырождении человечества под влиянием требований, предъявляемььк к нему куль турой. Социальные программыы поддержки неблагополучньг семей, требования христианскойморали, даже развитие медищины, позволившей вьчжить и дать потомство многочисленным особям, которые иначе быий бы обречены на смерть в юном возрасте (например, открытие инсулина, одним из следствий которого является повсеместное распространение диабета сегодня), - все зти позитивныте, на первый взгляд, новшества, призванныте улучшать жизнь пюдей, делать ее легче и комфортнее, в отдаленной перспек тиве ведут к вырождению человечества, деградации общества и, в конечном счете, к гибели цивилизации. Современники Гальтона считали эту логическую цепочку безупречной и сделали закономерный вывод о необходимости введения искусственного отбора, которьй бы выполнял в человеческом обществе ту же функцию, что и естественный - в природе.

Создание совершенного человека стало целью молодой науки, евгеники (другие названия - расовая гипиена, генетика человека), и, в отличие от Феогнида, евгенисты рассчитьвали получить ре-

зулттат в обозримом будущем, поскогкку полагали, что ид работа основывается на знании научных закономерностей.

Как уже говорилось, исходным тезисом в разработках представителей научной евгеники стала тема вырождения, и это понятно, учитывая, что в момент ее зарождения обстановка в Европе сложилась поистине ужасающая. Туберкулез и сифилис были невероятно широко распространены. По некоторьш данным, в Германии от сифилиса умирало до $40 \%$ мужчин. «Чахоточная барышня» была настолько распространеннььм явлением, что превратилась в устойчивьй «жудожественный образ», своеобразную примету эпожи. Bсе это происходило на фоне углубления общего экономического кризиса, обострения попитической ситуации, роста бедности, алкогопизма, проституции и псипическиг заболеваний, которые в свете дарвинизма также были представлены на страницах евгеническии монографй как результат ослабления действия естественного от6 ора.

О проблеме вырождения было написано Множество монографии, общей чертой которых является отсутствие сколько-нибудь объективного подтверждения существования факта вырождения, Авторы евгенических трактатов исходили из того, что вырождение существует и признаки его самоочевидны, достаточно просто посмотреть вокруг. Далее следовал набор примеров ослабления здоровья населения, падения нравов, роста псииическид заболеваний, алкоголизМа, - и вюе для того, чтобы обосновать необходимость введения мер «качественной демографии».

Tак, например, председатель питерского отделения Русского евгенического общества Филипченко 10 . А, перечисляя конкретные признаки ухудझн ения здоровья населения, пишет следующее: «... В настоящее время благодаря изменению культурой нормального жода подбора замечается безусловное ухудшение многих качеств современного человека... Одним из симпттомов подобного удудшения является уменьш ение способности сопротивляться различнвм неблагоприя тным условиям вроде холода, голода, а также многим болезнам. Люди, живущие в кущтурных условиях, гораздо хуже переносят всевозможные лишения, гораздо тяжелее реагируют на простуду и некоторые другие заболевания, которые раньше бьлипрак тическинеизвестны, между тем за последнее время число недугов, которым подвержено человечество, становится все бољше и больше. Неомненно все это является следствием известного наследственного ослабления конституции, произошедшего благодаря тому, что подбором в настоящее время устраняются далеко

не все слабые элементы, которые передают эту слабость потомству» ${ }^{3}$, Другой евгенист того же перияда, Л. Вољттан, особо указывает на христианскую мораль как на основной источник идей, чреватьг вырождением человечества. Он пишет, что «... у цивилизованных народов, развивших свои социалнные чувства и представления под влинием христианской морали и гуманных идей, возникают мотивы и для индивидуальньгх действий и общественньгх учреждений, которые способны ограничить или даже ровсем отменить гигиенический отбор. Филан тропические чувства могут здесь достигнуть такой власти над умами, что сострадание к слабым, больным и менее способным оценивается в такии обществах прамо как выюочайшая добродетель» ${ }^{4}$

Но не вœ ученые встали на сторону евгеники. Крипика, хоторой подверглись евгенические мероприятия в попудярных и научньхх изданиях, зачастую оказывалась гораздо более прозорливой и остроумной, чем творчество ддептов евгеники. Множество возражений было выдвинуто по поводу критериев выделения лиц, подлежащии отстранению от размножения. Например, О. Бумке пишет: «В нашевремя требуют... беспощадногоподавления не только морально скверньг, но и просто слабых и малопригодных членов общества. Уже Шопенгауэр проповедовал сознатепньй отбор, давая рецепт: ммерзавцев - на виœепицу, гусьнь - в монастырь" (nDie Schurken an den Galgen, die Gänse ins Kloster"); современная „евгеника", как и морал господ ницше, идет значително далше этойцели. Квпопнепоня тному требованию, чтобы вœ опасные для общественног о спокойствия привычные преступники были навсегда обезврежены (и лишены возможности производить потомство), в наши дни присоединяется другое: кастрировать все久 душевнобольньгх или даже чуть ли ни вœх „нервно отагощенньх", или, по крайней мере, помешать им вступать в брак мерами государственного характера. Круг лищ, считаемых опа сными, расширяется при этом все болые и бољше, и возникает опасность, что вскорости могут появиться аналогичные пожелания в отнош ении низших рас (фактически низших или считаемьгх таковымии)» 5).

Еще одним элементом, общим для всех евгенических теорий, является идея о том, что без вмешательтва государства невозмож-

[^25]но обеспечить правильньй (направленньй на поддержку высокого стандарта выжлвания) подбор человеческих пар. Эта идея исторически восходит к античной традиции рассматривать здоровье населения как общественное благо или даже «достояние», как это делает, например, Платон в своем «Государстве». Именно при таком рассмотрении вмеш атеъьство государства предстает как закономерное требование «разумного» поддода к осуществлению демографической политики, а не как посягатељь ство на свободу личной жизни.

Идея введения государственного кон троля вызвала больше всего неприя тия у общественности. Тем не менее, унее наш дось имножество адептов. И эти последователи, под впечатлением картины тотального вырождения (которую саии же инаписапи), не дожидаясь законодателнного решения евгенической проблемы, самостоятельно осуществляли принудитењную стерилизацию «неблагополучньг» особей (например, женщин, имеюющия более трех детей, отец которых неизвестен), В Америке акция прошла с болшим размахом, и в некоторьги штатах бьйл даже принаты местные законы, предусматривавшие принудительую стериливацию слабоумньгх и «преступников против нравственности» (имепись в виду насилники). Но, конечно, самые страшные результаты введение качественной демографии показала фашистская Германия. Попытка оздоровить немецкую нациюо силами «евг енически просвещенного» государства в годы Второй вицровой войны обернулась агуманитарной катастрофой». Ф. Фукуяма в известной работе «Наше постчеловеческое будущее» назвал это обстоятельство «хорошей прививкойゅ, избавившеॉ̆ человечество от евгеническии притязаНип̆ на нескотько десатилетпй.

Однако по мере развития генетики, с вытодом биотежнолопий на новьй уровень и превращением ии в новую цивилизационную сипу, Меняющую облик техногенной цивилизации, возродидись и прежние евгенические идеи. Ожидать иного развития событий бышо бы ошибкой. Поскольку, при всей своей наивности, невежестве, склонности к скоропалительным решениям и амбициях евгеника содержала рациональное ядро: проблемы, которые она поднимала на рубеже XIX-XX веков, не быии вымышленными. «Социальньй заказ» тогда уже сформировался, а в наше время, с учетом обострения экологического кризиса, потребность в демографическом регулровании стала еще более настоятељной. При том, что работы в области теоретической евгеники, скомпрометировавшей себя связью с фашизмом, были надопго

остановлены, и практические программы расовой гитиены не были «доведены до ума». Такии образом, в соответствии с прогнозами футурологов, в будущем мыт встанем перед необходимостью прибегнуть к евгенической регуляции численности и состава населения при полном отсутствии приемлемьдх межанизмов такой регуляциия.

Рассмотрев базовые элементы евгенического дискурса, мыт можем заметить, что ни идея вьрождения, ни апелляция x знаукеп самипо œбе еще не являются признаком развитой евгенической теории. Собственно евгеника начинается смомента стияния этих двух элементов с мыстью о необходимости государственного кон троля за качественньыи и количественньи составом населения. Примечательно, что все известные проекты создания совершенного человека представляли собой именно описание утопическиь государств, практикующик «научньте» способы управления размножением. Таковы идеальные государства Платона и Аристотеля, Утопия Т. Мора и «Город Солнца» Т. Кампанеилы, возрожденная Германия А. Плётца и «Cantsaywhere» Ф. Галттона, «диное Государство» Е. Замятина и «Мировое Государство» О. Хаксли, а также множество другия, менее известньгх बпроектовг. Реальные «практические программы", разрабатывавшиеся евгенич ескимиобщ ествами и институтами в начале XX века, по понятнвтм причинам также бьии адресованы властным структурам и содержали меры регуляции социальней жизни.

Но, как уже говорилось, именно фактор государственного контроля вызывал наибольшее неприя тие. В конце XX века возрожденная евгеника попыталась обойти это препятствие, выдвинув идею «либеральной» евгеники. Однако этот смягченньй вариант, имеющทй сегодня немало сторонников и плавно перетекающийв область медицинской генетики, является в действитепьности паллиа тивом, посколкку, во-первьтя, противоречит самому духу евгеники, которая ставит своей задачей изменение вида, а не мелкие репарации отдењнныхиндивидов. А во-вторых (и это гораздо серьезнее), либеральный подход не меняет сутидела, ибо так же, как и классическая евгеника зиждется на приоритете чужого, внешнего по отношениюк данному конкретному индивиду понимания «блага». С точки зрения объекта евгенического вмешатепства нет принципиальной разнищы в том, от кого исжодят реш ения: от государства или от родителей. Иногда даже лучше, чтобы решение принималось комиссией квалифицированных специалистов, чем родителями, которые

могут оказаться либо просто невежественнымия людыми, либо большими оригиналами.

Наличие повторяющидся элементов в евгеническид проектах, а также тот факт, что евгеническая идея зарождается задого по возникновения действитепной потребности в упорядочивании стихийного процеоса воспроизводства людей, указывают на то, что стремление «вьвести соверш енного человека методами науки (в широком смытсте) - это своеобразньй̆ культурньой аржетип. Именно поэтому он встречается во все времена и у всех народов. Но этот факт указьвает также на то, что действителной целно евгеники является не уооверш енствование человека, как оледует ив ее заявки, а само по себе упраяление размножением. Лучше всего это показа но в антиутопии Оддоса Хаксти «О дивньий новьй мирю, в которой люди низведены до положения узкоппециапизированньрх элементов, стандартность и примитивность которыгх наилучшим образ ом обеспечивает функционирование государственной машины,

После всех предварителньгх замечаний припи ловремя ответить на основной (для меня, по крайней мере) вопрос: а нужно ли создавать соверш енного человека? Что это занавязчивая идея, на алтарь которой уже принесены сотни тысяч жертв, нокоторые, судя поведущимся сегодня спорам оклонировании, стволовыхклеткахи т. д., мало чему научили чеповечество? Вопробо том, чтов действителности несет евгеника человеку, доброили зло, обсуждался во времена еенаибольшего расцветав 20 -х годах XX века. Тогда жеполучило распространение мнение, что цел евгеники прекрасна (создание совершенного ченовека), но средства, служащие достижению этой цепи (œегрегация, стерилизация, эвтаназия), - отвратитегнны, антитуманны и жестоки. Однако, на наш взгляд, нехороши не только средства евгеники, но и ее цели.

Дело в том, что отличительной чертой евгеники является долгоєрочность планирования. Приступая к селекционной работе, мы не можем ождать быстрого результата, особенно когда речь идет - людях, достигающих полноценной половой зрелости тољько годам к восмнадщати. Таким образом, резулттаты вмешателства в геном можно будет оценить лишь спустя десятки, а то и сотни лет. Тогда и станет ясно, где бьыи допущены ошибки и какие побочные эффекты сопутствовали нашим благим намерениям. Сразу же встает вопрос о том, что делать с неудачными результатами, ибо просто «относить ик в укромное место», как советовал Платон, мыт не можем. Но это во частности, главная проблема заключает-

ся в том, как изменится представление о совершенном человеке за то время, пока ведется искусственньй̆ «отбор». Из самьтх общии соображений видно, что даже если результаты геномной коррекции будут полностью соответствовать нашим ожиданиям (на что на самом деле надежды мало), они воплотятся в жизнь уже в полностью изменившемся мире. То, что сегодня кажется нам благом, завтра легко может обернуться своей противоположностью. Утопическая литература, которой скопилось доволно много, полна примеров, подтверждающих этот вывод. Страшно представить, каким бы был наш мир сеॉ̆час, если бы платоновское идеалнне государство было построено в соответствии с егозадуммой, если бы у его правителей была реальная возможность век за веком иотносить в укромное место» весь негодный с 级 точки зрения приплод. A если бы такая возможность бьша у Т. Мора, Т. Камптаненлы или даже у нашего замеча тельного биолога Н. К. Колццюва с его «homo creator»? Всякий идеал исторически ограничен, привязан к определенному социалному субстрату. Это очевидно, когда мы обращ аемся к евгеническим проектам далекого прошлого: поня тно, ч то бесшабашные стржи Платона не поддодят для аскетической жизни в Городе Солнца, а утопийцы Т. Мора сих патриаржальньмм укладом и натуральньы хозяйством, - для жизнив промышленных городах Европы начала XX века. Нокогда мы обращ аемся к идеалам недалекого прошного (например, к всесторонне развит ому и деятелному индивиду Н. К. Колцова), - его ограниченность уже не вьглядит столь же очевидно. Метаморфовы идеала совершенного человека, происдодящие вместе с историческим и социальньм прогрессом, говорят об ограниченности человеческого сознания, не способного на долгосрочнье прогнозы.

Не следует полагаться на то, что современныте прогнозы стали точнее инам удалось преядолеть ограниченность, присущую древним авторам. Как справедливо замечает О. В. Попова, «Современное проектирование будущего, человека будущего и его ценностей ограничено воображением, чутхо реагирующим на технологический зов эпожи. Современньй человек зачастую оказывается заложником форм воображаемого. Историческая роль воображения и воображаемого состоит, прежде всего, в осуществлении непрекращающегося процесса самоопределения человека. Образ играет конституирующую рољв в процессе формирования идеи человека и обусловливает идентификацию человека как человека. Истори-

ческие формы человеческого воображения носат совершенно различный характер» ${ }^{6)}$,

Подвода итог, следует сказать, чтоидеал соверш енного человека, создаваемый̆ пюбой эпохой, порождается историческими реалиями этой эпожи. Мы не знаем, что принесет нам будущее, но в одном можем быть уверены: жизнь изменится, и совершенньй человек прошлого уже не сможет ответить на ее вызовы. Неутомимыые воины, благородные рыцари, добродетепные монахи и пламенные революционеры - все это идеалные продукты своего времени, и этим перонажам нет места в современном мире. Как, возможно, в завтрашнем не окажется места для «всесторонне развитого» идеала наших дней. Всякая попытка выстроить человека по определенному образцу одновременно окажется и попыттой остановить исторический прогресс.

Возвращаясь к разговору о целях и средствал евгеники, следует признать, что ее антигуманные средства - ничто по сравнению с той опасностью, которая заключена в ее благородн ой задаче. Учитывая успехи современной генетики, которая вперввте за всю свою историю (кажется) сделала реаљной возможность изменения человеческ ой природы, об этом необходимо постоянно помнить. До сих пор евгеника не смогла причинить ощутимиго вреда лишь потому, что не располаг а ла необходимыми средствами для воплощения своии замыслов. Но современная ситуация существенно иная. И, ести только мыt в очередной раз не переоцениваем возможности науки, то с расшифровкой генома чедовека и развитием биотехнологйи евгеника получает реальную возможность для осуществления своих проектов. Она становится реалной силой, еслине сказать оружием. И это оружие в силу чрезвьчайной дороговизны доступно только государству или крупным корпорациям.

## Литература

1. Apuemomens. Полигика. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984.
2. Вумке О. Кулытура и вырождение. Л., 1926.
3. Вольтман Л. Погитическая антропология: исстедование овлиянии эвопоционной теории на учение о политическом развитии народсв. М., 2002 (Репринтное издание СП6 1905).
4. Кампанелла Т. Город Солнца. М.-Л. : Изд. АН СССР, 1947.

[^26]5. Кольцоє $\mathrm{H}, \mathrm{K}$. Улучшение человеческой породы (речв в годичном заседании Русского Eегенического общества от 20 октября 1921 г.) // Русскпй евгенический журнал. Т. 1. Вып. 1, 1922. С. 1-27.
6. Мор Т. Утопия. М.-Л., 1947.
7. Пламок, Государетво. Соч. в 3 т. Т. 3 (1). М., 1971. С. 89-454; 5-е изд. М.: URSS, 2014.
8. Попова $0 . B$. Человек как артефакт биотехнологий. М.: Канон РООИ *Реабилит ация", 2017. 336 с.
9. Хаксли О. О дивньй новый мир: Роман М.: Худок, лилт., 1989.
10. Филипяенко Ю.А. Пути улучшения человеческого рода. Eвгениака. Л.; Госиздат. 1924 г. 190 c.
11. Чайков ский Ю. В. Эвопоция. М., 2003. 472 с. С. 28.

# Разработка и обсуждение некоторых биомедицинских технологий 

 наивность или безответственность?С. II. Хаяm, Л. Q. Курило


#### Abstract

Анноташи: Стремительньй прогресс в развитии єиомедицинских технологий меняет парадитму в отношении репродуктивного поведения, планирования дет орондения, неиз бенно сопровондает ся возникнов ением новьгх sтических и правовьгх проблем.

В работе освещены правовыте и зтические вопрось, связанныте с проблемой статуса эмбриона человека, выбором пола плода, геномным редактированием и друтими технолатиями.


Ключевыт слова: встомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоралвное оплодотворение, статус эмбриона человека, выбор пола плода.


#### Abstract

The rapid progress of biomedical technologies changes the paradigm regarding reproductive behavior, introducing countless ethical, legal, and social challenges. The paper covers the moral status of human embryo, ethical aspects of sex selection, genome edition and other key pressure-points conceming assisted reproduction technologies and in vitro fertilization.

Keywords: assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, the moral status of hum an embryo, sex selection.


Мы являемся свидетелями стремителнного прогресса биомедицинских технологий (БМТ), который неизбежно сопровождается возникновением все новьгх этических и правовыхх проблем. Рассуждения о необходимости разработки техники, обеспечивающей

долголетие или даже бессмертие, оперспективах клонирования человека, о необходимости внедрения в практику медищины редактирования генома (у эмбрионов или рожденных детей с генетическими заболеваниями, или для косметических целей), об успехах исполвзования стволовьги клеток в терапии заболеваний, овозможностях определения пола ребенка при беременности, смене пола и других вариантах медико-биологических технологии, направленньгх на «совершенствование» человека, встречаются в публиқациях, посвященньхх успехам биомедицинских исотедований.

Примеры из истории постедних десятилетий демонстрируют, что зачастую оценка последствий тех или иных технологий происходит спуста годы.

Препарат Талидомид был разработан немецкой фармацевтической компанией Chemie Grunenthal в 1954 году. Это седативное лекарственное средство было зарегистрировано в 46 странах под 37 названиями. Препарат удерживал лидирующие пазищии по продажам, в некоторьбх странах уступая лишь астиринуу. В 1959 году появились первые сообщении о побочном эффекте талидомида в виде периферического неврита, но широкую известность ив-за своей тератогенности талидомид подучил после того, как было установлено, что за 6 дет его существования на рьтнке в ряде стран мира родилось, по разным подсчетам, от 8 до 12 тысяч детей с тяжелыми редукционными аноматиями конечностей из-за того, ч то их матери принимали талидомид во время беременности. Эта катастрофа вошла в историюо как "талидомидовая трагедия», Kомпания Grunenthal отозвала препарат, но более 50 лет отказывалась признавать свою винув рождени детӗ̆ отяжелыми аномалиями [1, 2]. Талидомидовая катастрофа разразилась во многих странах мира, заставив пересмотреть и ужесточить требования к лищензированию лекарственныхх препаратов.

Другм примером является применение диэтилстилбестрола синтетического аналога эстрогена. На протяжении почти 30 лет врачиназначали его беременным женщинам. Считали, что диэтилстипбестрол снижал риск выкидыша и преждевременных родов.

Однако постепенно накопились убедитетьные данные о том, что применение диэтилстилбестрола провоцирует у женщин, их детей и даже внуков развитие ряда тяжепьх заболеваний, такии как рак молочной железы, светлоклеточная аденокарцинома щейки матки, анатомические изменения мочеполовой системы, бесплодие, повышение риска эктопической беременности, выкидышей или преждевременньхх родов.

У мужчин, рожденных от матерей, которые получали диэтилстилбестрол, наиболее часто отмечают эидидпмалную кисту и другие пороки развития яичек и нарушения сперматогенеза [3].

И третлй пример из недавнего прош ного - в акуш ерствешироко применяли ренттенографию во время беременности, хотя сейчас уже не вызывает сомнений мутагенность рентгеновского излучения [4]. В современных публитациях, посвященных успехам биомедицинских исследований, поднимают вопросы о перспективахк лонирования человека, о необходимостивнедрения в практику медлцины редактирования генома, об успехахиспопвзования стволовытх клеток в терапии заболеваний, о возможностях определения пола плода при беременности и о другигиазработках биомедицин скй технологй

В 2018 году исполнилось 40 лет о. рождения Луизы Браун первого ребенка, зачатого в результа те экстракорпоралнного оплодотворения (ЭКО). Это событие связано с именами эмбриолога Эдвардса и гинеколога Стэптоу. Метод экстракорпоралного оплодотворения открыл новую эру в репродуктивной медлцине и был отмечен Нобелевской премией в 2010 году.

Современные достижения амбриодогии и ренетики ппределяют развитие ВМАТ, в том पисле - вспомогатељньгх репродуктивньгх технопогии (ВРТ), позволяющиби реализовать репродуктивньйи потенциал супружеской пары в том случае, когда альтернативное медикаментозное лечение оказалесь неэффективньы. Подобные методы применяютея для лечения трубноперитонеалнного беспиодия, синдрома поликистозныя, яичников, эндометриоза, беспиодия неясного генеза и нарушений фертилности. На œгодняшний день вспомог а тељные репрядуктивные технологии включают в себя различные методы: ЭКО, ICSI (ин трацитоплазматическая иньекция сперматозоида), получение сперматозоидов из биоптата яичка, перенос гамет и зитот, донорство ооцитов и сперматозоидов, замораживание эмбрионов, суррогатное материнство. По данным Европейского общества по репродукции человека и эмбриологии, с 1978 года по настоящее время с помощью методов ВРТ рождены более 8 милиионов детей.

ЭКО стало рутинной процедурой при решении проблем деторождения. Для культивирования ооцитов биожимики разрабатывают все более близкие к естественным физиологические среды; совершенствуют методы доставки сперматозоида; разрабатьвают вœ более эффек тивные схемы гормональной стимуляции; клиники борются за «частоту наступления беременностей», При этом редко

поднимают вопрос о здоровье детей, рожденньгх в резулттате применения ЭКО.

Показано, что различные аспекты, связанные с BPT, в частноСТИ, гормональная гиперстимуляция овуляции, тешнологии култтивирования ооцитов и эмбрионов, методы оплодотворения in vitro, криоконсервации гамет и эмбрионов, возраст родителей, как и сами причины бесплодия (женского, мужского или сочетанного), из-за которьгх супруги использовали методы ВРТ, могут бытв потенциальным фактором нарушений эмбриогенеза, повьшения частоты развития генетических и эпитенетических заболеваний у детей, зачатьгх с помощью BPT.

Беременности после ЭКО и ВРТ чаще многоплодные, что само по себе является фактором высокой частотыппринатальной и постнатапной патологии. Дети, зачатые е помощью $Э$ КО, чаще рождаются в тяжелом и среднетяжелом состоянии, таким новорожденным чаще требуется искусственная вентилация лепких; частота рождения недоношенньх детей составляет значителнн более высокий уровень, чем при естественном зачатии.

На сегодняшний день бапьшой ин терес вызывает здоровье детей, рожденньхх в резупьтате применениа BPT. Однако имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе данные зачастую противоречат друг другу. Показатени заболевдемости и развития детей раннего неонатального периода, родившиися после ЭКО, разрознены и не систематизированы, что определяет актуальность их изучения:

Из литературы известно, что у женщин с беременностями пооде ЭКО частота многоплодия и преждевременных родов намного превышает таковые в популяциии [5, 6], т. е. неблагоприя тная ситуация для здоровья родившидсяя детей происходит чаще. Ряд авторов отмечают более высокую частоту заболеваемости и перинатальной смертности у детей от ЭКО $[5,7,8]$.

В настоящее время актуальна оценка здоровья детей, рожденньгх при помощи ЭКО, особенно частота развития врожденньхх пороков развития (ВПР) и хромосомных аномалий (XA). Однако сведения по этой проблеме достаточно противоречивы и разрознены, что может обвясняться различным числом детей, включенньгх в иоследование; подбором кон трольной группы; односторонностью проведенных исследований; сложностью доступа к имеющейся информации; объединением в одну группу детей как от одно-, так и от многопл одной беременности.

У детей, родившидся после ЭКО от одноплодной беременности, на первом году жизни достоверно чаще по сравнению с детьми, зачатьыии естественным путем, диагностировали болезни органов дыхания, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, крови и кроветворньг органов, кожи и подкожной клетчатки, пищеварения, мочеполовой системы, некоторые инфекционные и паразитарные болезни, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения преиммще етвенно в виде «малыхх аномалий развития» $[9,10]$.

Отсутствие общепринятого прогокола наблюдения за здоровьем детей, родившиися в результате применения BPT, обуславливает противоречивость имеющиися в отечественной и зарубежной литера туре данньтх по здоровью детей после ЭКО.

K ключевьм проблемам современного национального, внутреннего и международного законода тельтва относят вопрос оправовом статусе эмбриона человека ( $З Ч$ ). Основополагающей в этой проблеме является тема определения стадии развития ЭЧ или плода, с которой он может рассматриваться как личность в этическом и правовом смысле, становится ченовеческим существом (human being), имеющ им право на защиту человеческого достоинства, жизнии неприкосновенности. На протяжениидеся тилетийоб суждения этой важной проблемы в мире не решен вопрос о том, хогда при развитии ЭЧ начинается его собственная жизнь, которая должна защищаться законодатељно: с момента зачатия; на стадии зиготы (оплодотворенная яйцеклетка); ЭЧ на стадии делений дробления или имплан тации (*дре-эмбрион"); ЭЧ в начале формирования или функционирования нервной системы или от начала сердцебиения; плод после 7 -мии месяцев развития, которьй может жить вне тела матери, и т. д.? Встречается также мнение о том, что ребенок не ранее чем в 2 года может иметь право на защиту жизни, чеповеческого достоинства. Некоторые специалистыт назьваюот период от начала оплодотворения до 14 -го дня развития эмбриона (до формирования первичной полоски и элементов нервной системы, «пре-эмбрион») как период, во время которого допускается проведение ограниченного числа процедур (манипулаций) сЭЧ. Э то ограничение допускает проведение манипуляций (процедур) с ЭЧ только при выпотнении ЭКО с цель терапии бесплодия, только для BPT.

Эти и многие другие вопросы широко обсуждают во многих странах, и, к сожалению, проблемы биомедищинской этики в ре-

продукции в ЕМТ и, в первую очередь, вопрос о статусе ЭЧ только начинают подниматься в нашей стране [11-18].

В Хельсинкской Декларации Всемирной медищинской ассоциацииподчеркивают : «Интересы иблаго отделннго человека должны превалировать над ин тересами общества и науки». Но как следовать этому правилу при выполнении исследований на ЭЧ, когда статус эмбриона человека не определен, несмотря на его дритељьное обсуждение в мире. В 18 -й статье Конвенции о правах человека и биомедицине (1997, Овьедо) о таких исследованиях сказано следующ ее:

1. В случаях, когда закон разрешает проведение иоледований на эмбрионах in vitro, законом же донжна быть предусмотрена иих адекватная защита.
2. Запрещается создание эмбрионов чедовека в иседедовательскид целад.
Положитењное или отрищателнное отношение к методам ВРТ и манипуляциям с таметамии и ЭЧ зависит от того, қакую позицию занимают члены общества относительн статуса ЗЧ, т. е. вопроса о том, когда при развитии ЗЧ начинается его ообственная жизнь, защищаемая законода тельно: о момен та зачатия; на стадии зитоты (оплодотворенная яйщеклетка); эибрион на стадии дробления или имплан тации (пре-эмбрион); эмбрион в начале формирования нервной системыт тли от начала сердцебиения, и т. д.? Некоторые специалистыт называғт период от начала оплодотворения до 14-го дня развития эмбриона («пре-эмбрионь) как период, во время которого допускается проведение ограниченного числа процедур (манипуляций) с ЭЧ. Это ограничение допускает проведение манипуляций (процедур) с ЗЧ тол上ко при выполнении ЭКО с целью терапии бесплодия, тотво для ВРТ. Т. е. посте этого периода, с 14 -го дня внутриутробного развития человека, начинается формирование первичной полоски и элементов нервной системы. Несмотря на активное многолетнее обсуждение на международном уровне этой важной для законода тельства, медицины, биологии, социологии и в целом для общества проблемы, статус ЭЧ еще не определен.

Согласно пункту 2 статьи 17 Конституции $\mathrm{P} \Phi_{\text {, основные права }}$ и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

Особое значение проблема статуса эмбриона человека имеет в свете развития фетальной жирургии, когда пациентом становится плод. Наиболее частьм ( 1 на 1500 родов) врожденньмм пороком

развития цен тралной нервной системы является Sp tna bifida, или расщепление позвоночника с неполным закрытием позвоночного канала и формированием грыжи заднего мозга. Spina bifía значительно влияет на качество жизни в детстве, подростковом возрасте и во взрослой жизни. До последнего времени единственным способом лечения являлась хирургическая коррекция порока постнатально, включая шунтирование головного мозга. Внутриутробное закрытие порока снижает потребность в шун тирав ании и упучшает неврологические исходы [19].

В Конвенции о правах чеповека и биомедицине указано, что создание эмбрионов для целей исследований запрещено. В тех странах, где исследования на уже существующих эмбрионак разрещены, необходимо обеспечиать надлежащую защиту ЭЧ.

В ряде стран допускают исползование невостребованньгу змбрионов для проведения на нит фундаментальныд исоледований, при обязатешном согласии супружеской пары и только до 14 -го дня развития ЗЧ, затем его разрушают.

Наиболее полно проблема статуса әмбриона человека отражена в докладе Рабочей групыы по защите эмбриона и плода человека Руководящего Комитета по Виоэтике Савета Европы. (Л. Ф. Курило - один из экспертов Рабочей групाы). В 2012 году доклад был переведен нарусскрйязык и доступен на сайте Совета Европы [20].

В последние годы возрос интерес к изучению и применениюо в биологии, медицине, животноведстве так называемых стволовьгх кдеток иособенно эмбрионалнных стволовых к леток (ЭСК) человека. Взрыв интереса к этим технологиям породил множество сложнейшия технологическид, правовьгх (законодатешньгх, юридических) проблем, возникающих в процессе развития эмбриона, и этическии проблем.

Они оказались перспективными для решения не только мнопик фундаментальньх вопросов биологии и генетики развития, но и в практической биотехнологии, генной терапии, трансплантоногии, гемателогии, ветеринарии, фармакотоксикологии, при тестировании лекарств и т. д.

По международному законодатељству, до внедрения нового метода в медицинскую практику необходимо проведение его тестирования на биологическую безопасность, отсутствие риска индукции онкозаболевания, вирусной или бактериальной инфекциии, наруш ения какии-либо органов или систем организма человека. Тестирование необходимо проводить на трех поколениях животных, и только после зак лючения об отсутствии риска следующим этапом
(перед широким исполгзованием тежнологииі) должны быть проведены преклинические испытания, и лишь после нии, при положительном заключении об отсутствии риска использования данной технологии, ее рекомендуют для медищинской практики.

Развитие клеточньгт технолагий сопров окдается в озникнов ением все новыт этическиг и правовьгх вопросов: необходииыл и оправданы ли научные иоследования на ЭСК человека? Нравственно ли использовать невостребованные эмбрионы, разрушад их, дия погучения ЭСК в терапевтических целях?

В Федералном законе «О биомедищинских клеточньбт продуктаж» подчеркивают недопустимость создания эмбриона человека вцелях производства биомедицинскииклеточньхлпродуктов. Атакже недопустимость использования для разработки, производства и применения биомедцинскии клеточньг: продуктов биологического материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека, ити нарушения такого процесса. Помимо обязателнного соблюдения прав человека (на жизнь, уважение человеческого доетоинства, охрану здоровья, образа жизни и др.), при внедренир новых ВМТТ в практику возникают проблемы в расширении нормы прав чеповека.

Редактирование генома (РГ) - это технология генной инженерии, в которой может быть проведено включение, удаление или перемещ ение фрагмен тов ДНК в геноме организма с использованием «молекупярньт ножниц» - специально спроектированньхх эндонуқлеаз. Общая частота генетических заболеваний в популяции составляет около 3\%, каждый человек является носителем в среднем трег аутооомно-рецессивньгх аллелей. Разработанньй метод генной терапии состоит в том, что в организм вводят исправленнуюкопию гена, чаще всего при помощи вирусноговек тора доставки. На сегодняшний день в мире проходят более 1300 клиническии исоледований генотерапевтических лекарств.

Наиболшее распространение получила технология CRISPR/Cas9, позволяющ ая направленно менять строение ДНК в заданном месте. Использование в медицинской генетике данной технологии возможнов нескопькии вариантах. Первый - ех vivo: клетки пациента, содержащие мутантньпй ген, редактируют «в пробирке», размножают до необходимого количества и вводят исправленные клетки пациенту. Второй способ - in vivo: редактирование проистодит в теле пациента, систему CRISPR/Cas9 вводат в его организм с помощью вектора, это гораздо более сложный вариант, и пока практически не разработан. Наконец, самьй неоднозначный по чиоту сопрово-

ждающих его проблем эмбриональньй подход - редактирование генома эмбриональньби клеток.

В апреле 2015 года была опубликована работа китайских ученьгх [21], выполненная на эмбрионах ченовека (нежизнеспособньгх) для редактирования с помощью технологии гена, связанного с бе-та-талассемией. В декабре 2015 года Комитет по Биоэтике Совета Европы опубликовал заявление о технологияя редактирования генома, в котором обращается к Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достикений биологии и медицины. Статья 13 этой Конвенции з апрещ ает такие вмешательства в геном ченовека, которые могут передаваться потомкам. А статья 18 Конвенции запрещает создание эмбрионов человека в исоледоватепских целях. В тоже время в Китае состоялся Международный саммит по редактированию генома чедовека, на котором технология CRISPR/Cas9 была одобрена для редактирования генов, связанныд с заболеваниями. Кроме того, было высказано, что эту технологию можно было бы использовать и для «улучшения» человека, если бы удалось выявить гены, ответственные за долголетие, префдоление возрастной деградации, утучшение умственньхх способностей, толерантность к той или идой пище и т. д. На саммите также обсуждали проблемы в этой области, в первую очередь - риск неточного редактирования и сложность предсказания последствий изменений генов, скоторьыии столкнется популяция человека. Отметили необходимость изучения последствий в ряду поколений носителей измененньг генов.

В феврале 2016 года в Венитобритании было разреш ено использование тешнологий редақтирования генома на здоровых эмбрионах человека, при условии, что в течение œми дней эксперимент будет завершен, а эмбрионы разрушены. Не подписывая Конвенцию Совета Европы по правам человека и биомедицине, возражая против запрета создания эмбрионов для исследователскии целей, Вепикобритания проводит наиболее либералную политику в отношении исследований с EMT. В июоле 2018 года Наффилдский совет по биоэтике Соединенного Королевства одобрил «редактирование человеческого генома», заявив, ч то при определенных обстоятепствах внесение изменений в геном человеческого змбриона «морально допустимо».

Практически не обсуждают необходимость проведения классических исследований на биобезопасность технологии РГ прежде чем использ овать ее в медицине, на отсутствие риска применения данньд методов на здоровье человека (отсутствие риска развития

онкологической патологии; отсутствие риска развития вирусной инфекции, отсутствие снижения функции иммунной системы, отсутствие нарушения функџи з ащитных систем организма и др.).

Использование современньх технологий в вьборе пола плода. Существуют различные подходы/методы выбора пола плода по этапам ихпроведения - преконцепционная, преимплан тационная, прена тальная. Преконцепционное разделение сперматоз оидов зак лючается в использовании микросортировкиклеток (рлетода Microsort) на основе проточной цитометрии [22] или маетода Эрикссона, основанного на том, что сперматозоиды, несущие Y-xромосаму, двигаются быстрее, чем несущие X-зромосому [23].

Предлмплантационная генетическая диагностика (ПГД) - тестирование эмбриона человека на наличие генетических нарушений/заболеваний (хромосомньхх и генньтх), определение HLA, пола или других генетических признаков для выбора эмбрионов перед имплан тацией в спизистую ободочку ма тки в цикле ЭКО (или ICSI). Она обеспечивает возможность вьяявления не только эмбрионов без генетических нарущений, но и выбор пола будущего плода. Также неотъемлемой частью медико-генетического консультирования является пренатальная диагностика - комплексная дородовая диагностика с целью обнаружения патологии на стадии внутриутробного развития. Особенно актуальна на сегодняшний день разработка, оптимизация ивнедрениев клиническую прак тику неинвазивного пренатального генетического тестирования при исследовании ДНК из сыворотки крови беременной (начиная с 9-10 недели внутриутробног а развития).

Таким образом, на этапеперед имплантацией эмбриона - выбор пола может быть осуществлен методами отбора гамет или более точным методом - тестированием эмбрионов человека (предимплантационная генетическая диагностика/тестирование с постедуғющим переносом эмбриона с определенными признаками), после наступления беременности возможна пренаталная диагностика с определением пола плода с помощью цитогенетическии или молекулярно-генетическид методов, или УЗИ. В разньдх ситуациях исползуют разные подходы для выбора пола плода с цељю предотвратить наследование заболевания, сцепленного с X-xромосомой. Европейское общество репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) в 2013 г. рекомендовало исполззование ПГД для выбора пола, чтобы предотвратить сцепленные сполом наследственные заболевания [24, 25].

На сегодняшний день описано более 300 болезней, сцепленнььх с X-хромосомой [26]. Проявление X-сцепленных рецесслвныхх заболеваний отмечают преимущественно у мужчин, поскольку они гемизиготны по бољшинству генов, локализованныг на X-мромосоме. Мьшечная дистрофия Дюшенна (частота заболевания составляет 1 на 3600 новорожденньхх мужского пола) является одним из самых распространенных X-сцепленных заболеваний; гемофилия А (частота - 1 на 4000-5000 новорожденньгх мужского пола) харак теризуется наруш ением свертываемости крови вследствие дефицита антигемофильного глобулина А; При X-сцепленном иххтиозе на коже пациентов появляются сужие огрубевающие участки вследствие избыточного накопления сульфированных стероидов (частота - 1 на 2000-6000 новорожданных мужского пола). Однако помимо выявления и предупреждения тяжельх форм генетической патологии, данные биомедицинские технопогии могут быть испољззваны и для других целей, не несущих медицинскойй направленности, например, для выбора пола плода. Э то противоречит современным представлениям биоэтики болиинства стран мира, поэтому во многих из них были введены законодателные ограничения на проведение данньх исследованй̆. Так, в Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедищине ( 1997 года), статья 14 , указано на недопустимость исполвзования медицинскии технюлогий, направленных на оказание помощив продоржении рода, в целях выбора пола будущего ребенка, за исключением случаев, когда это делается для предотвращения наследования реб̈енком заболевания, сцепленного с X-xромосомой [27].

Выборполаи гендерные предпочтения сиитаются дискрииинацией человека. Одним из его нежела тельных последствий является возможное возникновение гендерного дисбаланса.

Среди нсворожденньбх сущ ествует неболшшое преобладание мальчиков над девочками, при этом естественное соотношение полов при рождении (СПР) составляет примерно 1,05. Аналив данных национальньх переписей населения разньхх стран свидетепьствует - том, что в последние десятилетия осуществление выбора пола плода привело к изменению соотношения полов при рождении от 110 до 120 мужчин на 100 женщин [28].

С течением времени в разньгх регионах дисбаланс полов сдвигался в полвзу детей мужского пола. С середины 1980-хгодов в ряде азиа тскии стран (Китай, Индия и Южная Корея) показатељв сместил-

ся в сторону преобладания мальчдков [28, 29]. Например, в Китае в 2014 году СПР оценивалса в 1,16 и в Индни в 2012 году - в 1,10 [30]. В 1990-х годах - в некоторых странах Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) был отмечен рост СПР [31], в $2000-\mathrm{x}$ - в Черногориии, Албании и Вьетнаме [28].

Важно учитывать, что на отношение к полу будущего ребенка оказьвают влияние этнические, культурные, ренииозные воззрения. Так, предпочтение рождения сьновей распространено в странах Восточной и Южной Азии, на Блиннем Востоке и в Северной Африке. Сыновья обычно лучше материально обеспечены (особенно в устовиях аграрной экономики) и обычно берут на œбя ответственность ухажлвать за престаретыми родитетями [32]. Помимо этого также существуют особые региональные факторы выраженного предпочтения рождения сьн овей. В Кутае и Южной Корее предпочтение рождения сыновей связано с плуооко укоренившимися ренигиозными воззрениями и патриархальными семейньыии устоямии [33]. Это приводилок гендерной дискрийнации в отн ош ениии девочек, начиная от детоубийства и заканчивая пренебрежением к медпко-санитарной помощии питанию, что часто заканчивалось их преждевременной смертью [34].

В 1971 гवду в Индии бьити дегализованыт медицинские аборты, а вскоре стала доступна пренатальная диагностика, в практику вошли сначала амниоцентез, а позже и биопсия ворсин хориона, оба метода наряду с выявлением аномалий плода позволяли определить поп будущего ребенка, ип ак тивно использовали с этой целью. Выбор пола плода рафсматривали как важную часть программы кон троля численности населения (поскольку семьи не будут планировать деторождение до теж пор, пока не родится мальчик) и решение целого ряда проблем - удовлетворение желания семей иметь сьна, искоренение детоубийства.

Одно из ранник иоследований результатов внедрения в медицинскую практику амниоцентеза, проведенньхх в городской больнище в Индии в 1976-1977 гт.; было показано, ч то 96\% беременностей плодом женского пола ( 430 из 450) были прерваны, в то время как все беременности плодами мужскогопола были сохранены и закончились родами 250 мальчиков, даже несмотря на повьшенньй риск генетических нарушений [35].

В 1980-х годах во многих странах мира, в том числе азиатскии, стала доступна пренатальная ультразвуковая диагностика, которую стали использ овать для выбора пола плода. Внедрение в практику современных медицинских технологий в странах, где существуют

традиции предпочтения сыновей, привело к выраженному изменению в соотношении полов. Эта гендерная диспропорция уже затрагивает группы репродуктивного возраста в ряде стран, прежде вœего в Китае, Южной Корее и некоторьгх частях Индии [32, 34, 36]. Резувтаты переписи населения Индии в 1991 г, показали неравномерность в распределении полов, поэтому в 1994 г. появился закон, запрещающий использование пренатальньб технологийи с цель сожанения беременностей плодами определенного пола не по медищинским показаниям. Частично этот зяпрет был обжалован, нов 2003 г. Верховньй суд Индди отдельно регламентировал запрет на использование ВРТ и ПГД для выбора пола будущего ребенка [35].

В Китае в 1995 г, былпринят закон аб охране здоровья матери и ребенка», регламен тирующий проведение пренаталной диатностики во всех случаях кроме апределения пола плода не по медицинским показаниям. Показаниями для определения пола при пренаталной диагностике или спомощью ПГД является обнаружение врачом аномалй развития у плода илиподозрение на наследственное заболевание. Вовсех спучаях реш ение о проведении генетической диагностики принимается врачом, а медицинское учреждение, проводящее диагностжу, дотжно соответствовать требованиям Министерства здравоохранения Китая [36]. Однако, из-за исторически сложившейся традищии предпоч тения рождения мальчиІ ов и из-зе абортов плодов женского пола среди нов орожденньгх соотношение составляет более 117 мальчиков на 100 девочек.

В ряде стран выбор пола законодательно не регламен тирован Ћ практикуется клиниками по своему усмотрению. Все это свидетељьствует об отсутствии сходного законодатепьства и единого мнения по данн ому вопросу в различньгх странах мира. Так, в США. отсутствуют какие-тибо федеральные законы, которые запрещали бы использовать ПГД для выбора пола ребенка. Американское общество репродуктивной медищины (ASRM) разрешило выбор пола плода с помощью ПГД, например, для поддержания равновесия полов детей в œмье и удовлетворения желания родителей выбора пола будущего ребенка. Некоторые к линики открыто рекламируюот возможность исполззования ПГД для выбора пола ребенка, поэтому в том числе США становится одним из мест медицинского туризма и для этих целей [37].

В Росслйской Федерации вопрос о выборе пола плода регулируется законодательно. Так, в Федеральном законе от 21.11.2011
№ 323-Ф3 (ред. от 03.08.2018) «О6 основах охраны здоровья граждан в Российской Федерачии» в статье 55 указано, что при использованиии вспомогательньх репродук тивньх технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанньгх с X-хромосомой [38]. Важно отметить, что международное законодательство по каким-либо вопросам имеет приоритет перед внутренним законодательством ряда стран. В Конституции РФ подчеркивают: «Еспи международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применаются правила международного договора», часть 4 статьи 15 . «В стучае, если международным договором Росслйской Федерации установлены иныее правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в сфере охраны здороввя, применяются правила международного договора» - пункт 5, статы 3, глава 1 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 326-ФЗ.

Нередко при обсуждении новых биомерицинских технологий возникают дискусоии о возможности достижения бессмертия у человека. Организм живет и функционирует определенное для каждого вида время, Вессмертие «отработаноя эволюциейи вьражаетса в возможности живого существа иметь потомство. Искусственно созданньте иные технологии бессиертия особи не могут быть совершеннее тысячелетиями функционичующего в мире биологического эволюционно закрепленного процесса репродукции.

Стремителнный прогресо в области биомедищинских технологй меняет парадипму в отношении репродуктивного поведения, планирования деторождения. Широкое распространение испољзования экстракорпорального оплодотворения в мире, постоянное развитие современньбх методов, в том числе, ВРТ свидетепьствует - том, что актуальность данных методов будет нарастать, встречая новые-биоэтические проблемы. У такой тенденции есть как положительные свойства (лечение заболеваний, профилактика генетических нарушений, повышение качества жизни человека), так и отрища тельныепоследствия, в том числеи те, которые могут проявиться с течением времени. Отдаленные последствия применения новьхх биомедищинских технологий недостаточно изучены. Необходимо учитьвать возможные негативные последствия направленного изменения эволюции человека с помощью биомедищинскии

технологий, исоледовать возможность того, что генетические улучШения в отдельньх попуулциях могут стать источниা ом социального неравенства и многие другие вопросы, которые встаюот перед современным обществом ив будущ ем.

## Литература

1. Тумдоsва P.A. Талидомид - символ одной из самвाх драматичныгх катастроф в истории медициныт. Аллея науки. 2017; 4 (15): 236-239.
2. Иванова А. A., Михайлов A. B., Колбин A. С. Tератогенные свойства лекарств. История вопроса // Педиатричесая фармаколония. 2013; 10 (1): 46-53.
 ньхх препаратов в периконщепщонньй период, во время беременностии в послеродовом периоде. Вопросы гинекологии, акушерстваи перинат ологии. $2012 ; 11$ (6); 66-73.
3. ІІпеккелs В. «Основыт акушерстваі- в 2 т., М.- Л. Государственное И3датель ство Биологич ской и Медищинской Литературы. 1935; 1:157.
4. ЕєсюковаИ.И., Маслянюк Н. А. Состояние новоронденньхх и их дальнейшее развитие при мног аплодной беременности посте ЭКО. Проблемы репродукщи. 2005; 2; 49-53.
5. ЗӘаковский B. М., Втомязев И. И. Тешение и исход беременност ей посте лечения беспоодия методами вспомогательной репродукции (MBP). Проблемы репродукцим, 2000; 3: 55-56.
6. Klemetti R., Sevon I, Gissier M., Hemminki E. Health of children bom as a fesult of in vitro fertilization. Pediatrics. 2006; 118 (5): 1819-1827.
7. Koivurova S., Hartikainen A., Gssier M. Neonatal outcome and congenital malformations in children born after in-vitro fertilization. Human reproduction. 2002; 17 (5): 1391-1398.
8. Kиселева М.А, здоровье детей, рожденных доношенньыми в результ ате прменения вспомогателнвх репродуктивньтх технологй̆. Курскпй научно-практич еслй вестник н Человек и его здоровьеь, 2016;1:32-36.
 рив С. Б., Писарева С. Е. О собенности состояния здоровья детей первого года низзни, родившихся после зкстракорпорального оплодотворения от однаплодн ой беременности нСовременные проблемы науки и образованияо. 2016; 2: 107-114.
9. Курило Л. Ф. Право родиться. Человек. 1995; 4: 112-119.
10. Kурило Л. Ф. Некоторыте морально-этические проблемыт репродукции человека. 151-171. Кн. : Биомедицинская этика. Ред, В. И. Покровский. М. : Медицина, 1997, 223.
11. Kурило Л. Ф. Некоторые этические вопросыт технологии эмбриональных стволовыхх клеток. Проблемыт репродукции, 2000; 6 (3); 6-12.
12. Kурило Л. Ф., Гаesa Т., Н., Шилейко Л. В. и соавм. Анализ результатов анкетирования по нек оторьим вопросам репродуктивньх техн ологй̆. Пробл. репродукции 1996, 2, 1, 29-36.
13. Курило Л. Ф., Шилейко Л. В. Этико-правовыте аспектыт репродуктивных технологий и технологии стволовых клеток. В кн.: Виомедицинская зтика. Ред. : В.И. Покровскид̆̆, Ю, М. Лопгухин, М.; Меддщина, 2002, 98-114.
14. Лопугин F.M. Виоэтика. Becthих PAMH 1993; 9: 41-47,
15. Юдин Б. Г. Ред. Предистовие. В реф, с6. Проблемыт биозтики, М1, 1993 , 5-17.
16. Kurfo L. F. Nature and status of the embryo: scientific aspects. Proceed, Ird Sympos. on Bioethics Medically-assisted procreation and the protection of the human embryo, Council of Europe, (DDBI, Strasbourg, 15-18. December 1996, 1-19.
17. Kуриер М. А., Прим вко А.Г., Спиридонова.Е.И. и др. Открьттая внутриутробная хирургичесая коррекиря spina bifid у п птода. Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучение. 2018. № 4 (22): 38-44.
18. Engiert Y, Friart S., Gjertsen G., De Hilster E, Kurtio L. et al. The protection of the Human Embryo in vitro. Report by the Working Party on the Protection of the Human Embryo and Fetus (CDBI-CO-GT3). Steer. Committee on Bioethics (CDBI), Councl of Europe, Strasbourg. VI/2003; 44.
19. Liang P., Xu Y, Zhang X., Ding C. et al. CRISPR/Cas 9 -mediated gene editing in human tripronuclear zygotes. Protein Gell. 2015; 6 (5): 363-372.
20. Karabinus D.S., Marazzo D.D., Stem H. 5., et al. The effectiveness of flow cytometric sorting of human sperm (MieroSort ${ }^{\circ}$ ) for influencing a child's sex. Reprod Biol Endocrinol. 2014 24; 12:106.
21. Ericsson R. 5., Langevin C. N., Nishino M. Isolation of fractions rich in human Y sperm. Nature: 1973 Dec 14; 246 (5433): 421-424.
22. Harton G. L., Harper I. C., Coonen E. ESHRE PGD consortium best practice guidelines for fluorescence in situ hybridization-based PGD. Hum Reprod. 2011; 26 (1): 25-32.
23. De Wert G., Dondorz W., Shenfield F. et al. ESHRE task force on ethics and Law22: preimplantation genetic diagnosis. Hurn Reprod. 2014 Aug; 29 (8); 1610-1617.
24. Pinto I. L., Vieira T.A., Giugliani R., Schwartz I. V. Expression of the dis ease on female carriers of X-linked lysosomal disorders: a brief review. Orphanet J Rare Dis. 2010; 5:14,
25. European Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine (Council of Europe 1996).
26. UNFPAA. Sex imbalances at birth: current trends, consequences and policy implications. Bangkok: UNFPA Asian and Pacific Regional Office, United Nations; 2012
27. Gu B., Roy $K$. Sex ratio at birth in China, with reference to other areas in East Asia: what we know. Asia-Pacific Population foumal. 1995; 10 (3): 17-42.
28. Guilmoto C. Z. The sex ratio transition in Asia. Population and Devel opment Review. 2009; 35 (3): 519-549.
29. Quifmoto C.Z. The masculinization of births. Overview and current knowsedge. Population. 2015; 70 (2); 183-244.
30. Hesketh T, Zhu W. X. Abnormal sex ratios in humnan populations; causes and consequences. Proc Natl Acad Sci U S A 2006; 103: 13271-13275.
31. Das Gupta M., Fiang Li, Xie $\mathcal{Z}$., et al. Why is son preference so persistent in East and South Asia? A cross-country study of China, India and the Republic of Korea. J Dev Stud 2003; 40: 153-187.
32. Sen A. Missing women revisited. BMI 2003; 327, 1297-8.
33. Madan K., Breuning M. H. Impact of prenatal technologies on the sex ratio in India: an overview. Genet Med. 2014; 16 (6): 425-432.
34. Чоzовадзе А. Г. Особенности законодательного регулирования преимплант ационной и пренатальной генетической диагностики в различньх странах. Клеточная трансплат ология и тканевая инженерия. 2012; 2 (7): 112-117.
35. Bajefsky M. J, Comparative preimplantation genetic diagnosis policy in Europe and the USA and its implications for reproductive tourism. Reprod Biomed Soc Online. 2016; 3: 41-47.
36. Федеральньй закон "О основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацииі- ог 21 ноя 6 ps 2011 года № 323.

# Воздействие новых технологий на личность и общество: перспективы психологических исследований* 

T. А. Нестик, А. Л.Жураелёе


#### Abstract

Аннотация: Предложены подходы $х$ прогнозированио влияния новых технологий на общество. На различных уровнях социально-психологического анализа (личность, межоичностные отношения, групाта, ментрупповые отношения, общество) рассмотрены возможывте социалнн-психологические постедствия внедрения новых технологий в повседневнуо жи знв общества. Намечены перспективныт направления социально-психологических исследов анй̆ взаимодействияя человека и новытх технологид̆.


Клочевые слова: форсайт, новые техн ологии, искусственный интеллект, большие даннвте, робог ог ехника, дополненная реальность, умныте материалы, технооптииизм, социалное доверие, коллективнвй образ будущего.

Abstract: The theoretical principles and approaches to predicting the psychologieal irmpact of new technologies on society are proposed. At various levels of socio-psychological analysis (personality, interpersonal relations, group, intergroup relations, society), the possible socio-psychological consequences of the introduction of new technologies in the daily life of society are considered, The promising areas of socio-psychological research on the interaction of man and new technologies are cutlined.

Keywords: foresight, new technologies, artificial intelligence, Big data, robotics, augmented reality, smart materials, techno-optimism, social trust, collective images of the future.

[^27]Задача среднесронного и доптосрочного прогнозирования развития страны не является новой для социалнных наук, однако становится вю более актуальнойв связи спереход к нов ому технологическому укладу. Формирование цифровой экономики происхоцит сегодня в ситуации «шока будущего», когда общество не успевает договариваться о правилах использования новых технологий, такид как дополненная реальность, искусственный ин теллек т, кинтернет всего» и «потоковая» аналитиқа большия данныџ, робототехника, редактирование генома, исполвзование новых материалов и др. Увеличивающийся техно-гуманитарный дисбаланс, а также разрыв между технологическим оптимизмом и социалнным пессимизмом, требуют все более пристальнего внимания не тодко к растущим технологич еским возможностяи и риск ам, но и к последствиям технологий для отношений между лодьмй. Несмотря на все болшшю «одержимость будущим теинократическии элит и части росспйской молодежи, до сих пор инновационно-теинологический форсайт и публичные дискуссил о будущем были сконцентрированы в осн овном на развитии технологии и новьб рынках, тогда как изменениям в псниологии и социалнном поведении уделялось значительно меньше внимания (11].

В литературе, посвященной прогнозированию социалнных последствий внедрения новых технологий получает признание необходимость разработки псигологическиг подходов, которые дополняли бы социологический анатиз взаимодействия общества и технологทй, сконцентрированный на болнших группах [17]. До сих пор внимание к социально-понкологическим аспектам внедрения технологий было связано в основном с поведением потребителей, между тем, ддя понимания психологических механизмов принятия новых технологий обществом необходимы исстедования более широкаго круга участников: исследова телей и разработчиков, руков сфителей инн овационно-технотогическид компаний, сотрудник ов розничных попразделений, политиков и чиновников, вовлеченньй в регулирование технопогий, технологических блогеров активистов идр.

В инженерноймысли потучает широкое признание подход к дизайну как културной практике, позволяющей решать сложные, не имеющие очевидного решения социатьные проблемы, через вовлечение в разработку ключевых заинтересованных сторон, совместное социотетническое экспериментирование [20]. Именно такой подход реализуется в технологии дизайна мышления, а так-

же в нарративньх технологиях дизайна будущего, В основе этии подиодов к разработке сцциотехническии систем лежат несколько принципов. Во-первьх, это принцип человеко-цен трированного, ценностно ориентированного дизайна, который уже на этапе разработки устройства или программы препполагает учет ценностей полвзова телей и их право информированного выбора. Во-вторых, это принциты непрерьвного совместного экспериментирования и диалога сзаказчикамии ползователями. В-третьит, зто не только стремление увидеть инновации с точки зрения повседневности, жизненного мира конечных попззвателей, но и ориентация на учет долгосрочных социальных последствьй внедрения технологии

Bсе большее внимание псидологичесхрм и социалыным последствиям технологическии инноваций уделяется в доследованиях будущего. Так, в критическид исотедованиях будущего, концепциях социального форсайта и интегралнного будущего P. Слотера основное внимание уделяется не внешним, обвективным изменениям в технологиях, экономике, демографиии и д.д., а внутренним, псикологическим изменениям. В концепции многоуровневого каузального анализа С. Инаятуллы обосновывается необходимость перехода от поверхностного анадиза трендов к диалогу различньгх идеологичесқих и ценностных позиций, в котором конструируются альтернативные версии развития технологий. Нарративньй поддод A. Макдауэла предоставляет возможность экспертам осознать когнитивные икультурные факторы, влияющие на конструируемьй имй об́раз будущего, увязать последствия технологий с конкретнымй люддвй, предметами и событиями, образующими повседневность будущего.

Тем не менее, как за рубежом, так и в России до сид пор отсутствует научно обоснованная методология анализа возможного влияния новьгх технологий на отношения между людвми, групповую динамику и макропсихологические характеристики общества [4]. На нащ взгляд, в отличие от решения других традищионньтх задач научно-технологического прогнозирования, ключевую роль в разработке такой методологии может играть именно псииологическая наука. Цель настоящей статьи - наметить некоторые из принципов и направлений такого прогнозирования.

## Принципы социально-психологического прогнозирования влияния новых технологий на человека

Очевидно, что подход пслхологов к прогнозированию социальной динамикидолжен опираться на принчип многоуровневой организачии совместной жазнедеттелвности, то есть учитывать все уровни сочиалвно-психогоического анализа, вьделенные в свое время В. Дуазом: личностньй, межличностный, внутригрупповой, межгрупповой, организационньйй макропслиологический (ооциетальньй, геополитический, глобальньй). Как подсқазывает нам экологическая теория У. Бронфенбреннера, микро-, мезо-и экзосистемы дополняют и компенсируют воздейотвие друг друга. На наші взгляд, негативные последствия технологическия или эк ономическияе изменений на индивидуальном уровне могут быть компाенсированы позитивными последствиями на том же уровне или уровне групповом. Так, например, в ходе анализа социально-психологических последствий распространения интернета и цифровььх технологий на личностном уровне можно выделить, с ядной стороны, снижение способности к запоминанию, тн. «әффект Google», то есть иллюзию собственной компетентности за счет доступа к знаниям в œти, за труднения в чт ении диннььх техстов и синдром дефицита внимания, низкие показатепи в решении силлогизмов и большую подверженность когнитивным искажениям, а с другой - улучшение способности личности распределять внимание, развитие пространственного мышления и детализированности при обработке визуалннойин формаций [15], Кроме того, сокращение способности к запоминанию на лндивидуальном уровне компенсируется развитием транзакционной памя ти на уровне межличностном и групповом, когда опыт решения сложных задач распределен между узкоспециализированньшии участниками œтевого сообщества. Все более важньти становятся метакогнитивные компетенции: знание того, кто знает, умение обеспечить взаим дополнителность своии и чужих компетенций. Сокращ ение времени на принятие решения, а также многократно возросшая когнитивная нагрузка компенсируются возросшей доступностью экспертов друг для друга, появившейся возможностьюмгновенно обратиться за советом к болыш ому числу участников œти. Как на индивидуальном, так и на групповом уровне воздействие новых технологий нужно рассматривать не с точки зрения какии-то отдельно взятыт характеристик и процессов (памяти, внимания, сплоченности, доверия и т.д.), а с точки

зрения ваимодействия разлинвих функитональнвх систем, динамически формируемьг для преадаптауши к возрастающей сложности и неопределенности условий совМестной жизнедея тельности.

Учет всех уровней социально-псииопогичесхого анализа позволяет указать на граничв управляемости сочиалвнвх изменений, которая часто переоценивается технократическими элитамироссийского общества. Например, такой подход обнаруживает ограничения методов управления, казавшиися эффективными на уровне малой группы и даже крупной органивации, при переносе их на уровень межтрупповых отношений и уровень макропсидологических процессов. Волее того, один и тот же, казалось бы, псидологический феномен имеет разнме функуии на разньх уровнях анализа. Например, феномен регрессии, к ак правило негативно оцениваемьй при изучении масоового сознании, на индивудуальном уровне может быть не только способом совладания [6], но и механизмом развития [2].

Социално-психологическое прогнозирование влияния технологий на социальные явления и процессы может опираться на достижения целого ряда другик научных направлений, отталкиваясь от которых мы можем дополнить принцип многоуровневого анализа рядом другик.

Так, на макропслкологическом уровне анализа важное значение приобретает принчии самосбвваюшихся и самоотменяющихся пророчесте : необходимо учитывать влияние коллективньхх образов технодогичесхого будущего на поведение социалнньх групाп, хорошо обоснованное в рамках социологии будущего (Б. Адам, Дж. Ури, Дж. Бекерт, Ю. Левада, Л. Гудков и др.) а также в конструкционистскиг поддодак к форсайт-исследованиям, предложенньгх Р. Слотером и С. Инаятулиой.

На уровне межгрупповых отнош ений важно учитывать приниии
 и интедрауим: во взаимодействие между инновационныыии и консервативными группами потребителей, описанное в теории распространения инноваций Э. Роджерса, а также согласование интересов разньхх социалныхх групп при выработке правил функционирования новых технологий, проанализированное в рамках теории социапнного конструирования технологии В. Байджкера и Т. Пинча $[4,5]$.

При формированиии прогноза развития российского общества под влиянием новьхх технологий психологи не могут не учитывать то, как коллективный образ будуиего алияет на сочиальное пове-

дение в наспояшем. Важным направлением исследований должно стать уточнение психологических функцийи и анализ динамики различных компонентов коллективного образа будущего в условияд неопределенности. В содержании коллективного образа будущего можно выделить шесть основньх феноменов: во-первых, это каллективные уели и планы, объединяющие и координирующие усилия группы в ходе совместной дея телности; во-вторых, зуупповые ожидания, то есть представления о значимьгх событиях ближайщего будущего, которые члены группы не могут контролџовать, но стремя тся учесть в своих планах, в-третьих, коллежтивнне надендон, то есть представления членов группы о вероятньгх положительном для нии исходе уже наблюдаемых или ожлдаемытх событий ближайшегои среднесрочного будущего; в-четвертьт, каллекмивнне спраки, то есть разделяемые членами групы представления об угрозах для индивидуального и коллективного бдагополуपия или даже для самого существования группы и ортанизации; в-пятыт, zрупповые меитм, то есть представления о желательньх дпя труппы изменениях в обществе, которые не предпопагают немедленной и полной реализации в действителности; наконец, в-Іестью, каллективные идеалы, то есть представления опринциииально недостижимой, но желательной для группы ситуации. Учет динамики даннькх компонентов образа будущего, а также диНамппии сочиалвно-психолоенческих mипов отмошения к каплективному будущему позволит существенно УТочнить псишологическьй прогноз развития роосийского общества [12],

При социалнно-псидологическом прогнозировании влияния технологичесхии изменений на повседневную жизнь общества необжодимо учитьвать соуиально-психолоеические характеристики сочиальньх груип с раэньм отношением к изменениям: «визионеров», то есть представителей политических, научньгх и культурньгх элит, которые существенно влияют на коллективное воображение о будущем; «передовьг» социальных групा, которые непосредственно включчены в создание социальньгх и технологических инноваций (команды технологических стартапов, социалнные предприниматели и т. п.); «консервативныт» групп российского общества, в силу идеологических взглядов, поколенческих особенностейи объективного положения в системе экономическии отнош ений не заин тересованньхх в измененияд

Наконец, необходимо учитывать, что новые технологиии и ии влияние на общество могут быть не тотько латентныыи, скрытымии от публичного дискурса, но и оказьваются вовлеченнымил

в конструирование социальньх проблем через публикации в СМИ и социальные медиа. При этом наиболее остро обсуждаются те технологии, которые затрагивают традиционные ценности и нормыт, регулирующие телесность человека, создают реалную или воображаемую угрозу для сохранения позитивной групповой иден тичности [4]. Как видно из исследований внедрения технологй, опирающихся на концепцию социальньхх представлений С. Московиси, научные открытия и технические реш ения принияаются, общественньтм сознанием через уже знакомые, укорененные в коллективной памяти темы «свой/чужой», «природное/ искусственное» и т. П., которые облегчают обсуждение и закрепление представленй о малопонятньх, новьгх технологиях в непрофессионалыной среде [3]. Таким образом, при прогнозировании влияния новыу технологий на общество необходимо учитывать принципा их искаженной репрезентауии в массовом сознании: некоторые технологии влияют на общество щще до своего появления в непосредственном повседневном опыте, через социалнне представления и воображаемые сценарии будущего, как это произошло в свое время скосмическиМи технологиями, затем с генн омодифиицрованнытии продук тами а сегодня происходит с робототехникой и искуоственным интеллектом.

При прогнозировании воздействия технологийна общество принципиально важно учитыватв тот факл, что технологии, входяицие 8 один "пакет». с точки зрения ученьх и инженеров, в представлениях и субвекмияном опвте людей моуу бытв не сяязанв или противопоставляться друе друяу. Результаты наших эмпррических исследований отношения молодежи к новым технологиям позволяют Говорить о сущ ествов аниии разных типов технологий, готовность использовать которые определяется разньшми социально-психолотическими характеристиками личности [11]: «технологии киборгизации» (вживляемыте микрояипы и механические устройства, нейроинтерфейсы, устройства дополненной реалнности, персоналнные консуљттанты на основе искусственного интеллекта, андроиды-помощники и т.п); «технологии умного города» (элек тромобили, карш еринг, домашние 3D-принтеры, умная одежда, телемедицина, умньй дом, беспилотное такси и т. п.); «диагностика здоровья» (выявление генетической предрасположенности к заболеваниям, носимые медицинские датчики здоровья, бытовые датчики токсинов и т.п.); «технологии генной инженерии» (ЭКО-зачатие, редактирование генома будущего ребенка, ПМО в пищевых продуктах).

На уровне группы и межличностных отношений новые технологии можно рассматривать как култтурные орудия, исполъование которьб меняет когнитивные процессы и отношения между люддыии, в соответствии с положениями кушштурно-исторической школы (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов и др.). При прогнозировании последствьй развития технопогий важно оценивать различные сценарии иии кобъективациии» через включение в рутинные процессы повюддневной жизни, а также превращение в симвопические средства конструирования групाовой идентичности, что хорошо описывает теория одомашнивания технологьй Р. Сильверстоуна. Таким образом, можно выделить еще е
 рассматриватвв вне культурного контекста, без учета кросс-кулитурных разпичий. Как убедительно поқазышают исследов ания представителейцифров ой антропологии [24], еетфи ииспољз зование социальньг сетей в рамках соверш енно разных культурньх практик, в одних странах поддерживая коллективизми исльные социальные связи (например, на Филипшинах, в Турции, Италии, Бразилпи), в других - выступая хак инструмент индивидуатизации (например, в индустриальном Китае), Несмотря на то, что цифровые технологии допгое время было принято рассматривать как глобатизующие и деинддвидуализируғшшие, в действитетьности оказалось, что они способны выражать и усиливать приваяанность к родным местам, поддерживать локальность и отличитељность.

Опираясь на положения акторно-сетевой теории Б. Латура, М. Каллона и Дж. Ло, можно оформушпровать принчип активности мехнических артефакмоя: сами технические устройства, программы и облачные сервисы неббходимо рассматривать не тольо как объекты, но и как нечеловеческие акторы, участвующие в совместной живнедеятельности [7]. Э тот принцип можно испогьзовать при разра ботке прогнозов на основе мууг тиагентного математического модепиров ания взаимодействия человека иновых технологй̆. Анатиз взаимодейетвия между технологиями и человеком как субъектсубъектного следует понимать, на наш взгляд, не как технологический детерминизм программ [23], а как новый типा совместности, при котором метанизмы социалнного познания, в том числе атрибутивные процессы, наделяют субъектностью «умные вещи». То есть, артефакты становятся активньыми единищами социальнььк отношений не в силу своей автономности, а наоборот, в силу включенности в сеть отношений мекду людыми. Чем доступнее людди друг для друга благодаря коммуникационным технологиям, тем

больше у нид возможностей для вплетения предметов в ткань совместных историй и замыслов, для превращения в культурные орудия для изменения самиих œбя.

Волшим эвристическим потенциалом обладают положения отечественной концепции воспринимаемьгх качеств объектов среды, разработанной В. Н. Носуленко [14], а также близкой к ней теории аффордансов, предложенной Д. Норманом на основании экологического подхода Дж. Гибсона [13]. С учетом этих подходов, можно сформулировать еще один принцип прогнозированияя : ноявие технологии будум алиятв на индивидуальную и совместную деятелвноств через субвективно значимве, воспринимаемве качесмва, वн не через функиионал, сцроетирозанннй разработчиками. Иньшии стовами, влияние искусственного интеллекта и устройств дополненной реальности на взаимодействие человека с мюром будет определяться возможностами, «степенями свободыт, ретевантньши для полвзователей соответствующих программ и технических реш ений.

Включение умных устройств в жизненные ситуации людей будет придавать им новве восиринимаемьг качеотва и функуии. То есть, включение технолопий в жизнь общества не ограничивается продуманными дизайнерами «ползовательскими историями», на самом деле люұи меняют технологии, включчая их в совместное целеполагание, трупповые когнитивные процессы и межличностные коммуникаций. При этом следует признать тот факт, что
 не тадвко их имогььояания, но и даже их совериенствования. Эксперимен талные социалнно-псидологические исследования подтверждают предположение кушв турных антропологов о том, что технические уовершенствования постепенно накапливаются от поколения к поколению польз ователей без понимания причинно-следственных связей, на которыхх основано действие устройства [19].

На лимностном эровне социально-психологического прогнозирования необходиио учитывать предпосылли готовности человека воспользоваться новой технологией или изменить свое поведение под ее влинием. Как показывают многочисленные исследования принятия новых цифровых, энергетических и биологических технологий, проведенные на основе концепции спланированного поведения И. Айвена, при прогнозировании попьзовательских решений необходиио учитьвать не толко представление личности - полезности устройства или программы и вероятности получения позитивного эффекта при иб использовании, но и два друтия основания: представление о том, как к этой технологии относятся

значимые другие, и соответствует ли ее испотззование стожившимся социальным нормам, а также оценку самоэффективности, собственной способности кон тролировать достижение резушьтата, например, оценку доста точностиимеющихся знаний инавьков для использования нового устройства [4].

Везусловно, речь здесь идет лишь о тех случаях, когда пользователь сознательно делает свой выбор: например, переходить ли на новое программное обеспечение, садиться ли в самоуправляемое такси и т. п. Между тем, внедрение новьгд технолопий может не оставлять выбора, как это происходило в России с внедрением энергосберегающих ламп. Кроме того, для такого выбора может не быть повода в силу того, что технология латентна, скрыта от внимания попззвателя, как это произошло при переходе $\mathbb{R}$ исползованию искусственного ин теллекта ддяя обработки поисковьбх запросов в интернете. В этой связи можно офориулировать еще один принциІІ: при социально-пситологическом прогнозировании влияния новых технопогий на общество необходимо уиитьв ать наличие погвзовательскоzо ввбора и разньй уровень его осознанности. Можно предположить, что чем меньше осознанность исползования технологии, тем быстрее будет меняться поведение личности под его влиянием.

Какие иселедовательские стратегии позволят сделать обоснованным социално-псикологическнй прогноз взаимодействия человека и новьгх технологй? Очевидно, что в данном случае необходимо сопоставление псишологическии характеристик личности и группы до и после перехода z использованию новых технологиц̆.

Важнь⿺𠃊 шагом в этом направлении стали лонгимюдные исследозяния на болшии выборках, которые пока опровергают распространенные в обществе представления о негативном влиянии цифровых технологйй на развитие личности. Так, например, лонгитодное исследование 1815 подростков с замерами в 8-9 и 15 лет показало, что итра в компьтерные шутеры не влияет на уровень агрессии и подверженность депрессивньм расстройствам [21]. Сопоставление трех лонгитюдньхх выборок в Великобритании и США. с общей чистенностью участников 355358 позволило установить статистически значимое негативное воздействие цифрового экранного времени на психологическое благополучие подростков, однако его вклад в дисперсию значений оказался ничтожно мал, на уровне $0,4 \%$. Как показывает зарубежный и российский опыт, такие исоледования возможны в исключиттенных случаяя, при наличиии серьезной гран товой поддержки. И конечно, такого масш таба пси-

хоногические исследования на малых и крупных социальньх группах остаются задачей будущего.

Бо்лшие возможности для эмпирической проверки прогнозов открьвает анаииз больших данньк [10]. Например, анализ «цифровьгх следов» сотен тысяч интернет-ползователей позволяет решать задачу, трудно реализуемую через самоотчеты респондентов, - определение связи динамики социально-пслкологических характеристик личности с изменениями в макропсирологическии характеристиках общества. Развитие интернета вещей, потоковая аналитика и анализ больших данных, бесконтактая диагностика псикофизиологических индика торов, психологическое профилирование по цифровьым стедам, - все это позволит современем получать более точную и комплексную хартину изменений социа лнопсинологических характеристик пичности и группы под влиниием новьгх технологий. По-видимому, такие иооледования станут возможнььми вместе с развитием рынка анонимизированных личньг данньбх, участвовать в котором на основаниии унформированного согласия смогут как отдельные людди, так и сообщества. При условии доверия к данному социальному институгу можно ожидать бурного развития гражданской науки в социальных и псинологических исстедованиях, - то есть энтузиастов, помоганщих собирать данныее, - подобного тову, ито можно наблюдать сегодня в биологии и астронорй. Очевидно, существенную роль в изучениии влияния технологьй на общество смогут играть не только пользовательские сообщества, но и крупные волонтерские движения.

Другое направление - изучение социалныд изменений методом естественноzо эксперимента. Чрезвычайно важньмии объектами социалнно-псииологичеекого исследования при этом становятся социальное предпринимательтво и проекты реформирования мальт. городов, перекодящих от промьшл ленного K постиндустриальному развитию.

Еще одним основанием для построения прогнозов может быть вьявление измеячивого и стабиявного, шире - культурно инвариантного, в закономерностях индивидуального и коллек тивного поведения. Как известно, низкая воспроизводимость резултатов психологических исследований (по разньым оценкам, от 30 до $50 \%$ ) объясняется не только методологическими и методическими ошибками, но и длнамикой социалнных процессов. Социальная псивтология исторична, она конструирует закономерности человеческого поведения, опираясь на образ мира, сложившийся в определенньгх културно-историческив условияд. В этой связи социально-псиио-

логический подиод к долгосрочному прогнозированию развития общества может отталкиваться от воспроизводимых экспериментальных данньгх, закономерностей, эмпирически подтвержденньгх в разные эпожи новейшей истории (такии как эффект конформности С. Милгэма и др.). Очевидно, что здесь псивологи вновь сталкиваются с давно сформулированной задачей - уточнить степень подверженности испорическим изменениям различньх психолюичческих феноменов. Влагодаря лонгитюдным исследованиям, - а в последние годы также и в связи саналив ом больших данньд, - психологической науке уже немало известно об относитетьной изменчивости или стабильности различньх псииологических характеристик личности. Однако, на уровне межличностньх, групновьгх и межгрупповых отношенийз адача выявдения стабильного иизменчивого оказывается значителнно сложнее, Социатно-пссиологические закономерности, многократно подтвержденные в истории психологической науки, могут оставаться неизменными по своей сути, но иначе проявляться в условиях новых технологирй. Например, развитие социальньх сетей существенно усилило зффект влияния меньшинства, эмоционального заражения, сдвита к риску и поляризации в гомогенньтх, еоциа льных группах и т. п. [9].

## Возможные последствия новых технологий и перспективные направления социально-психологических исследований

Подводя итоги, можно вьдепить несхалько перспектиянвх напрдялений сочшально-п сшхалоzических исследований в области взаимодейстия человека с новьшии технологиями. Не претендуя на полноту аналива возможньтх последствий развития новыгх технологий, мы наметим некоторые из них на разньхх уровнях социалнно-псижологического анализа.

На внумриличностном уровне развитие цифровьшх технологий открьвает путь к повышению осознанности человеком не только своего прош лого и будущего, но и тех межличностньхи и внутритруповьгх отношений, которые ранее оставались за рамками нашего внимания.

Развитие интернета вещей, персональньх помощников и возможностей для тонкой настройки окружающего личность цифрового мира при помощи самообучающиися алгоритмов приведет

к формированию расширенного образа Я, включающего в себя более отчетливое представление о том, как нас воспринимают окружающие, каково наше физическое и эмоциональное состояние. Под влиянием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дополненной реальности можно ожддать расширения возможностей для конструирования своей иден тичности, управления впечатлением. Развитие постгеномныгх технологий, в том чисте диагностива и редак тирование генома, не только расширит возможности для выбора гендерной идентичности, но и откроет путь к конструированино родственньгх связей, выбору того или иного образа будущего своего рода. По всей видимости, эти технологические из менения сдедают еще более востреб ованными процессуальные поджодыт к изучению личности [6], а также ставят цепьй ряд социадьно-псиподогическии проблем. Как увепичние осознанности и управляемости эмоциональных состояний повлияет на близкие межличностные отн оше ения? Каковы социально-псиьологические предпосьлाи стремления личности больше знать о себе, итинаоборот, сократить доступность информациии о себе как для другик, таки для самой себя? Как будут разрешаться внутрисемейные конфпитты, связанные с разным отнош ением к цифровой памяти, когда часть семьи стремится забыть, а другая часть желает помнить? Уже сегодня у пользователей социальных сетейпоявляетса возможность в режиме реального времени сравнивать себ̈я с другими люддыми по гораздо болшему чисту физических, Псииологическихи социядьныхпараметров, чем это было возможно в доцифровом мире. С одной стороны, у лодейпоявляется болые основанйй для чувства депривациии и несправедливости, с другой стороны, происжодит десенсибилизация, формируется нечувствитетьность к чужому мнениюо. Требуются специальные иоследования того, как эти изменения скажутся на развитии личности.

Алгоритмы ивицтуальные помсщники вюе сильнее влияют на поведение ползователей цифровых технопогий. Сегодня вновь приобретают актуалнноть исследования конформностии подчинения, однако в роти ав торитетного другого будут выступать не экспериментаторы, а киберфизические системы, искусственньй ин теллект или специалисты по болшим данным, психологически бесконечно далекие для обывателя. Чрезвьчайно важно ивучить, как все болшшая «искусственность» управляемой нейросетами повседневной жизни повлияет на фундаментальные псишологические феномены - обьяснение человеком своид успегов и неудач, веру в способность влиять на свое будущее, убеждение в справедливости мира, доверие к социальным институтам.

На уровне межличностнвх отношений уже œгодня мыт можем заметить, как цифровые технологиии меняют гранищы интимного и публичного, внутреннего и внешнего. Анализ цифровых следов и бесконтактная псикофивиопогическая диагностика, допотненная реальность и искусственньй интеллект, распознающий чувства собеседника лучше, чем он сам, - все это делает открытымине толкко поступки, нои намерения. По-видимому, можно фхидать уеложнения или, наоборот, упрощения атрибутивньх процессов межлииностного восприятия, роста толерантностив отношенияяпри одновременном снижении уровня межличностной эмпатии. Как увепичение информированности подей о поведении и псииологических состояниях друт друта повпияет на динампиу деловыш ии ин тимноличностных отношений? Будут липереноситвся модети взаим одействия с гопосовымии помощникамии на взаимодействие с другими люодми? Как повлияет на бливиие межличностные отношения существенное расширение и большая дифференцированность круга социалнного сравнения? Будем ти мы по-прежнему более склонны объяснять поведение друпик людей их личностными качествами, а не обстоятелствамй?

На уровне матыхх и. болыших контактных групाI мы видимм ряд процесоов, анадогичних тем, которыт уже отметили в связи с личностью: благодаря цифровым тежнодогиям облегчается конструирование групाовой иден тичности. В социалнньх œттях жизненньй цикл формирования воображаемыг оообществ может составлять нескотько часов. Гүупповая идентификация строится на общности отношения к вонкретным событтиям, на коллективных чувствах, группы становатса более «текучимии.

Развитие робототехники привлекает внимание исследователей на то, как люоди взаимодействуют в мупьтиагентных человеко-машинныхх системах, в том числе с социалнными роботами. Особенно перспективнымми в этом направлении представляются модети ммежтичностного» восприятия роботов, а также иоследования псикопогии взаимодействия людей с роевым ин теллектом. Вместе с тем недостаточно внимания уделяется тому, какое влияние слабый (специализированный) искусственньйй интеллект может оказывать на групповую динамику, как он участвует в групповой рефлексии, формировании ситуативной осознанности и ментальньхх моделей. Возникает ряд вопрооов, связаннььк с управдением смешанными коллективами, участникамия которых являются роботы, а также использованием голосовых помощников, персонифицированньбх экспертньбх систем при принятии групповьбх решений.

Как эти изменения в составе участников мальхх групп повлияют на эффективность тех или иных стилей лидерства? Как изменятся традиционные социально-псииологические эффекты, наблюдаемые при принятии решений, такие как влияние меньшинства, сдвиг к риску и поляризация, эффект общего знания и другие?

На уровне междрупповвх отношений развитие алгоритмов может ослабить одни предрассудки, нопри этом усилить другие. Цифровые технологии делают более доступной информациюо представителяд своей и чужой группы, тем самым расширя число оснований для социальной категоризации и межрруппвого сравнения. Как участие искуотвенного интеллекта в анализе информации повлияют на эффекты межгрупповой стереотипизации, ингруппового фаворитизма?

Можно ожддать, что информационныевойны и рост напряженности в обществе будут подстегивать друг друга, сниская доверие к социалньым институтам, - в том числе через испоाьзование «дПпфейка», иск усственно сгенерированныл новостей, аудио и видеома териалов. В этих условиях особюе теоретическое и прикладное значение приобретает проблема социатно-псииологических механизмов конструирования позитивного коллективного образа будущего, положитењныд каллективных змоций и надгрупповой иден тичности в условияд фрагментащьи сети.

В очень отда ленной перспективе, в случае появления сильного ИИ и цифровьгх пичностӗ́, может возникнуть и еще одна задача для социа лнной псдхологии: иэучение механизмов межличностньбх и межгруппвых отнощ ений людей, их цифровых копий, полностью искусственньгд разумов й т. п. В менее отдаленной перспективе межгрупповые отношения будут обостряться между людьми, «вьитравшими» И мпроигравшими» в резуптате очередной волны автоматизациии и трансформации профессий. Кроме того, неравенетво в доступе к новьм тежнологиям среди различных социальньк групп будет подстегивать развитие аномиии и повоцировать на несиммметричные ответы.

Неизученным остается влияние культурньх различий на разработку и подходы к использованию специализированного (слабого) ИИ. Между тем, значимость этойпроблемы уже сегодня определяется не только растущим влиянием технологий машинного обучения на поведение интернет-польователей, но и в связи с разворачивающейся конкуренцией между Китаем, Россией, США и Европой в области создания ИИ. Исполвзование ИИ в системах стратегической безопасности и кибероружия требует учета културныти и пси-

хоногических особенностей взаимодействия человека сискусственньтм интеллектом. Если влияние културных особенностей обучающия выборок, а также кросс-культурных различий самид разработчиков и заказчиков ИИ на работу таких систем подтвердится, то возникает еще один вопрос: как эти различия повлияют на взаимодействие между двумя и более конкурирующими системами ИИ?

На уровне общества в поле зрения социальныд псикологов попадают макропсихологические последствия развития новьтх технологй̆. По-видимому, здесь возможны разные сценарии развития событий, в зависимости от того, удастся ли преоделеть устойчивое сочетание технооптимизма и социального пессимизма, которое характерно для эпожи постмодерна. Не менее важным является вопрос о том, будет ли развитие тежнологий способствовать «смагчению» култтуры, росту толеран тностик наруш ению социальньгх норм, как это происходило на протяжении последниг двулсот лет [22]. Действительно, испощзование криптовалют и токенов, ожддание избытка благ, проивведенньх роботами, й сокращение стоимости энергии, - все ято делает популярной идею социалной сингулярности, в соответствии с которой, дальнейщ ее развитие технологий будет сопровсждаться демократизацией и децен трализацией общества [18].

Тем не менее, в эпоиу, когда теинодогический оптимизм сопровождается социальным пессимизмом, с новыми технологиями связьваются надежды на улучшение работы социальньхх институтов и оздоровление цельх сфер жизни общества, такии как государственное управление, коммунальные устуги, общественньй транспорт, здравоохранение, даже образование и СМИ. Машинное обучение, анализ бодших данньхи и блокчейн рассматриваются как своего рода лекарство или даже протез для стабеющего социалного доверия. Крах явно завыш енных сегодня ожиданий в отнош ениии алгоритмов может повлечв за собой обрушение доверия к организациям их испопвующим, и дальнейшее снижение доверия социальньн институтам в целом $[5,12]$.

На социетальном уровне необходимо уточнение возможньгх последствий использсвания новьгх образовательньгх технологий в условиях пережода к вцифровому миру». Речь идет о развитии смешанного и дистанционного обучения (массовьхх открытьгх онлайн-курCOB , а также т.н. «микро-обучения» через мобильные приложения, обеспечивающие непрерывньь̆и доступ к знаниям, необходимым в данньй момент для решения конкретной задачии), использовании возможностей социалньгх сетей для совместных образователнньх

проектов, а также для расширения среды ближайшего развития («социального обучения» через общение с экспертами, подобранньти автоматизированной системой, а также через доступ к образователному контенту создаваемому участниками профессионалнньх сообществ на основе своего личного опыта), исполззование технологий искусственного интеллекта и психологического профилирования по цифровым следам для автоматизированного определения персональной образова тельной траектории, Обсуждается возможность частичного или даже полного перехода на дистанционные формы обучения в школах и университетах. Между тем для определения условий и гранищ эффективности данньгх подходов к обучению детей и взрослых необходимы комплексные лонгитюдные псииологические исследования.

Придодится привнать, что развитие цифровьгх технологий урэу6ляет культурный разрьв между теми, кто готов к неппределенности и выбору, а теми, кто стремится избежать необходимости что-либо выбирать [8]. Искусственный интеллект дает возможность личности переложить ответственность за свои действия на обезличенньйи алгоритм и его разработчиков, Ограничении, навязываемые алгоритмами, чаще всего неизвестны поизоватедям, даже если они описаны в погь 30 а ателской докумен тации. Более того, алгоритмы превращаются в «аржитектуру выбора», подталкивающую нас к решениям, которые должны повысить качество наш ейжизни [16]. Даже еслив основе такого цифрового патернализма будут либеральные ценности (что қажется маловероя тным в культурах с вертикальным коллективизмом), исполззование алгоритмов, корректирующих несовершенство человеческой природы ради благих целей, может способствовать снижению осознанности и рефлексивности общества. В этой связи одним из ключевых критериев для оценки рискогенности новых технологий можно считать степень снижения иии повьшения способности человека к преадаптации [1]. Особенно опасныши в допгосрочной перспективе следует признать техноногим, испољьзование которьгх сокращает култтурное разнообразие и вариа тивность, снижает способность людейгенерировать непредсказуемые творческие решения в нестандартньхх ситуациях.

Использование «умных материалов» позволит автоматически конфигурировать помещения, в которых находится человек или группа, с учетом личностньтх особенностей и пслиологическии требований реш аемойв данной момент задачи (от расположения и цвета стен до формы коммуникаций с людыми за пределами комнаты). Особенно перслективньшии представляются прикладные разработ-

ки, позволяющие проектировать аржтектурные и дизайнерские решения на основе результатов не только социаљно-псикологическии, но и нейропсикологических исследований. С внедрением умнньх материалов существенно возрастут возможности влияния на поведение горожан посредством непрерывного перепроектирования их непосредственной жизненной среды. Поэтому возрастет востребованность дальнейших псгхологических иоледов аний восприя тия естественной среды и когнитивного дизайна. Очевидно, что в данной области пслдологи нуждаются в тесном сопрудничестве с представителями отделений физическипи наук, жимиии новвгх материалов, а также со специалистами в области урбанистлки.

По-виддмому, ключевой проблемой для социальной псидологии, связанной сразвитием новых техн ологий, является стимулирование граждан «умного города» к осознанному выбору. Для ответа на этот вызов необходимо совмещение ценностно-ориентированного дизайна программ и техническил устройств с гуманитарными технологиями поддержки рефлек тивности и выбора.

## Литература

1. Асмолоє А. Г, ІШехмер Е. Д., पерноризов А. М. Преад аптт ация $х$ неопределенности как стратегия навитацри развивающихся систем: маршруты зволацри // Вопросы паихат огим. 2017, № 4. С. 3-26.
2. Алегсанәров К.И., Сеарнак О. Е., Знаменская И.И., Колбенева М.Г., Арушюнова R.P., Крвйе А. К., Булава А. И. Регрессия как этап развития, М.: Иэд-во мИнститут психологии РАНю, 2017.
3. Емельянова Т.П., Вопидьва И. Е. Социально-психологичестй̆ механизм ментального освоения новыхх технологий // Психология человека как субвекта познания, общения и деятетьности / Отв. ред. В. В. Знаков, А. Л. Журавлев. М.: Институт поихологии РАН, 2018, С. 687-695,
4. Жураялев А. Л., Нестик Т. А. Психологические факторы негативного отношения х новым технологиям // Поихологическпй журнал. 2016. T. 37. № 6. C. 5-14.
5. Журделее А. Л., Нестик Т. А. Социаљно-пшхологичесая детерминация гот овности личности к исполь зованию ноеьх технологий // Психолотический журнал 2018. Т. 39. №5. С. 5-14
6. Журавлев А. Л., Хардаменкова Н. Е. Динамический подход к исстедованио пспики человека // Институт человека. Идея и реальность / Отв. ред. Г. Л. Велкина; ред.-сост. М. И. Фролова. М.: Ленанд/URSS, 2018. C. 280-290.
7. Лапур Б. Пересборка соџиального: введение в акторно-сетевуо теорぃо. М. : НИУ-ВШЭ, 2014.
8. Леоктвев Д.А., Овчинников Д Е. Ю., Рассказшв Е.И., Фам А. Х. Паихология еыбора. М.: Смытел, 2015.
9. Михеев E. A., Нест ик T.A. Дезинформация в социальных сетях: состояние и перспективы психологичеслих исстедованй̆ // Фундаментальные и приктадные исследования современной психологии: результаты и перспективы развития / Отв. ред. А. Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М.: Изд-во кИнститут психологии РАН., 2017. С. 2021-2030.
10. Нестик Т. А., 水равлев А. Л. Психология глобальных риеков. М. ИАд-во АИнститут психологии РАНю, 2018.
11. Несоик Т. A. Психологические аспекты корпоративного форсайте // Форсайт. 2018a. Т. 12. № 2. С. 78-90.
12. Нестик $T . A$. Конструирование коллемтивного образа будуйего в условиях неопределенности // Mobilis in mobili: личность в зпоху перемен/ Под ред. А. Г. Асмотов. М. : Изд. дом ЯСК, 20186. С.213-225,
13. Норман Д. Ди зайн вещей будущего. Mu: Stellta Press, 2006.
14. Носулекко В. Н. Воспринимаемое качество уак основа психофизического измерения событий естественной средо // Современняя психофизика. Под ред. В. А. Барабанщикова, М.: Институт поихологии РАН, 2009. C. 13-40.
15. Conдатьва Г., Рассказова Е, И., Неопик T.A. Цифравое поколение Росоии: копптетентность й безспасность. М.: Смысл, 2017.
16. Талер P., Сакомейн K. Nuіge. Архитекрура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье. М.: Манн, Иванов и Фер6ер, 2017.
17. Bögei P.M. Upham P. Role of psychology in sociotechnical transitions studies: Review in relation to comsumption and technology acceptance // Environmental Innovation and Societal Transitions. 2018. V.28. P. 122-136.
18. Borders $M$. The Social Singularity: How decentralization will allow us to transcend politics, create global prosperity, and avoid the robot apocalypse. Austin, TX: Social Evolution, 2018.
19. Derex M., Bomefon J. F., Boyd R., Mesoudi A. Caus al understanding is not necessary for the improvement of culturally evolving technology // Nature HumanB ehaviou. 2019. V. 3(5). P. 446-452. doi 10.1038/541562-019-0567-9
20. Engeier B. Towards prospective design//The DesignJoumal. 2017. V. 20 :sup 1, S4591-S4599. doi:10. 1080/14606925.2017.1352956
21. Etchelis J.P., Gage S., Rutherford A. D., Munafo M. R. Prospective Investigation of Video Game Use in Children and Subsequent Conduct Disorder and Depression Using Data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Chilldren// PloS one. 2016. V. 11, e0147732.10.1371/journal.pone.0147732.
22. Jackson J. C., Gelfand M., De S., Fox A. The loosening of American culture over 200 years is associated with a creativity-order tradeoff // Nature Human Behaviour. 2019. V.3. P. 244-250. dai:10.1038/s41562-018-0516-z
23. Manovich L. Software Takes Command. L.: Bloomsbury Academic, 2013.
24. Miller D., Costa E., Haymes N., McDonald T., Nicolescu R., Sinanan I., Spyer f., Venkatran an S., Wang X. How the World Changed Social Media. L.: University College Press, 2016.

# Мифы и мечты как основа развития науки* 

Г.Г. Малинецкий


#### Abstract

Анноташия: Рассматривается роть лифф а имечты в современном мире. Показывается, что главньы общим полем взаимодействия науги, культуры, мифа, релипии сегодня являет ся будущее. Миф иоораз будущего, с одной стороны, выступают как параметры порядка общественного сознания, определяющие вектор его развития и помогащщие принимать стратегические решения.

С другой стороныт, миф представляет собой сегодня *ценнуо информацион, являощуюбя основой идеологии и инструмент ом для самоорганизации на цивилизашионном уровне, Рассмотрены ваннейтие современные имифы будущегони маровые блокбастерыт, отражанщие связанные с ними проектьт 69 дщщег. С этих позицлй рассмотрен ньнешний кризис русской мечты, Подчеркнута связв между развиваемьм подходом, теорией гума-нитарно-технологической револоции и концепщией, выдвинутой академпком И. Т. Фроловьш и связанной с синтезом подходов науки, искусства М философип в исстедовании человека и проектирования будущего.

Ключевыт слова: миф, мечта, самоорганизация, проектирование будущего, синергетика, гуманитарно-технологическая револоция, архетипы, тдеология, блокбастерв, русская мечта, междисципиинарность, И. Т. Фролов, Институт человека, новьй̆ синтез.

Abstract: I gonsider the role of myth and dreams in the modem world and show that the future is the main common field of interaction betwreen science, culture, myth, religion. Myth and image of the future, on the one hand, act as parameters of the order of social consciousness, determining the vector of its development and helping to make strategic decisions.

On the other hand, the myth is today avaluable informations, which is the basis of ideology and a tool for self-organization at the civilizational level. I consider the most important modern amyths of the futurele and world blockbusters,


[^28]reflecting the related projects of the future, and the current crisis of the russian drearn. I emphasize the connection between the developed approach, the theary of the humanitarian-technological revolution and the concept put forward by Acadernician I. T. Frolov and associated with the synthesis of approaches of science, art and philosophy in the study of man and the design of the future,

Keywords: rayth, dreara, self-organization, design of the future, synergetics, humanitarian and technological revolution, ar chetypes, ideology, blockbusters, Russian dream, interdisciplinarity, I.T. Frolov, Institute of Man, new synthesis.

## Постановка проблемы

 ленного, по в з ойобдаспи, гакя думаю, предспо-

 тел самвым е ненк челевекаи, когда еся мощя научкоге знания обропиомея к человеку как своему глабкому рбзекоуу.
И.Т. Фролов

Наше время, вероятно, войдет в историю как эпожа выбора. Все чаще й естественники, и гуманитарии, и философы говорят, что нашп мир даходитея в точке бифуркации, в которой прежняя траектория потеряла устойиивость. Попытки далшше двигаться по ней грозят социальными и технологическими катастрофами, бошшими бедамд. Но именно в этой точке и появляются новые возможности, альтернативныте траектории развития.

Из теории самоорганизации или синергетики следует, чтов точке бифуркации малые воздействии, случайности, субьективные факторы, инициативы небольших групп или даже отдепнных людей могут приобрести важное или даже решающее значение. Они могут определить сценарий развития, который в даљнейшем изменить будет трудно или невозможно. Именно сейчас огромнуюо роль играет целеполагание, наши представления о желаемом будущем, о направлении двикения, о людях зав трашнего дня. Эти представления вьгходят за рамки рационального научного познания и оказьваются на том предметном поле, на котором находатся другие способы

познания и освоения реальности - искусство, релития, философия, Именно здесь, в точке бифуркациииеч мы и мифы могут увлечь вна чале группы эн тузиастов, а затем и вœ общество [1].

История XX в. подтверждает этот взгляд. По-видимому, ключевьмии, во многом определившими историю прош едшего столетия, были космический и атомньй проекты. Путь России в космос начался смечты, с учения русского космиста Николая Федорова. Этот мыслитель мечтал, что наука будущего будет аживлять всех ко-гда-пибо живших людей. Ведғ каждый человек - это вюеленная, и каждый за короткое время своейл жизни смог воплотить лишь ничтожную часть своих возможностей. Это меч та вдохновида учителя алгебры и физики К. Э. Циолковского, которьй задумался, где же будут жить эти люди. Он начал писать фантастические романыт, мечтать о космическид поездах, городах на орбите, мире завтраш него дня, а потом выводить формулы, доказыванщие принципиальную осуществимость этй удивитепьньби проектов.

В 1904 г. выданщийся популяризатор науки Я. И. Перелман издает книгу «Заниматепньणй космос», рассказывающую о полетах на Луну, Марс, Юпитер.

Наша цивилизация - мир России - обладает удивительной особенностью. В ней мечта, наука и культура оказываются удивителнн близки. Можно вспомнить пророческие строки Брюсова, Хлебникова, Маяковскаго...

В 1934-1936 гт издается 9-томная энциклопедия космическии полетов. В 1936 г. снимается филы «Космический рейс», рассказывающий о полете советскию людей на Луну в 1944 г. Появляются группьт энтузиастов, изучающии реактивное движение, одной из которьг руковоџит будущий главньй конструктор Сергей Павловим Королев, Страна живет будущим.

Итак, вначале приходят мечтатели, фантасты, визионеры, выдвит ают мечты, создают или развивают мифы. Потом появляются эн тузиасты, поверившие в эту мечту и прокладывают путь в будущее. Затем приходят профессионалы и делают сказку бьтью.

Мечта и миф принципиальны, они как Полярная звезда определяют путь в будущее. В Калуге есть замечательный музей космонавтики. Самая интересная часть экспозищиии посвящена мечтам, надеждам и проектам космической эры. Я поинтересовался, над какими новьшми экспозициями сейчас работают сотрудники музея. «Над стендами и материалами, посвящ енными катастрофам в истории отечественной космонавтики», - услышал а в огвет. Интерес нек прорыву в будущее, ак истории утрат и поражений...

Мечта и миф определяют смыслыт и цели，задают ориентиры， Институт прикладной математики им．М．В．Келдьша（ИПМ），в ко－ тором я имею честь работать，с начала космической эры является одним из ведущии в отечественной космической программе．Пер－ вого дирек тора ИПМ，академика М．В．Кеддыш а，называли»главным теоретиком космонавтики»［2］．Один из ветеранов Института рас－ сказьвал мне：«В 1950－х у нас не было материалов，двиғателей， топлива，методов расчета．Сейчас у нас есть все это，Но от косми－ ческих прорьвов мы гораздо дальше，чем тогда．У нас нет Мечтыя，

Сдача цивилизацией высокихцелей，такии как построение ком－ мунизма или покорение космоса，очень дорого ей обходится，－ она утрачивает инициативу и видение исторической перспекти－ вы．«Замечу，что успех экспедиции Армстронга дал американцам возможность беспрепятственно реализовать свою геокул⿱亠䒑⿱丆⿴囗⿴⿰丨丨⿱一一 стратегию победы в лдлодной войне＇，что дорогого стоит．Но даже чисто формально；этот грандиозньй и заслуженньй успех повысил капитализацию территории страны на многие трилионы долла－ ров и включил ее в очень узкий стисок＂бессмертных государств＂， окоторых будут помнить，пока существует человеческий разум»，－ пишет известный футуродог С．Б．Переслегин［3，с．566］．

Ни корпоративньте интересы，ни рациональные соображения， ни «экономическая делесообразноствн не могут заменить проект будущего．У СССР был историческйй щанс воплотить прекрасную мечту，и очень жапь，что он был упущен．Книту о космических про－ граммах новой Рослии ведущий специалист в этой области，акаде－ МИIK Э．М．ГалимОв，назвал «Двадцать лет бесплодных усилий»．

Поэтопу принццпиадвно важно，какой мифи какая мечта даст Шанс инадежду человечествув ХХІв．Академик И．Т．Фролов считал， что эта мечта будет связана с чеповеком，с дуговньим преображени－ ем и продлением на многие годы его активной творческой жизни． Ему было близка идея Горького о ооздании Института Человека－ центра комплексных междисциплинарньх исследований，о пути людей к бессмертию．

Эти идеи перекликаются с работами одного из создателей тео－ рии постиндустриального развития Д．Велла：«На протяжении боль－ шей части человеческой истории реальноствю бьла природа：ив по－ эзии，и в воображении люди пытались соотнести свое „я＂с окру－ жающим миром，Затем реальносмью стала менника，инструменты и предметы，сделанные человеком，однако получившие независи－ мое существование вне его „я g＇，$^{\text {в }}$ в овеществленном мпре．В на－ стоящее время реальность язляется в перяую очередь соуиальным

миром - не природньци, не вещ ественньмм, а исклюочително человеческим - воспринимаемым через отражение своего „я" в друтии лғддях.

Поэтому неизбежно, что постиндустриалнное общество ведет к появлению нового утопизма, как инженерного, так и псинологического. Человек может быть переделан или освобожден, его поведение - запрограммпровано, а сознание изменено. Ограничитепи прош лого исчезли вместе с концом эры природыив вщеॉ̆ [4, c. 663].

Эти предсказания œйчас сбываются, впрочем, неождданно дия болышинства людей, вовлеченныхх в происходящие грандиозныте перемены. На наших глазах разворачивается гуманитарно-мехнолозиеская резолючия [5]. Важнейшим конкурен тным преипуществом стран и цивилизаций становится возможность социально-технологической системы создать возможносди для долгой, активной, здоровой жизни, для развития и реализ ации творческого потенциала. Вместо традиционного показателя - валового внутреннего продукта (ВВП) экономисты, поикологи, попитики все чаще говорят о таком индикаторе, как валовое внутреннее счастье. Каждая третья научная работа сейчас выполняется в области медицины.

Начавшийся век, как и претвидел И. Т. Фролов, будет веком человека. Но какие мечты, мифы, надежды определят его? Между какими вариантами делается выбор в ньнншней точке бифуркации? Эти вопрасы мы и обсудим в данньх з аметках.

## Новая реальность в современном контексте

Пока народ безхрамотен, из всех искуссте өбкнейшшми для кас яєляются кино и зирк.
В.И. Ленин

Принципиалнно отличие нашего вида состоит в возможности самоорганизации на всех известньх нам масш табах. Человек может упорядочивать свой внутренний мир, быть членом семьи, гражданином государства, ощущать себя человеком мира. Что же позволяет нам отличать «своूर» от «чужлг»" в разном контексте?

Ответ дает динамическая теория информачии, построенная одним из основоположников синергетики Д. С. Чернавским, «Полем» или «клеем», обеспечивающим самоорганизацию, является уенная информачия [6]. В этой теории так назьвается информация, владение которой повышает шансы обладающего ею выжить. Э той

информацией может быть владение язьком. У человека в чужой стране владеющегоязыком, на котором там говорят, болшшеш ансов найти место под сопнцем в этом окружении. Такой информацией может быть востребованная специальность, знакомство с полезнымй технологиями и т. д. Ценной информацией может быть принадлежность к определенной конфессии. Каждая репития - миф, но не каждьй миф - репития. Более того, когда люди знают одни и те же мифы, то это своеобразный култтрный код.

Жизнь мифов очень интересна и детально исследована со многих точек зрения [7]. «Осколки» мифов сьтрали и продолжант итрать важную рол в развитии науки. Приведем нескопько очевидньбх примеров. Виблейский миф о смешении дзыков во многом предопределил появление междисциплинарных подходов, в частности, такии как «теория управления и связи в машине, организме и обществе» - кибернетики, и теории самоорганизации - синерzетики. Когда в науке стало слишком много направлений, родившидся на стыке разньхх дисципाши, появилось множество языков, которьыми владела все меньшая доля иоследователей. Эта грустная история строителей грандиозного сооружения заставила многих ученых размвылятв об обших концепциях, моделях, понятиях, методах, о лесе, вйдение которого не хочется утратить, исследул отдешные дереввя.

В древностимногие вепикие мифы, эпосы создавались и отш лифовывались трудами многих поколений. И, тем не менее, важную рогв в науке сыграли и «ав торские мифы», Миф Платона об узникад, прикованнвдх к стенкам пещеры так, чтобы они видели только тени пподей и препметов, проносимьг мимо нее, стал щестоматйнным в Иетории философии.
 но, дотел подчеркнуть ограниченность нашия органов чувств в познании идеальньт сущностей, несовершенным воплощением которъбк является наш мир. Но именно этот миф стал лейтмотивом развития всей прикладной математики XX в. В начале XX в., разрабатьвая аппарат математической фивики, Жак Адамар ввел понятие коррехтных задач. Последниии он назвал такие проблемы, решения которых существуют, епинственны и непрерывно з ависят от начальньх данных Он считал, что отдепил агнцев от козлищ, что следует решать лишь корректные задачи, выбросив на свалку остальные. Но проблема узников в пещере, желающих составить представление о мире по теням на стене, - типичная некорректная задача, ведь разные предметы могут отбрасывать одинаковые

тени. С той же проблемой сталкиваются астрофизики и космологи, желающие по доступному нам «мгновенному снимку» восстановить всю историю вселенной... Мир оказался полон некорректньгх задач. И платоновский миф многие ученые воспринимали как вызов. И это помогло им очень далеко продвинуться вперед...

С точки зрения познания, мифы играли две очень важные роли. Первая связана с построением своеобразньгх «вербальньх моделей», опирающихся на многовековой опыт. Есть конкретная конфигурация титанов, богов, героев, ии роли, отношения, конфшикты и их разрешение. И далее человек примеряет на œбя опну из этих «масок», отождествляя себя скем-то из мифических героев, и представляет сценарии дальнейшего развития событий:зСказка - пожь, да в ней намек - добрым молодцам урок».

Не стоит думать, что эта роль «изжита». В псинодогии, содиологии, в политике, в мировой литературе (где есть всего несколко деся тк ОВ принципиальноразличньг сюсжетов), в шахматах, в разработке операций спецстужб мы вновь и вновь обращаемся к этому «мифологическому» поджоду. Вначале стараемея свести нашу реальую ситуацию к схеме, а затем занимаемся «распознаванием образов», сопоставляя схему с известным сценарием, своеобразньтм «мифом». Да и «героев», "фигур», "ролей», с которьши мы можем себя отождествить, не так много.

В парологии это было осознано швейцарским философом и психоаналитиком Юнгом, разрабатывавщим теорию «коллек тивного бессознатетьного», под которой он понимал общую память всего человеческого рода, и архетииоя - общ ечеловеческих образов, составляющил основу колдекдивного бессознательного. Юнг писал: «.. у этии содержанийесть одна удивительная способность - ии мифологический жарактер... Они принадлежат человечеству в целом, поэтопу имеют каллективную природу. Воспопззовавшись выражением святого Августина, я назвал эти коллективные проформы архетинами. мАрхетип" означает tуре (отпечаток), определенное образование аржаического характера, содержащее как по форме, так и по смыслу, мифологические мотивы. В чистом виде последние присутствуют в сказках, мифах, легендах, фольклоре» [8, с. 1282].

Вторая роль обусловлена тем, что жизнь требует от каждого сформировать свою картину мира. В нынешней реальности существенная часть этой картины связана с тем, что дает образование, транслируя знания, полученные в резултате исоледований, Раньше эту картину во многом форпировали репигии, восполняя пробелы в знаниях элемен тами мифов, разработанньбх в них. Еще

раньше доминировало образное, аллегорическое, мифологическое сознание.

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) - вьдающийся философ Нового времени ставил перед собой задачу переосмытсления накопленньгх к тому времени знаний, отвергая магию, алимию, астрологию, схоластику. Он надеялся построить науиную философию, которая была бы очищена от ошибок предыдущих учений и могла бы дать конкретное знание вовсех областях. Вероятно, окажись он в нашем времени, его удивило бы, что до сии пор эту задачу решить не удалось, что «истины знания» и «истины веры» разделить оказалось гораздо труднее, чем думалось раньше.

Выдающийся специалист в области философиинауки, академик В. С. Степин разработал теорию глобалвнвох научннх ревалюччй, в тоде которьб меняется тиII научной рациональности. Qейчас, по его мнению, происжодит и в науке в целом, иво многил ее областях переход от неклассической к постнеклассическойнаучной рационалности. По его теории, постнеклассика красширяет поле рефпекслии над деятељностью, учитывает соотнесенность получаемьгх знаний об обьекте не тољкос особенностями средств и операций деятељности, но и с ее ценностно-целевыми структурами. В явном виде учитывается свдзь между внутринаучными и вненаучными социальными целами и ценностямия $[9$, с. 68] . И действительно, формируя научныт программы, ставя задачи перед наукой, мы должны решать, чтонаиболее важно и ин тересно для нас. И решать это приходитоя, оглядываясь на пройменньй цивилизацией путь, на представления о будущем, на смытыт иценности, живущие в обществе, и, в конечном счете, на мифы.

Традиционная мифология обвлсняла миф, давала ориентиры в социальной практиее, рассказывала осотворении мира и оегофинале или цели развития. Наука многое аотвоевала» у мифической вселенной. Космодогия дает впечатляющую картину того, ас чего все началось», Множество другии наук обвясняют происходящее в настоящее время. Фундаментальные исследования стремятся найти и объяснить неизвестные свойства Природы, Общества, Человека. Прикладные дисциплины стремятся воплотить полученные знания в теунологии.

Однаков настоящее время есть важнейшая офера, где соприкасаются наука, искусство, мифи идеология. Это ожидаемое, желаемое илинеизбежное будущее. Многие изобретения, которые описал «отец научной фантастики» Жюл Верн, вошли в нашу реальность. Анализ обложек популярного журнала «Техника - молодежи» за не-

сколько десятилетий показал, что «дерзкие», асумасш едшие», «захватывающие дул» в свое время проекты почти вю оказались реализованы, хотя и не так быстро, как предполагали авторы журнала, Нас будут ин тересовать не эти «изобретения будущего», а мир завтрашнего дня, та реальность, которая ждет наших потомков и которую мы сегодня можем изменить.

Один из фундаментальньхх вьводов теории самоорганизации состоит в том, что будущее неединственно. После каждой точки бифуркации перед нами открьваются новые возможности, которыте мыт можем принять или отвергнуть. Поэтому очень важно представить, между к акими алттернативами делается выбор.

И здесь следует сделать замечания об идеологиии методологии исследователей будущего. Много усилий было вложено философами в дискредитацию самой концепции идеолопии. Попурярная философская энциклопедия трактует ее как мпоня тие, посредством которого традиционно обозначается совокупность идей, мифов, преданий, политических лозунгов, программньгх документов партй̆, философских концепций, не являясь релипиозной по сути, идеология исходит из определенным образом „сконструированной" реальности, ориентирована на человеческие практические интересы и имеет целью манипулирование и управление людыми путем воздействия на ид сознание», В ней же приводится еысказывание Маркеа, считавшего, что «не в идеологии и пустынньгх гипотезах нуждается наша жизнь, а в том, чтобы мы могли жить, не зная смятенияя, однако создавшего одну из самьт масштабньгх ивлия тепнььх идеологй. Наконец, там же цитируется P. Барт, не различавший мифы иидеслогии. «Миф же - это язык, не желающий умирать; из смыслов, которьшии он питается, он извлекает ложное, деградированное бытие, искусство отсрочивает смерть смытстов и располагается в них совсеми удобствами, превращая ии в говоращие трупы [8, с. 387].

Однако современная наука заставляет переосмыслить это понятие. Пстория велах формированию все больших сообществ людей от племен к государствам, цивилизациям и ко всему человечеству, которое во многих отношениях уже представляет собой целостную систему. На каждом уровне такое объединение требует «поля» общих смыслов, ценностей, идеалов. Сначала эту функцию выполняли мифы и местные божества, затем авраамические ретитии и, наконец, идеологии. Конечно, роль этии «полей» меняется в зависимости от «исторического возраста» этноса и цивилизациии. Эту коэволюцино обществ иих ценной информациии (в смысле Д. С. Чер-

навского) детально проследили Тойнби, Бродель, Гумилев, Идеология выступает как важнейший инструмент самоорганивации и самоидентификации, социальньй регулятор. Говоря языком синергетики, идеология представляет собой параметр поряәка бољшии социально-экон омическид систем.

Цивилизации, этносы живут в истории, в «долгом времени». При этом очень важна преемственность поколений, чтобы в решение задач, поставленньтх одним поколением, могли вклпочиться следующие. Поэтому идеология, понимаемая қак дальний прогноз, как образ будущего, в которое хотелось бы прийти (иои настоящего, которое хочется удержать ипродлить на возможно более долгий срок) здесь просто необходим,

Наконец, руководитепи, да ивсе общество сталкивается с необходимостью предвидеть ход различных процессов с разными характерными временами - от несколькди часов до веков. Например, сейчас для того, чтобы принииать далыновидные, өффективные, научно обоснованные решения в области националной безопасности, освоения территории, развития промьшленности, демографии и ряде других областей, нужно представить будущее и свой путь в нем хотя бы на 30 дет вперед [10]. Говоря лзыком математики нужно прогнозировать змедленные переменные» или на языке мировой динампки - выделять мегатренды... Как показал ряд серьезных работ, посвящ енньхиисследованию будущего, такойподдод представляется фдержатепньы, конструктивным и очень полезHbim [11].

Можно ли построить целиком «научную идеологию», отвлекаясь от мифов, ценностей, интересов? Судя повсему, нет. Здесь есть простой математический аргумент. Все работающие с прогнозом знают, что есть две процедуры, связанные с анализом траекторий развивающиися систем - интерполяция и экстраполяция. При интерполяции нам известно положение системы в начале и в конце и следует, по возпожности точно, восстановить то, что былов середине. Это «xорюш ая» корректная по Адамару задача, для реш ения которой есть масса прекрасных, классических методов.

В задачах экстраполяции по известной предьцущей траектории надо предсказать динамику процессов в будущем. Это задача, как и та, которую решали узники пещеры в платоновском мифе, корректной не является. Здесь неболшие неточности в определении состояния системы сейчас, могут привестик большим ошибкам прогноза. Как действуют математики. Они используют «априорную информациюо, привлекаемую на основе анализа пожожии систем,

из друтия теорий, описывающид объект, оценки точности имеющейся информациии и т. д.

Прогноз является гораздо более сложной междисципинарной задачей. Сплошь и рядом, чтобы добиться успехов в одной области, нужны усилия в другии, порой достаточно далекик от нее. И здесь приходится привлекать исторические аналогиии, представления о природе, обществе, человеке, для которых пока нет прочного научного фундамента, опыт развития куль туры - те сущности, которые многие ортодоксальные ученые отнооя т м мифам.

Вудущее, вероятно, будет очень существенно отличаться от прогноз Ов, и на предстоящем пути нас могут ждать нежжиданности, «черные лебеди», окоторых мы сегодня неподозреваем. Тем не менее, допгосрочньй прогноз и основанная на нем идеология, на основе которой принимаются стратегические решения, помагает избегать одних препятствий, успешно преодолевать другие и не терять из виду главных задач. История новой Россиии и многих другик стран показьвает, что без такого акомпаса» обойтисв трудно.

Вопрос методологии иоследований будущего не является простым и очевидньшм, Мы знаем множество примеров, где предвидение, не опирающееся на фундамент естественных и гуманитарньхх наук - от Николая Федорова до Станислава Лема и Олвина Тоффлера - оказывалось очень полезным, Ученвые обычно не хотат слиш ком далеко уходить от твердо установпенньгх фактов и конкретньгх областей, в которьгк они являются профессионалами и обсуждать далекое будущее. Исключения (а они есть) здесь лишь подтверждают общее правило. Как же быть?

Выданщщийся советскйй философ, академик И. Т. Фролов прелпринял попытку построить образ будущего, опираясь на ведущих ученых Академии наук в ходеподготовки ипроведения Всесоюзнькх совещанйй по философии и социальньм проблемам науки и текники. Последнее из таких совещанй̆ бьло проведено в 1987 г. Многие оценкии суждения, высказанные на этом форуме без преувеличения сегодня можно назвать пророческимия [12]. Врезолюциия этого совещ ания рекомендовалось проводить подобные совещ ания не реже, чем раз в два года. Однако, к ожалению, это совещание оказалось последнитм, несмотря на то, что страна в этовремя стояла на пороге кардинальных перемен.

Проектирование будущ его требует не тоाько усилий исстедователей, но и активного участия элиты, готовности опираться на сделанные прогнозы и поддерживать перспективные проекты. В ходе

многочисленных реформ научной отрасли и системы управления ею за прошедшие годы ситуация не изменилась...

По мысли И. Т. Фролова, вцен тре междисциплинарного объединения ученьгх, заглядывающигх в будущ ее, должна была быть философия. Этоне удалось, на мойвзгляд, по двум причинам. В конце XX и начале XXI вв., в эпоху постмодерна, творчество многих выдающихся философов сдвинулось от науки х искуоству, от осмвтсления целого к анализу частей и гиперболизации деталей. Философам становится труднее найти общий язык в своем рообществе, чем ученым, и влияние их трудов на общество падает. Эту тенденцию иллюстрирует широко обсуждаемый œйчас фитософский манифест Московской ан тропологической школы, опубликөванной Ф. Гиренком [13]. Стоит привести несколько его фрагмен тов: «Сегодня многие думают, что наука - это мера мыщления. Мы думаем иначе. Наука - не мера мышления, а его противник. Мыстят парадоксами, многозначнымии образами. Наука стремится к однозначности. Философи усложняет, наука упрощает. Э то и определяет горив онт ее существования. Ученьй сегодня, как правило, - реакционер. Есть только одна мера мышления - философияя. Но философия - это не наука...

Философия перестала быть любовью к мудрости. В философии мы видим созна тепное сумасшествие Почему сумасшествие? Потому что быть сумасше едшим - это едииственный способ в эпоху числовьшт измерений не быть алाоритиом...

Число - это язык науки и технологй. Мы не технологические детерминисты. Мыт не хотим подчиняться гибепной судббе современной науки и технопогй. Наше мышление уже само по себе должно перестать быть техническим, чтобы не подпасть под власть наукии техники, потому что мы поэты, писатепи. Наш язык ищет не чиста, а метафору. Мы любим парадокс, а не истину. Мы ищем абсурд, а не истину. Мы не из тех, кто жочет вернуться назад к Аристотепюю. Как видим, пропасть между двумя културами -естественно-научной и гуманитарной - о которой писал британский физик и писатељь Чарльз Сноу углубляется. Он видел в этой тенденции большую опасность для всего человечества - ведь ести разные части науки и культуры непримиримо конфликтуют друт с другом, то как на них можно опираться?

Вернемся к «вечньтм» кан товским вопросам: «Чтоя могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?я Ответы именно на эти вопросы, определяющие мировоззрение, в том числе и в части, касающейся будущего, общество ждет от иоследователей.

И œггодня для ответа на нид нужен не анализ (дословно, разложение, расчленение), а синтез. Именно задачу синтеза и ставят перед собой междисциплинарные подходы. Одним из наиболее удачньгх и активно развивающиися стала теория самоорганизачии или синерzетика. Сегодня она представляет собой область исследований, лежащую на пересечении офер предметного знания, математического модешрования и фиософской рефтексиии. По мысти академика В.С. Степина, именно синергетика станет ядром формирующ ейся научной картины мира [14]. Именно с точки зрения синергетики мы и посмотрим на мифы, касающиеся будущего.

Исследования в области глобалной эколюгили, опирающиеся на представления синергетики и развернутые во. многом бтагодаря деятељности выдающ егося просветителя России С. П. Капицы показьвают, чтоисторическое время сокращается, сжимается, Ести раньше мифы, ренитии, социальные общности могли формлроваться веками, то сейчас эти же процессы могут занимать десятилетия.

В физике есть поня тие «пробного заряда», внося который в поле и измеряя действующую на него сллу, судят о жарактеристиках поля. Роль такого заряда в современном обществе играет информационньгй поток. Анализ отк ликов на разные новости, книги, фиाьмыт, конкурсыт показывает, с чем резонирует состояние общества и каково оносамо.

Чтобы какой-нибудь миф будущего сыграл свою роль, он должен довольно быстро стать, по крайней мере, известен милиардам людей. Иначе его просто вытеснят конкурирующие типы «ценной информации, Поэтому особуюроль в этом œгодня играют блокбастеры, предлагаюшие свои мифы будущего. При этом важно, чтобы представляемый мифбыл достаточно детально продуман и не только наводил на размвш ления, но и вызывал эмоциональньй отклик, стан овился поводом для обсуждения в обществе. Посмотрим на знаковые фильмы последних лет именно с этой, междисцпплинарной точкии зрения.

## Альтернативы будущего

Знаковым фильмом, предлагающим свой вариант будущего, стала серия книт Джоан Роулинг о Гарри Поттере и снятые по ним фильмы, Самьй болш ой гонорар в истории литературы, превышающий 1 млрд долл., говорит об огромной популярности произведения.

Обратим внимание на главные черты этого мира. В нем представлено жесткое кастовое общество, в котором возможности и способности всемогущид магов не сравнимы с теми, что есть у простых смертных (маглов). Имеет место жесткая орденская структура, Высшего образования нет и средняя школа в Хогвартœ готовит владеющид всем необходимыт арюналом магов. Это застьвший миир Средневековья. Здесь не создается новое, а волшебники прошлого оказьваются гораздо силннее нынешнии Главньй монфоикт всей серии книт состоит в том, чтобы артефакты, созданные предыдущим покотением (бузинная палочка, плащ-невидимка и другие) оказались в руках у кхороших парней» - Гарри Поттера и его друзей, а не упложих - Волан де Морта илпожира телей смиерти», Миры магов и маглов существуют независимо иничего нового и значимюго в обоих этих мирах не происжодих И в счастивом жонце Гарри и его друзья сами становятся тиновниками миниєтерства магиии и отправляют своид детей в ту же школу, где учились сами. Вечное настоящее, Здесь представлена попытка сохранить в неивменном виде магический мир, устраняя по ходу дела возникающие неприятности.

В основе этого мифа представления о магах, об иньг, тех, кто обладает врожденньиии сверхспособностями, которые можно развить. После книт Фридрика Ницше эта идея многократно обьшрывалась и в искусстве, и в науке. Говоря словами Заратустры: «Человек - это канат, на тянутьд̆ между животным и сверхчеловеком, - канат над пропастью... В человеке важно то, что он мост, а нецель: в человеке можно любить тольк то, что он переход и гибељь» $[15$, c. 8$]$.

B «Гарри Поттере» иные живут своей жизнью рядом с простыми смертньшии, прикладывая усилия, чтобы ик не замечали. У Струтацкиих в повести аВолны гасят ветер» иные - пюдены (от Ноmo Ludens - человек итрающий или вариант от «нелюдь") уходят в космос, поскольку на Земле им уже «стало неин тересно». Но все может быть и иначе. Автор бестселлера Homo Deus (Человек-Бог) так же, как Рэй Курцвейл, предрекает появление «усовершенствованных людей», киборгов: «Людине будут противостоя ть машинам. Они солюются в единое целое. Обращение человека с животными дает достаточное представление о том, как в будущем усовершенствованные люди будут поступать со всеми остальньшми... История началась, когда людди придумали богов и закончится, когда людди станут богами» [16, с. 498]. Нищше рассуждал подобным образом.

Еще один важный миф исходит из идеи «вечного повторения», В соответствии с ним не происодит ничего нового и пишь меняются декорации и костюмы, в которых «хорошие парни» противостоят «пложим». Так построен мир американского режисœра Джорджа Лукаса и снятая о нем сага «Звездные войны». Демократическая республика, противостоящ ая экспансии зловещей империи на космических просторах. Первоначально фильмы этой саги, напоминающие симвопику времен холодной войны, предназначались для подростков. Однако его аудитория оказалась намного более широкой, включая и элиты ряда стран. Судя по ряду мемуаров, этот фильм оказал болышое влияние на советское руководство, многократно преувеличивая на том этапе развития телнологий опасность вьвода оружия в космос (например, для создания боевой орбитальной станции требуется лазер в 1000 раз более мощньй, чем имелся тогда). Вероятно, и администрация Р. Рейана, жетая втянуть СССР в разорительную гонку космическии вооружений и вьцвитая программу стратегической оборонной инициативы (СОИ), также связывала их с образами «Ввездныл войнв. И этот бпеф в болшой степени удался, значитељные средства быливложены в тупиковые направления.

Сейчас мы видим «второе издание» всего этого «космического мифа». Доклад поддержанньй Римским клубом и приуроченньйи к его 50 -тилетин, конста тирует, что у капитализма нет перспективы [17]. Поятому часть американской элиты стремится аостановить историюь, - ползуясь тежнологическим превосходством, свойМи экономическими и военными возможностями, еще раз «повторить ХХ в.». Тоесть, обеппечить гпобалное доминирование США в течение целого столетия, возможно, с двумя или тремя мировыми войнами. Влиятељный американский политолог, директор частной разведывательной компании STRATFOR Дж. Фридман облек миф «звездньтх войн» в форму геополитического прогноза: «США лишь набирают силу XXI столетие станет веком Америки... Есть много ответов, почему экономика США. так сильна, но самый простой из них - военная мощь этой страны». Предвидится, атретья миировая война, в которой США будут сражаться с коалищией стран Восточной Европы, Евразии, Дальнего Востока». При этом «новейшие технологии сосредоточатся на космоœ, гослодство в котором и обеспечит огромные военные преимущества, и позволит обрести важньй новьй источник энергии, что будет иметь серьезнейшие постедствия для окрүжающей среды» [18]. В резушттате действий администрации Д. Трампа США. уже выш ла из однии догово-

ров по ограничению ракетньгх и ядерных вооружений и планирует вьйти из других, стремясь сделать миф«звездньбх войн» реальностью XXI в.

Стоит обратить внимание еще на один миф, который может многое опредепить в текущем столетиии дорого обойтись человечеству.

Великий математик, физик, фиософ, языковед, дипломат XVII столетия Г. В. Лейбниц (1646-1716) высказал два суждения, оказавшихся пророческипи. Он опредепил задошо до появления неевклидовой геометрии математику как «науку о возможньх мираж». По мысти академика В. С. Степина это оне меньшим основанием можно отнести к философии, а академик A. A. Гусейнов считает, что она предлагает «сказки для взростьь»», Такой взгляд прочерчивает путь от этой оферы интеллек туалнной дея тепности к мифам...

Лейбнищ ивобрел механический калькуля тор, которьй мог умножать и дешить числа, и пришел у выводу что «считающим машинам» будет принадлежать огромная роль в будущем. Он полагал, что эти устройства будут настотько совершенны, всеведущие и беспристрастны, чтоим можно будет поручить судопроизводство. Машины будут судить тюдей. Технологические возможности XXI в. позволяют сделать этот миф реалнностью. На наших глазах влртуаљная реальность стремително теснит обычную - много часов ежедневно Миллиарды людей (интернет сейчас есть уполовины человечества) проводя т у экранов мониторов и со своими гаджетами в призрахном мпре суррогатов и Симулякров, меняя свою единственную настоящ ую жизнь на ее красивую имитацию. Происходит глобальньй культурньй слом - у человека исчезает личное пространство, а возмсжности манипулировать им стремитешно нарастают. Еще более опасно, что это путь вниз, к зловещему мифу, к воплощ ающ ейся антиутопии, все боњше людей воспринимают как желанную дель, светлое будущее.

Упомднавшийся известный футуролог Ю. Н. Харари настаивает, что мы вœго лишь алгоритмы, да еще установленные на несовершенной элемен тной базе, поэтому и управля ть нами должны компьютеры, в которых воплощены более совершенные алгоритмы: «Демократия и свободный рынок руинут, когда Google и Facebook будут знать нас лучше, чем знаем себя мыт сами; власть, полномочия и компетенции перейдут от живых людей к сетевым алгоритмам» [16, с. 458].

Сейчас, во время болшшой популярности искусственного ин теллекта (ИИ), проекта Интернета вещейи в перспективе Интернета Всего становится ясньни, насколько глубоким оказался фильм «Матрицац, снятый братьями Вачовски в 1999 г. В представленном там мире элиты, не умея справиться с реальными проблемами, погружают практически вœх людейй в коллективный, наркотический, поддерживаемьй̆ искусственньым интеллектом сон, в то время как их тела нажодятся в специалнных капсулах с питатежныы бульоном. Это тотальная тегнотронная имитация жизни.

Этой кните посвящено интересное фиософское исотедование Дж. Хороги, в котором этот миф эпоми НТР связьвается е пиифоогической традицией. Обратим внимание на несколько фрагментов этой работы [19]. По мысти автора кмифыт не столько рационально объясняют нашу жизнь, сколько эмоционально ее растолковьвают. Мифы созданы не для того, чтобы прояснить наши чувства по повфду того, что происжодит. Мифыт - это коллективные фантазии. Поэтому „Матрица", в которой жизнь расема тривается как коллективная фантазия, - это действительно мифическая история. Миф самого ченовечества, фантазия в фантазии, мифо мифе, метафора ради метафоры. В филыме переплетаются наука и релипия, при этом обе они оказываются всего пишь вз аимодополняющими друг друга формами мифологии: рациональной и ин туитивной, левым и правым полупарием головного мозга. Истина постигается не через одно или другое, а через правитьное расположение и сочетание обеих [19, с. 23,24]. Может быть, это и есть художественный образ постнеклассической рациональности...

Откуда берутся мифы эпожи НТР? «Возвышение техники над всеми человеческими деяниями, ее полное главенство и независимость - в XXI в. общ епризнанньй факт. Назовем это процессом авнешнения, имея в виду то мировюззрение, огласно которому все истинно ценное нахядится вненас... Как следствие, все внутренние, абстрактные или »дудовные" ценности вытесненыт на периферию и признаны несущ ественнымии...

Чары техники проникли так глубоко, что людди вновь поверили в модель рая на земле (хотя на этот раз убрали Бога-Отца со сцены). Невероятная мощь нашид машин была настольо опьяняющИй, что мыт снова поверили (как верил в своид утопиях Г. Дж. Уэлсс) в возможность совершить буквальновсе. Еслипланета разрушается, ничего страшного - мы просто переберемся на другую. Если общество захлестнут преступность и безумие - мы построим более крупные

и прочные тюрымы и найдем ответственный за это ген... Смерть не сможет угнетать людей, которые станут богами» [19, с. 29-31].

Но именно об этом говорит только что выш едшая книга Homo Deus, обещая блаженство, бессмертие и всемогущество!

Возможно, важнейшими сущностами в XXI в. станут Осознанность, Ответственность, способность к пониманию. «Ибо, как утверждает последний великий миф нашего времени (христианство), „Истина сделает вас свободныти""» [19, с. 27].

Фильм «Матрица» рассказывает о свободе, о том, что वинн человек (Нео) с немногими единомыш ленникапи может разрушить миф и иллюзиюо реальности, начать жить и дать осталнвтм шанс: «Как только Нео способен „прочесть коя", итра окончена илдя, как минимум, переходит на следующий уровень... Воспринимая мир таким, каков он есть, Нео превращает его из неприятеля в союозника, возможно даже в благодетеля. Мир - об́вект его воли: Нео формирует то, что считает нужньым. Эта сверовестественная кульминация делает „Матрицу" самыцм великим и самым популярным приключенческим фипымом, но просто мифом, а метамифом, мифом о внутреннем процессе, посредством которого создаются мифы и людди В „Матрице" мир представлен ках миф, а Человек как Мессия и Враг, как разрываюшийся на части между двумя противоположньтми сторонами своей сущноети» [19, с. 25].

Когда ребенок не может стравиться со своиии проблемами, он зовет на помощь взросљгк ити тех, кто может помочь. В кните всемирноизвестного ав тора детективов Дэна Брауна «Происхождение» ученьй создает новую релипию, опираясь на своего помощника компьютерную программу, воплощающую последние достижения искусственного интеплекта [20]. Эта программа оказьвается и преступником, которого всю книгу разыскивают детективы, и верным номощником, которьй̆ убивает и своего создателя и себя, ради новой веры, опирающ уюся на науку и теинологии. Ученьй - Эдмонд - составдяет мирру «Молитву к будущему»; «Да живут в согласиифилософия и технология. Да будет сила всегда сострадателной. И да двискет нами не страх, но любовь».

По мысли Эдмонда «Сегодня мы стали свидетелями кембрйиского взрьва техникия, По его мытсли, мы создали седьмое царство наряду с животными, растениями и остальными. Э то царство неживвх существ - Техниум. И в будущем мы станем сплавом биологии и технологии. Этот гибрид и решит все наши сегодняшние проблемы. Такой оптимистическлй взгляд представляется естествен-

ньтм - дети обычно считают, что для взрослых нет трудных задач, что они со вюм справятся, ести захотят...

Впрочем, возможности техники в целом, и вооружений в частности, не стоит преувепичивать. Ведь, в конечном счете, воюет не техника, а людди. И ограничения современных технологий дают надежду, а иногда могут оказаться благом. Эту мысль Дж, Кэмерон приводит в фильме «Аватар», получившем мировое признание. Его сюжкет очень прост - «горошие американские парни» прибьвают на планету Пандора, чтобы отнять у ее обитатетей невосполнимыте природные богатства (как это часто бывало в историии). Человек живет в рациональном, эмоциональном и ин туитивном пространствах. У голубьгх четырехметровых гигантов с Пандоры нет телники. Но они ощущают чужую боль как собственную и находятся в гармонии со своей планетой Эrо и позволяет им вместе с земньшми учеными отправить непрошенных гостей восвояси.

Наступившее столетие, как предвидел И. Т. Фролов, Н. Н. Моисеев, другие мыстители, судя по нынешним тенденциям, будут веком человека. Последние три века большие укпеци бьли доститнутыт в освоении рационалного пространства, мы очень мало знаем об эмоциональной вселенной и понти ничего об иНтуитивном измерении нашей цивилизации. Но, видимо, именно интуицией и эмоциями, с которьшии непосредственно связаны мифы, будет определяться наш путь в XXI в. с его огромными рискамии и болшимй надеждамл.

## Миф - Мечта - Идеология


 отбора. Если мв хотим покатв, чпо ждет насв будудцем, то не должнн огранитиеаться өзломом геномов и обработкой огромных массив рє дакных. Мы должннь бубем расиифррвать мифы, которыге придакт смысл этому миру.
Ю. Н. Харари

По сценарию американского политолога С. Хантингтона XXI в. станет эпохой беспощадной схватки цивилизаций за тающие ресурсы [21]. В основе этид цивилизаций лежат разные смыылы, ценности, мифы, образы будущего, поэтому компромисс между нииии невозможен. Однако, судя по нынешнии тенденциям и оценкам,

мир XXI в. будет иным. Соперничество и сотрудничество на авансцене истории будет определя ть еще более крупные социально-экономические структуры, «сверхцивилизациш», объединяющие более 400 млн человек и имеющие валовой внутренний продукт, превышающий 20 трлн долл. Но и объединение в подобные структуры, и соперничество между ними требует и мечты, и мифа, и образа будущего, которые люди готовы утверждать и отстаивать.

Что же несет в этом диалоге Россия городу и миру? Этот вопрос неоднократно ставился и обсуждался на площадке Изборского клуба, объединившего ряд ведущих экспертов Россим под началом известного писателя и общественного деятеля А. А. Проханова.

Представляется важньшм подход, выдвинутый на одном из кругдьх столов этого клуба, Д. Егорченковым. Поего мысли, АПолитический мифкак форма общественного сознания - это способ восприятия, описания и объяснения политическии событидй при акценте на ид символическую основу. При этом все те политические мифы, которые исползуются сегодня, так или иначе восходят к более старым, и более архаичньм мифическим типам» [22, с,40].

Все аболшшие мифыь оказьваются глобалистскими, предлагающими путь в будущее не только одной стране или цивилизации, а всему человечеству Какие же мифы соперничают в мире? «"ММф об американской мечте" - это стартрек, Корабль, который летит в отдаленном космосе, и которьпй при этом странным образом называется „ІОСС Интерпрайс". Это мечта о будущем, в котором Америка - единственная реальность на планете Земля....

Есть другой миф - миф китайскй. Он предепно понятен это, с одной стороны, определенная ревизия всего, что происходлло с Китаем в прош пом, а с другой - четкий вектор в будущее, в пространство, общей судьбы" не тотько для Китая, нои для всего осталнного ченовечества» [21, с. 41].

При этом $71 \%$ американцев полагает, чтодля воплощ ения «американскоймечтыџ важна текущая политическая ситуация и то, что проискодит в мире. Для $70 \%$ китайской молодежи воплощ ение акитайской мечтыт» представляется очень важной цель.

Какова же ситуация с русской мечтой и насколько она важна для нашей молодежи? По данным Института социальньшх исследованй̆ и прогнюзов РУДН, сотрудники которого опрашивали студентов $1-5$ курса повсей стране, ситуация в России представляется весьма тревожной

Ребятам задавали вопрос об их жизненньхх ценностях. Служение Родине и совершенствование общества выбрало $3,8 \%$ опро-

шенных. Личную свободу и независимость - $26 \%$, жить в свое удовольствие $-23 \%$, духовную жизнь и веру в Бога, образование ипознание - около $10 \%$. Пока у наш ей молодежи нет общей цели, мечты, общего дела. Предыдущее поколение жило иначе...

Сейчас рвется «времен связующая нить», В нашем Отечестве продолжатся эпоха безвременья... Римский философСенека говорил, что для корабля, пункт назначения которого неизвестен, нет попутного ветра. Мечта, миф и образ будущего и авляются тем портом назначения, к которому должна двитаться цивилизация, Именно они и являются той «ценной информацией», вокруг которой происоодит самоорганизация на цивилизационн ом уровне.

Исследование, произведение, поступок оцениваются в рамке тех общих задач, которые решалисв в данную эпоху, or vロ контекста. Это особенно наглядно видно, коғда смолришь на идеи, планы и надежды исследователей недалекого прошлого. Это показьвают, к примеру, недавно переизданные материалы Четвертого Всесоюзного совещания по фипософским и социальньшы проблемам науки и техники [12]. Портом назначения, компа сом, проектом, реализацию которого в своих областях обсуждали вьданощиеся умы, было строитепьство коммунизма. Общий пдан можно было прочесть в любом учебнике научного каммунизма, который тогда преподавался в вузах Материалы недавних Фроповских чтений показьвают, что мы и сейчас прядолжаем эту традицию.

Но той рамки-то уже нет! И создание этой новой рамки для России и мира и является главной задачей для науки, философии, культурыв целом. Онодолжностать ядним из важнейших результаТов гуманитарно-тезнологинеской революоции, если мы не мыслим себя в будущем в качестве «алгоритмов», «киборгов» или «узлов глобатьной компьютерной сети» или «праздного класса».

Вероятно, академий И. Т. Фролов - один из немногид, тридцать лет назад задумывавшиися о новой междисциплинарной рамке. В пиєыме 10, В, Андропову он писал: «В постижении нравственного мира человека огромную рољь играют традщиии гуманистической култтуры человечества, литература и искусство в лучших своvx образцах. Необходимо, следоватепнно, взаимодействие и единство не только внутри комплекса специальньг наук о человеке, но и между ним и художественной сферой... Именно поэтому человекознание как единая комплексная наука видится в высшей степени достойным и гуманным делом, способом сохранить человека - во всяком стучае, этически и нравственно, в его становле-

нии, в его непреходящей неповторимости - как самую болшшую ценность» [23, с. 21].

Эти стова не были услшшаны. История показала, что на Вызов грядущего наша цивилизация не дала адекватного Ответа, своего мифа, мечты, образа будущего. Но сейчас нам представляется еще один шанс для этого.

Важно, чтобы он не быи упущен.

## Литература

1. Горизонты синергетики: Структуры, хаос, ренимыт собосхрением/ Под ред. Г. Г. Малинецкого. М.: Ленанд//LRSS, 2019. 464 с. (Синерметика: от прошлого к будущему Nㅛ 89).
2. М. В. Келдьш: ТЕорческий портрет повосполинаमиям современников. M.: Наука, 2002. 398 c.
3. Переслегин С. ВозЕращение к звездам: Фантастика и звопоция. М. : АСТ Mockвa, CII6: Terra Fantastica, 2010, 570 c (Philosophy)
4. Велл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опиыт социального прогнозирования. M.: Acad emia, 2004. CLXXX 788 с
5. Контуры цифровой реалнности: Гуманитарно-технологическая револоция и выбор будущего / Под ред. В. В. Иванова, Г. Г. Малинецкого, C. Н. Сиренцо. M.: ЛенаддЛURSS, 2018, 344c. (Вудущая Россия №28).
6. Чернавский Д, С. Синергетипка ии информащия: Динамическая теория информ щри. Изд. 5-е. М. Ленанд/URSS, 2017. 304 с. (Синергетика: ог прошлого к будущему $1 \mathrm{~N}=13$ ).
7. Фрэsер Дж. Дни Золотая ветвв: Исследование магиии и релитии. М.: Политиздат. 1980. 832 с. (Е-ка атеист, лит).).
8. Всемирнея знцистопедия: Философия. М.: АСТ. Мн.: Харвест. Cовременный литератор, 2001. 1312 с.
9. पеловек. Наука Цивилизация. К семоддесятилетьо академика B. С. Стетина, М.: Канон +, 2004. 816 c.
10. Малинецкий Г. .. Чтоб сказку сделать быдью...: Высокие технологии путь Росоии в будущее. М.: Ленанд/LRSS, 2019. 224 с. (Gинергетика: от прошлого к будущему. № 58; Будущая Россия. № 17)
11. Heйсбит Д. Мегагренды. М. : АСТ, Ермак, $2003,380 \mathrm{c}$. (Philosophy).
12. Философские и социальные проблемыт науки ит ехники. М. : ООО «СФКофись, 2018. 232 с.
13. Пиренок $\Phi$. Мыт - новые антропологи. Философский манифест Московской антропологической школы // ЗаЕтра. 2019. № 10 (1317), 5.
14. Спепин B. С. Теоретическое знание (структура, историческая зволоция). М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.
 Посдедние афоризмы. Минск: Харват, 2005. 1037 с. (Philosophy).
 498 c.
15. Weizsäker E. U., Wrikon an A. Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction on the Planet. - F Report to the Club of Rome. NY: Springer Nature, 2018, 220 p.
16. Фридман Д, Следующие 100 лет: прогноз собьтий XXI века, М.: Эксмо, 2010. 336 с. (Бибииотека Коммерсанть).
17. Хорсли д. Воин матрицыт: Как стать избранным: Информационный справочник. СП6. : Амфора, 2004, 344 с.
18. Браул Д. Происхандение. Москва: Издательство АСТ, 2018. 576 с. (Beличйшюй интеллектуальньй триллер).
 ACTi•, 2003. 603 c. (Philos ophy).
19. Мифология русской мечты. Круглй стал Изборского клуба // Изборскрй клу6. Русокие стратегии. 2019. № 1 (67), 38-47.
20. Институт человека: Идея и реальноств / Отв. ред. І. Л. Велкина; ред. сост. М. И. Фролова. М.: Ненанд/LRSS, 2018. 348 c.

## Bibliography

1. Gorizonty sinergetiki: Struktury, thaos, rezhimy s obostreniem/Ed. G. G. Malineckiy. Moscow: Lenand/URSS, 2019,
2. M. V. Keldysh: Tvorcheskij portuet po vospominanijam sovremennikov, Moscows: Nauks, 2002.
3. Peresiegin S. Vozvrashhenie k zvezdam: Fantastika i ehvoljucija. Moscow: AST; Saint Petersburg: Terra Fantastica, 2010.
4. Bell $D$. The coming of post-industrial society: $A$ venture in social for ecasting. New York: Basic Books, 1973.
5. Kontury cifrovoi real'nosti: Gumanitarno-tekhnologicheskaja revoljucija i vybor budushhego / Eds. V. V. Ivanov, G. G. Malinecliy, S. N. Sirenko. Moscow: Lenand/URSS, 2018.
6. Cheraquskiy D. S. Sinergetika i informacija: Dinamicheskaja teorija informacii. M.: Lenand/URSS, 2017.
7. Frazer f. G. The golden bough: A study in magic and religion. Oxford Univer sity Press, 2009.
8. Vsemirnaja ehnciklopedija: Filosofija. Moscow: AST, 2001.
9. Chelovek. Nauka. Civilizacija. K semidesjatiletiju akaderaika V. S. Stepina. Moscow: Kanon+, 2004.
10. Malineckijy G. G. Chtob skazku sdelat' byl'ju...: Vysokie tekhnologii - put' Rossii v budushhee. Moscow: Lenand/URSS, 2019.
11. Naisbitt /. Megatrends: Ten new directions transforming our lives. Warner Books, 1982.
12. Filosofskie i social 'nye problemy nauld i tekhnild. Mos cow: SFK-cfis, 2018.
13. Grenok F. My - novye antropologi. Filosof skij manifest Moskovskoj antr opologicheskoj shkoly // Zavtra. 2019. № 10 (1317), 5.
14. Styopin V. S. Teoreticheskoe znanie (struktura, istoricheskaja ehvoljucia), Moscow: Progress-Tradicija, 2000.
15. Niezsche F. This spoke Zarathustra: A book for all and none. Barnes and Noble Books, 2005.
16. Harari Y.N. Homo deus: A brief history of tom orr ow. Harvill Secker, 2015.
17. Weizsäker E.U., Wijpman A, Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction on the Planet. - F Report to the Club of Rome. NY: Springer Nature, 2018, 220 p .
18. Friedman $G$. The next 100 years: A forecast for the 21st century. Doubled ay, 2009.
19. Horsiey f. Matrix warrior: Being the one. St. Martin's Griffin, 2003.
20. Brown D. Origin. Doubleday, 2017.
21. Huntington S.P. Clash of civilizations. Siman \& Schuster, 1996.
22. Mifologija russkoj mechty. Kruglyj stol Izborskogo lduba // Izborskij klub. Russkie strategii. 2019, 1 (67), 38-47.
23. Institut cheloveka: Ideja i real'host' / Eds. G. L. Belkina; M. I. Frolova, Moscow: Lenand/URSS, 2018.

# Структурообразование посредством социального отражения: 

 мифы и реальностьП. Плат, Э.-К.Хасс

Аннотащяя: Профессора П. И. Плат и З.-К, Хасс (ФРГ) рассмотрели в своем докладе вопрос о структурном образовании моифов. К мифам надо относиться как элементу реальности, считакст они, поскольку мифыт могут стужить нам как ин струмент изменения мира и самих себя. В особенности зто важно, когда мы исстедуем холлективные действия лодей. в отношении которых мияфы выполняот фуннцрио ритмизацрии и оргенизации действий. Миф становитст знаковым посредником между задачей на вынивание йпедметным дей ствием, и потому сам становится инструментом выПиивания, Специфическая задауа мифа: регулировать комомуникацио между подьми. Немецрие ученые рассмотрели виды современных мифов политические ммфы, мифы-притязания науки. В качестве вьвода авторы формулируот парадокс: мифыт эпохи промвышленной револоции, которые основаны на исполь зовании квантора всеобщности, исклочаот тенерирование новых знаний; мифы с ограниченной технической или религиозной применимостью - утрачиваст причастность к науке.

Ключевьте слова: мифы, структурная антропология, коммунпкация, современная лиифолотия.

Abstract: Professors P. Plath and E.-K. Hass (Germany) consider in their report the question of the structural formation of myths. Myths should be treated as an element of reality because myths can serve us as a tool for changing the world and ourselves. This is especially important when we examine the collective actions of people in respect of whom myths perform the function of rhythrmization and organization of actions. Myth becomes a symbolic mediator betwreen the task of survival and the objective action, and therefore he becomes a tool of survival. The specific task of the myth is to regulate communication betwreen people. German scientists consider the types of modernmyths: political myths, myths-the claims of science. As a conclusion, the authors formulate
a paradox:myths of the industrial revolution era, which are based on the use of the universal quantifier, exclude the generation of new knowledge; myths with limited technical or religious applicability - lose their involvernent in science.

Keywords: myths, structural anthropology, communication, modemmythology.


Тема Фроловскии чтений этогогода: «Мифыт и реальность в эпоху научно-технической революции» - имплицитно предполагает, что мифы и реапьность находатся в оппозициии другк другу. Новерно ли это описьвает их взаимоотн оыf ения?

Миф, подобно ооответствующему немецкому понятию «Мӓгs, это большая, важная история, которая доднна быть рассказана. При этом она необязательно должна быть связана с понятием истины. Как ив свое время Якоб Гримм, мы раз личаем схазание, характерное для данной местности, и горазде более общий, не связанньй с определенной местностью миф, или сказку.

И в «Немецкой миффлогим Якоба Гримма, и в труде «Греческая мифология Роберта фон Ранке-Гравеса, мифы представляют собой рассказы, по бопышей части тесно связанные с релитиозными идеями своего времени, на которых они основаны. Мифы описывают значџмые социальные процессы, чей абстрактньй характер находит свое выражение в божественной сверхсущности. Но поскольку они дожжны былия быть доступны для понимания людей своего времени, процессьд, происжодившие в абстрактном мире богов, вновь преобразовывались в повседневньй мпр людей той эпо-犭и, в котором боги действовали, как реальные люди. Тем самыы речь идет о двойном отражении - отражении процессов, происжодивших в человеческом обществе, в мире богов и икл обратном отражении в человеческом обществе.

Разве не так же обстоит дело, когда мы говорим о реальности?
В данном стучае это действия - такие как труд, эксперименты и результаты обоид, - о которьх мы размьшляем, от этих действий абстрагируясь. Мы устанавливаем правила, которьшм следуем, или даже законы, которые мы, прежде всего в области естественньгх наук, часто формулируем математически, исключительно абстрактным образом. И правила, и законы, вновь преобраз ованные в повседневные понятия, затем служат нам в качестве руководства к действию. Если нам удается это преобразование, мы говорим, что

что-то поняли. При этом мы различаем ментальную абстракцию наши мысли - и то, от чего мы абстрагировались, а именно объект абстракции - наши действия, эксперименты, иньшии словами материальный мир.

Чтобыне быть неправильно понятыми, на данном этапемы полагаем важньым подчеркнуть, что мы, конечно же, исходим из того, что мир существует независимо от нашего сознания, но наши образы этого мира и наши мысли о нем зависят от того, как мыт взаимодействуем с ним и друг с другом. Образы и мысти - это момент нашей реальности! В этом смысле наши мысли являются отображением мира; при этом в нас возникает структура - наши мысли, в форме биологически-химичесии. процессов. Мы можем выразить эти мысли, записать их - прежде всего, мы можем действовать на основе наших мыслей и тем самым изменя ть наш лир. В то же время данная дея телнность сама по себе является отображением - үже нашик мыслей - в мире, или бытии, которое тем самым становится нашей реальностью.

Короче говоря, мы сами создаем собственную реалность, размыш ляя над своими действиями, и эти мысли становятся составляющей наших будущ их дейєтвทй. Подобные именщие место в наш ей действителности процесыы иввестны как отражение и обратное отражение, и әто непрекращ ающทйся, даже бесконечньй процесс. И каковытже следствия этого?

Чтобы понять этот бесконечно повторяющийся процес, рассмотрим простой экстеримент с телевив ором и видеокамерой в качестве модели данного процеоса. Для начала, например, запишем На видеокамеру горящую свечу и воспроизведем эту короткую сцену на экране телевивора. А. теперь направим камеру на телеэкран и затишем разытрьвающуюся там сцену, затем передадим записанное телевизионное изображение посредством видеокамеры обратно на телезкран и так далее. Впопне очевидно, что этот бесконечно воспроизводимьй студийньй̆ эксперимент очень похож на рассмотренную нами ранее систему.

Будем ли мы вечно видеть горящую свечу - возможно, слегка искаженную? Ответ: определенно, нет. Так что же мы видим? Образ изменяется, и через какое-то время он не имеет ничего общего, вообще ничего общего с первоначальньм изображением горящей свечи. Так достаточно наглядно можно продемонстрировать явление зобратной связи» между изображениями, в данном стучае передаваемыми с помощью видеокамеры.

a)

6)

Рис. 1. Различные шаблоны, результаты оптической обратной свлзи. a) Шаблон обратной свази: вцдер. (c) Jim Crutchfield \& Physica. URL: web.archive.org; б) формирование обратной свззи:видео, о Dan Mahoney. URL: web.archive.org

Явления обратной связи в оптике - а именно о них пойдет речь - с большим интересом обсуждалась в области искусства и телевизионного производства в 1970-х тодах. Новым стимулом для развития исследований в данной сфере послужило появление в 80 -х годах прошлого столешия видеооборудования и идеи фракталов. Теперь телевизионная, а также видеотехника основывались на линейном представлении изображения, так что значимым моментом обратной связи стал угол между таковым у устройства воспроизведения (телевизора) и у записывающего устройства (видеокамеры). В зависимости от выбранного угла можно было наблюдать различные шаблоны, в частности фракталы, которые со временем менялись (см. рис. 1). Как правило, формирование шаблона не приводит к появлению устойчивьх образцов.

Наконец, стало возможным математически описать и посредством моделирования понять появление шаблонов (фракталов). На рис. 2 показаны примеры шаблонов, которые возникают в процессе моделиров ания обратной связи в области видео из исходного изображения с черно-белым шахматным рисунком после нескольких этапов обратной связи.

Появившиеся в начале XXI в. пиксельнье технологии в области записи и воспроизведения видео впервые позволили получить стабильные фрактальные шаблоны и подвести под рассматриваемые процессы экспериментальную математическую базу. Нз пик-


Рис. 2. Развитие шаблона в процессе моделирования обратной связи. d) Исходное изображение с черно-белым шахматным рисунком; б) шаблон после пяти этапов обратной связи; в) шаблон после 50 этапов обратной связи; с) шаблон после 100 этапов обратной связи

сельных шаблонов, например, образоғывалась стабильная спираль с фрактальной структурой. Посредством выбора определенньшх экспериментальных параметров стало возможным получать и друтие стабильные фрактальнье структуры.

## Конструирование нашей реальности и мифы

Однако все эти самоорганизующиеся шаблоны не имели практически ничего общего с исходными изображениями! Они отличались друг от друта как небо от земли! Но какое отношение все это имеет к социальным системам и понятиям реальности и мифа?

Вообще говоря, фактором, определяющим человеческие социальные системы, является труд. Вне зав исимости от структуры человеческого общества в прошлом или в настоящее время, характер труда, т. е. то, как люди взаимодействуют со своей средой, мы можем считать своего рода «исходным изображением», который мы мыслили или мыслим. Труд - это не только индивидуальная

деятешность отделного человека, но в то же время и не только коллективное поведение, направленное на достижение общей цели, в смысле синхронного стука молотков. Как индивидуальная, так и совместная деятелность становится трудом пишь посредств ом комМуникации, иными словами, когда в сообществе участников процесса формируется фиктивньй образ данной деятельности. Предпосылкой этого является мышление индивида, а также язьк в какой бы то ни было форме. Следоватегнн, под трудоммы понимаем такого рода деятельность вкупе с процессом ее отображения посредством мышления и языка, т. е. генерирования фиктивного процесса, проходящего в наших головах.

В своем эссе «Откуда мы родом» (журнал «Zeit», №39 за 2016 г. C. 18-27) научньй журналист Штефан Кляйн рассказьвает 6 том, как үже нескољько поколений семыи Лиқи иоследуют в Кении генеалогическое древо человечества. На берегу местного озера Туркана они нашли человеческие окаменелости, в частности останки «плоскопицего кенийского человека» (Kenyanthropus platyops), чей возраст может составля ть порядка 3,5млн лет. Соня Арман и Джейсон Льюис обнаружили в непосредственной близости от этих мест целую «мастерскую", принадлежавшую люддям, которые жипи з зесь 3,3 млн лет назад, что позв алидо Штефану Кляйну сделать следующий вывод:
«Чтобы изготовить такие инструменты, первобытным мастерам требовапось, прежде всего, „пространст венное воображение" (курCиB авторов), иначе они не смогли бы придать камням правильную форму. Еще им требова аисв инспиукуии, потому что никто не находит правипньй путь сам по обе. Видимо, первобытныте мастера были способны учитьсяя друг у друzа.

Исследования находок показали, что они не стужили ни оружием, ни ножами для разделки мяса. С ии помощью кололи орехи, разрезали клубни растений, доставали насекомьгх из стволов деревьев. Если »плосколщый человек" действительно создал эти инструменты, это объяснило бы, как первобытные люди, не имея сильньхх зубов, смогли утвердиться в своей среде: в то время как друтим гоминидам, таким как [живший в то же время. - Aвт.] парантроп Бойса („Щепкунчик"), было необходимо исполззовать зубы, кениантропы решали свои задачи с помощью инструменмов и интеллекта. Таким образом, на протяжение милионов лет сосуществовали два разньхх решения одной и той же проблемы - сила и разум. Так продопжалось, пока, наконец, интеллект не возобладал. В долосрочной перспек тиве существа, которые сделали ставку


Рис. 3. 400-тысячелетний неандертальский скребок из Саксонии-Анхальт. © MPI-EVA, Институт звопюционной антропологии общества Макса Планка

на ум, а не на силу, яказались в выигрыше» (Klein 2016: S. 25-26; cм. также: Leakey et al.; Harmand et al.).

Пример падеолитического инструмента, созданного около 400 тыс. лет назад, показан на рис. 3.

То, что Штефан Кляйн описывает как пространственное воображение и инструкции дя взаимного обучения, является хорошим примером того, что мы именуем фиктивным процессом.

Подобный фикивный процесс служит руководством к действию и, следовательно, трансформирует нашу среду обитания, а также как таковой труд. Этот непрерывный рабочий процесс может возобновляться «бесконечнож; тем самым он изменяет окружающую среду, а также порождает все новые и новые фиктивные процессы в качестве собственных отображений и, таким образом, постоянно изменяется сам. Он создает нашу реальность! Достаточно показательными и широко известными примерами этого служат процессы, происходящие в области науки и техники. Наш столь сильно изменившийся мир - а именно наша реальность, - естественно, оказывает существенное влияние на наши последующие мысли и наше взаимодействие как с ним самим, так и с людьми в рамках социальной структуры, к которой мы принаплежим.

В основе этих непрекращ ающиися, бесконечньгх процессов лежит хорошо известная из синергетики круговая причинность (циклическая причинность), В прошлом, когда значимость круговой причинности еще не была признана, было сломано немало копийй по поводу того, догжна ли пальма первенства принадлежать обьективной или субьективной реальности - иначе говоря, мьшлению. Конечно же, основой как объективного процесса, так и фигтивного процесса - мвш ления или коммуникации - всегда является материальный процес; мы должны признать наличие собственной объективной реальностив обоих случаях - подобно тому, как объективная реальность стоит иза изображением на экране телевизора (компьютера), и за записьюна камеру, иза процессами взаим одействия между данньшии устройствами.

Мышление основано на материатным процессе, который нам известен как мозговая активность. Однако каждый процеес может быть представлен в виде структуры, которую мы способны концептуапизировать. Конструирование и изменение данньох структур это фиктивньй проуесс, т. е. мьшнение.

Спомощью речи, художественньх поиотен, скульптур и письма люди, как известно, могут выразить себя, в частности, в рамках ма териальной системы симв олов собственного мьшления, и создать «реальную картину» фик пиного процесса, преобразуя егов доступную для œбя форму, - понятия. Эти понятия, исходящие от того или иного индивида и в результате становящиеся для него чужимй, могут затем быть зановопоститнуты другими люодьми. Посред-
 до отношению K индивиду, данные поня тия становятся новой человеческой реальностью.

И речь здеєь не только об инструмен тах, их производстве и исполззовании. То же может происжодить и при создании предметов искусотва, такии как амулеты, украшения, одежда, прически, рисунки, роспись по тепу, резьба, скульптуры, а также музька, песни, танцы, не говоря уже о языке и, соответственно, итре слов, рифмах, стиках. Вœ это служит целям человеческой коммуникации, По нашему мнению, искусство - это не то, что человек делает, но что ему не требуется для выживания как такового - как подчас полагают. Искусство - это особая форма комамуникациии, развивавш аяся наряду с производством и использованием инструмен тов и вербальной коммуникацией. В процесое образ ования эстетическии категорий оно необходимо для взаимного, непосредственного понимания между люддми. Оно служит половой компуникациии
(алгебраический аспект), определению групповой принадлежности (топологический аспект) и иерархической коммуникации (структурньй аспект), В жизни людей оно просто незаменимо! Вез искусства невозможно понять развития человечества.

Так, Дирк Хоффманн ив Института эволюцционной антропопогии общества Макса Планка в Лейпците и Элис Пайк из Сауттемптонского университета посредством уран-ториевого метода датирования опредешили, что возраст неандертальских рисунков, в частности в пещере Ла-Пасьега в Монте-Кастильо на севере Испании (см. рис. 4 a), составляет как минимум 64 тыс, лет. Таким образом, древнейшие рисунки Homo sapiens появились приблизитетьно на 20 тыс, лет позже наскальных рисунков неандертальев. Самое раннее исполззвание представитепями Homo sapiens оррыи соответствующий инструмент, датируемый дорядка 75 тыс. лет, быии обнаружены в расположенной в нескольких тысячау километров оттуда пещере Бломбос у мыса Агуплс в Южной Африке. Там ученьцми были найдены и проколотые раковуны моллюсков, относящиеся к тому же периоду:

Кроме того, Хоффманн и Пайк проанализировали неандертальские артефакты португальского палеонтолога Жоао Зильяо - проколотые и окраиенные раковины, среди прочих обнаруженные им в 2008 г. в пещере на нге Испании (см, рис. 4 б). Ученые пришли к вьводу, что зтим обработанным раковинам неменее 115 тыс. лет.

Штефан Кляйн в своем эссе «Ожота, собирательство, живопись» (журнал «Zeit», № 26 за 2018 г. C. 16-25) пишет:
«Результат нас шокировал, - рассказывал Зильяо по телефону. - Посколкку, таким образом, эти испанские раковины стали самыы первыми известными ужрашениями (курсив наш. - Азт.). Үе неандертањцы изготавливали то, что им не нужно было для вьбивания как такового. И очевидно, что данное ремесленное искусство значитетно предшествовало искусству наскальной живописи. До си尺д пор древнейшимии украшениями считались цветные раковины улиток, которые были обнаружены около десяти лет назад в южноафриканской пещ ере Вломбос и почти наверняка бьии изготовлены Homo sapiens 75 тыс. лет назад.

Если два разньх человеческих типа в разньбх концах земли и, кроме того, с разницей в 40 тыс. лет оставили после себя украшения, это, конечно же, не случайность. При этом они не могли скопировать работу друг друга. Между территориями ии проживания, в конце концов, - цельй африканскьй континент, и Homo sapiens, по-видимому, доститли берегов Европы значительно позднее.

a)

б)

Рис. 4. Неандертальские наскальный рисунок и украшения из раковин. a) Увеличенный рисунок, датируемый не менее 64 тыс. лет, в пещере ЛаПасьега в Монте-Кастильо на севере Испании; на нем мы видим своего рода лестницу, между пролетами которой намечены половинные изображения животных. (宀) Breuil et al, 1913 (фрагмент); б) проколотые и окрашенные раковины моллюсков из пещеры Куәва-де-лос-Авьонес на юге Испании, ипользовавшиеся около 115 тыс. пет ндзад. (c) Joāo Zithāo (фрагмент)

Соответственно, оба вида дюдей начали изготовлять украшения независимо друг от друга.

Еще задолго до того, как были созданы найденные артефакты, в людях, по-видимому, уже дремали творческие таланты. Наконец, и неандертальцы, и Homo sapiens оказались способны изготовлять укращения. Однако поскольку данные виды не пересекались между собой, они, вероятно, унаследовали эту способность от общего предка, жившего в Африке до того, как предки неандертальцев переселились в Европу. Это произошло как минимум 500 тыс лет назад. Таким образом, уже эти человеческие предки, видимо, обладали мозгом достаточно мощным, чтобы мыслить символами» (Klein 2018: 22-23).

Тем самым у нас есть два аспекта реальности, чьи структуры мы можем исследовать и сопоставлять (см. рис. 5):


Рис. 5. Блок-схема различных моментов процесса реальности: материальный и фиктивный мир и процессы отражения и обратного отражения между ними посредством труда. Реальность понимается как социальный процесс, схематично представленный здесь в виде витка по краю ленты Мебиуса

- объективный, материальный мир - мир «вещей», что включает в себя и наши действия;
- субъективный, и тоже материальный, мир - мир «Понятий» (таких как математика, философия, религия, искусство, поэзия, проза, музыка, естественные и технические науки, социальные науки). Это высвобожденное отображение еще не сформулированных понятий фиктивного процесса.

Все это бесконечные социалные процессы, аналогичные тем, что имеют место при сьемке и воспроизведениии изображений, или, иначе говоря, отражениии обратном отражении. Они оба являются процессами обратной связи, основаннььми на труде, и в прошлом часто описьвались как, соответственно, физический и умственньй труд. Однако из описанного выше процесса оптической обратной связи нам известно, что эти процессы лишь изредка приближаются к устойчивой неподвикной точке, устойчивой структуре. Подчас даже незначительные ивменения параметров могут траноформировать благоприятные процессыт, ориен тированные на стабильные структуры, в нестабильные ситуации.

Поэтому в мире, непрерывно меняющемся под воздействием труда, наша объективная, материатьная реатьность и наши образы ее (идеи, представления, вымытсел - субъективная реальность) тоже постоянно изменяются, а вместе с ниии и наши способы взаимодействия с ними. Крайне редко можно гов орить об устойчивой, стабильной на протяжение времени реалнности или стабилнном представлении о ней. Даже если скдадьвается впечатление, что объективная реальность и наши идеи в отнош ении нее в продолжение некоторого времени организ уются в, казалось бы, стабильную структуру (ситуацию), с ботш ой долей вероятности эта ситуация вновь изменится:например, «распадется», как фрактал, и пишь базовые, элементарные компоненты структуры «переживут» время.

Это относится как к идеям в области науки и техники, так и к редигиозньм идеям и вообще любым идеологическим представлениям. Для наглядности рассмотрим следующий пример. Он восжодит к етруктуре человеческого общества (социальной структуре),

Уже в каменном веке были зафиксированы сложные социальныте уоловия, содержавшие в œбе логику более высокого порядка. Но в целях руководства обществом эту логику было необходимо перевести в поня тные (всм членам социалннй структуры) повествования. Сегодня бы мы сказали, что для реализации политических целей нужны подходящие нарративы.

Нарративы суть эффективные сполитической точки зрения повествования - и они тоже могут быть вымышленными! И все же мифы и сказания представляют собой произведения, в основе которьгх лежат значимые события. Конечно, они также могут представать в кминиатюрной» форме сказки или рассказа, чтобы быть доступными для широкой публики Однако во всех стучаях они

изображают субъективную социальнюю реалнность вполне в духе продолжающ егося социалнного процесса обра тного отражения. Оттого неудивитепно, что современная картина, в которую мы превращаем события прошлого, описьвая ии, подчас иилеет с ними мало общего. Как правило, требуется тщатељная, практически детективная работа, чтобы вычленить первоначальную картину из современной схазки.

Однаков вопросе развития миров богов мы встречаемся син тересньм явлением: в этих мирах также имеет место материа лнная, но при этом субъективная реальность - речъ идет, прежде всего, о понятиях становления, исцеления и сотворения, на которьгх основывается социальная концепция власти, включая осуществление властньх полномочй̆.

Здесь, как и в искусстве, материалнньй характер фиктивньгх структур долгое время иден тифицировалея с объекивньти структурами: деревья, животные, статуи и даже реалные люди становились богами или полубогами. Прош ло немало времени, прежде чем люди приняли исключителнно абстрактную концепцию Вога - как, например, во фразе: «В начале бьио слово» (Библия), - и, следовательно, лингвистическую(и у нее есть цатериальньй аспект) структуру данного понятия в качестве субъективной реальности Бога. В процессе этого развития понятие Вога/богов всякий раз выступало в качестве нового «исходного изображения», постигаемого и социально отражаемого. Несомненно, идея Бога - это очень мощная социалная идея, так что многие верующие полагают, что Бог или боги проявляют себя в социадном поведении людей. Teм не менее, нам представляется, что непосредственное развитие данного Понятия почти достигло неподвижной точки в процесе обратного отражения илиизображения - либо, по крайней мере, практически стабильного состояния.

Это применим и ко многим научным теориям или законам. Они описывают обьек тивную, материальную реалность; сами же «законы» конструируют пишь фиктивную реалность. Сегодня, однако, в математике и в офере коппюютерньх технопогий они находят свое материальное воплощение, что позволяет определять ид внутреннюю структуру, а также проверять ид «истинность» в отношении соответствующей материальной, объективной реальности. Но все эти законы принадлежат области «фиктивного».

И в чем же здесь отличие от идеи Бога и «божественных законов»? Это «чудеса», ему приписываемые, или это вопрос его существования или, скажем, его «всемогущества»?

Каждой идее, включая идею Бога, соответствует биоиииический процес в нашей гопове, материальная структура, которая также может храниться. Приписьвать ей независимое существование, реальность вне индивида было бы обращением к ранним этапам формирования самого этого понятия. Чудо, которое может совершить один лишь Бог, догжно быть вьводимо из структуры идеи, из структуры поня тия Бога - и топько из них.

Того же мы требуем от науки, в результате чего нам частоприходится расширять нашу научную поня тийную систему. Тем самым наше требование к науке состоит в том, чтобы два концептуальньг процеса - эксперименты и мыш ление, - по меньшей мере, не оказывались в неподвижной точке илистационарном оостояниии.

И как же обстоит дело с наукой? Тысячелетиями, ие множества источников, развивались устойчивые графические системы символов - в их числе, например, иероглифы, буквы и цифры, - позволившие непосредственную коммуникацию от человека к человеку дополнить коммуникацией опосредованной, осуществляемой с помощью дол овечньд материальньек символов. Это существенно расширило коммуникативнье возможности. Но это также позволило на основе семиотики графически изобразить отношения между нашими понятиями - связать письменньй̆ язык и математику с объективной материальной реальностью и таким образом постичв ик структурыт.

Кроме того, теперь появилась возможность, работая с интерпретцууемыми символами, расширить и саму систему понятий. Так развивадась понятипйная система (математика, логика, философия), применимая к все болшшему числу областей реалнности. Чем больше символы абстрагировались от своия первоначалнных значений, тем больше они подкодили для описания совершенно различньгк ситуацюй и проблем. Тем самым подобные системы симводов высокой степени аб стракции могут использоваться и для изучения ик собственной структуры. Работа над системами символов (субьективная ма териальная реальность) и работа по применению понятлй к новым областям обьективной материальной реалности приводят к изменению данных понятий (фиктивные процесыы), а также к изменению систем символов (например, созданию интегральной символики), как и к изменению самой объек тивной материальной реалнности.

В картине нашего процесса записи-воспроизведения параметры записи и воспроизведения постоянно меняются и тем самым обеспечлвают необходимую нестабильность научного процесса, фор-

мирующ его реальность и непрерывно генерируғщего новые образы или знания. В этом и состоит принципиальное отличие научного процесса от процесса развития религиозных понятийныди систем.

## Мифы XIX-XX вв.

## Политическюе мифы

Мы уже отмечали, что мифы и легенды - это рассказы, описывающие события в социальных системах. Они основаны на нашии представлениях, идеях и концепциях этих событй. Наши идеи, в свою очередь, зависят от нашего «опыта». Однако оучетом объективного положения вещей он может быть совершенно разным, в зависимости от ситуации, в которой мы переживаем данное событие, или точки зрения, с которой мы его описываем. Это становится вполне очевидным, например, в случае военного конфпикта, где позиция победителя будет порождать абсолютно иные мифы, нежели позиция побежденного.

Сегодня понятие нарра тиваиграет важную роль в политических дискуосияд. Задача здесь состоит в том, чтобы найти доходчивые истории, которые могут помочв населению, а также соответствующим законодательным органам и лицам, принимающим решения, согласиться с определенной политикой, И это скорее современные сказки, нежепи содержательные социальные повествования вроде мифов и легенд.

Вепикие мифыы научно-техиической революциии основываются, в частносли, на такидх мемаж, как: гот нищего до миллионера» или «етрана безграничньгх возможностейв. Конечно, оба этии мема порождение событиМ̆, происжодивших в определенном культурном контексте, а именно в Соединенньх Штатах Америки. Они увязаны б феноменом бурного социално-экономического развития США, вызванного научно-технической революцией.

В Германии после Второй мировой войны появились свои мифы: в Федеративной Республике Германии - об «экономическом чуде», а в Германской Демократической Республике - о «трюммерфрау» и «восстановлении Германии», обосновывавшие новую роль женщины в новом обществе ГДР. Эти мифы звучали в фильмах, романах, многочисленных рассказах, в прессе, на радио и телевидении. Однако недоставало общепринатого нарратива, потому что речь шла о недавния событиях и, прежде вюго, потому, что прошлые мифы рассказывались с совершенно иньгх позиций.

Оба эти новьгх немецкид мифа тесно связаны с научно-технической революцией. В ФРГ это был перез апуск капитализма в форме «социальной рыночной экономики», в ГДР - попытка построить новьй социальный порядок - социализм - без соответствующей предшествующей социалной революции в умах болш ой, определяющей части населения.
«Переменыт 1989-1990 гт. и объединение ФРГ и ГДР позволили, наконец, построить отсутств Овавший в Германиимревопюционньй миф» с нарративом 0 «Мпрной революцции», или мреволюции свечей». Несомненно, здесь речь идет об исключитепьно важном общественном событии, заслуживающем того, чтобы быль рассказанным, событии, которое имеет все основания для того, чтобы стать мифом или легендой, - что и произошло! И причина эрого социального перелома, безусловно, кроется в научно-технической революции, поскольку по темпу производитепнности ГДР, как и остальные социалистические страны, не могда идти в ногу с ФРГ и друтими высокоразвитьшии капиталистическими странами и, соответственно, им уступала! аСоревнование двух систем» объединявшая соцстраны система СЭВ проиграла. Пронзошел социальньйй фазовый переход колоссальнььх масш табов, так как экономическая система, лежащ ая в основе СЭВ, уже давно была нестабилннй. Государственнье структуры этих социалистическихх стран полностью обрушились по ничтожному поводув течение нескольиих недель верный признак крайне нестабильной ситуации. В этом причина «мирного» жарактера маифа о ммирной революции»"

Однақо помимо этого потитического мифа есть еще один присущий научно-технической рев олюции идеологический компонент, ипрающий важную роль в развитии научно-техническ ой революциии и представляюций собой отдельную группу мифов. Мы полагаем, что мифы, а также релипиозные убеждения служат движущими силами развития, когорое они сами и описьвают. Оттого они обладают своего рода функцией катализ аторов соответствующего социального развития,

Чтобы лучше понять этот тезис, сначала нужно указать, что сегодняшние мифы часто встречаются нам в сжатой форме мемов, а именно в виде заголовков и картинок.

В этой лаконичной форме функционируют и мифы о научнотехнической революции как движущей силе тех событлй, которые они сами описывают. Это поноже на катализ, однако это нечто болшшее - это «автокатализ»,

Чтокасается развития в эпоху научно-технической революции, давайте сейчас вкратце разберем нескольо лозунгов. Однако следует з аранееподчеркнуть, ч то за последние десятилетия после «Перемен» заголовки и рекламные слоганы, по крайней мере, на некоторое время, переняли роть мифов и особенно мифотворчества (см. главы 《Мы - папа» и«Ты - Германия» в книге Хер фрида Мюннклера «Немщы иих мифы»). На наш взгляд, это каеается не только политических мифов.

## Большой математический нарратив

a) Миф об измеримости. «Все измеримо» - один из догма тов современной науки и предпосылка развития вюх областей техники! Когда ченовечество переш ло от стадии спекулятивной науки к науке измерителной, это, несомненно, бьи существенный прогресс. С этим связаны, среди прочих, имена Кеплера, Галилея, Ньютона и Лейбница, а в последуюшие века, в частности, Гумболддта и Гаусса. О последних пишет в полусказочной манере в своем, тем не менее, крайне достойном внимания ронане «Измеряд мир» Даниэাь Кетьман. Гипотеза об измеримости явилась основой многих современных наук ипослужиа фундамен тальньм условием бурного развития приборостроения, благодаря чему данный миф продолжил свое существование, в форме простого лозунга «все измеримо» и уже практически в виде мема, охватывая все новые области и самыте разные временные периодыᄂ.

В развитии квантов ай механики измеримость сыграла ключевую ропв в форме «проблемы измерения», В качестве «проблемы измеримости» "одновременнььк» событлй она стала основополаганщей идеей теории относителности. В виде статистики она постужила основой юовременньгх теорий капитала, экономики и страхования.

Измеримасть - это чрезвычайно увлекателная и плодотворная идел. Она уникальным образом связывает воедино весь наш социадньой опыт и продолжает менять наш мир. Но измеримо ли вœ на самом деле, или есть то, что остается за гранью измерений?

В действительности измеримость доститает своих пределов, когда реальность измерения изменяет саму измеряемую систему, что, например, имеет место в квантовой механике. И можно ли действительо измерить качественные характеристики, такие как сложность, беспорядок или, скажем, счастье? Также и в биологии существует множество процессов, такии как деление клеток, которые не поддаются измерению. У фракталов основная проблема

заключается в том, что измеряемая величина зависит ог шкалы измерения, Скажем, при измерении длины изрезанной береговой линии (например, такой, как на острове Рюоген, - в 1978 г. это было наглядно показано в восточногерманском научно-популярном журнале «Наука и прогресс») можно получить любое число значений, в зависимости от того, какой будет выставлен масш таб.

Однако у измеримости есть ще две сестры - вычисдимость и сравнимость. Именно эта троища составляет болшой «математический миф», вепикий математический нарратив, который, безусловно, догжен быть рассказан!
б) Миф о сравнимости. Определить количество - это одно, но измеримость предполагает, что таким образом можнопостроить упорядоченную структуру. Тоталнный порядок тем самым отождествляется с множеством измеряемьго объектов. У этого еств, на первьйй взгляд, приятное следствие, а именно то, что в рамाках упорядоченных таким образом отношений можно сравнивать имеющиеся объекты или ситуаци. В своевремя деньгине просто явились большим эк ономическим достижением, но и уяватити сугь социального опыта, что нашло свое яркое отражение во фразе «все сравнимо»; тем самым деньги стали всем, но и все стало сравнимо благодаря иия, потому все стало взаимозаменяемьти. В связи с вопросом об обменной стоимости Карл Маркс говорит о характере/значении товара и денег зак фетишей.

Сегодня мы жотим вое измерить и сравнить. Вœвозможные соревнования с церемониями награждения, коэффициент интеллекта, международная программа по оценке образователньгх достижениі̆ учащихся (PISA), Международный день счастья 20 марта (как можно оравнить счастье?) и дажерейтинг университетов представляют собой дозунги, скоторыми мы сталкиваемся каждый день и которые симушпруют «объективность» различньгх решенййи тех, кто эти решения принимает, - объективность, которой, вообще говоря, не существует! Само собой разумеется, существует множество нарративов, рассказов и изображений, отчетов и раздутььк новостей, в которых нам ежедневно преподносится «миф о сравнимости».

Несомненно, сегодня мы можем многое измерить и сравнить. Мы осваиваем эти методы, однако при этом забываем про науку. Иными словами, «естественный порядок» вещей является не абсалотньм порядком, а лишь полупорядком, а это подразумевает несуавнимоств. Если сравнить распределения (например, разбиения натурального числа - уже Лейбнищ в своих математическии

штудиях об «ars combinatoria» открыл рекурсию для разбиений $n$ на слагаемые $k$ ) касательно отношения «меньше или равно» или «больше или равно» (мажоризация), то уже для $n=6$ можно найти несравнимые распределения (см. рис. 6). Основополагающие работы в данной области в математике и физике принадлежат Ульману и др., а также Руху и Шенхоферу.


Рис. 6. Диаграмма: связь числа 6. Каждые соседние отмеченные серым распределения несравнимы

Таким образом, есть растределения свойств, не фавнимиые между собой, и если это все же делается вопреки научному знанию, то в основе этого - предрассудки, о которьк, как правило, просто умалчивают. Под маской обьективности скрывается ее полное отсутствие.

Короче говоря, миф о сравнимости - это миф о технической ревопюции, но не о научно-технической ревопюцли, поскотыку наука здесь сознатепно отвергается или итнорируется, Выразимся иначе: произведения искусства сравнить невозможно. Еоли же им, например, назначается некая обменная стоимость на аукционах, то это в значительной степени цена фетиша, на что указывает Карл Маркс, тем самым подчеркивая субъеетивность стоммости, иначе говоря, роль, которую здесь играют предрасеудқи.
в) Миф о вычислимости. Третий важньй математический миф в этой триаде - вычистимость (гвсе вычислимо»). Он тесно связан с развитием физики, в особенности механики. И дотя демона Лапласа, согласно которому, есии знать все законы природы и начальные устовия, теоретически можно вьчистить пюбое прошлое и будущ ее состояние, часто высмеивали, развитие техникив ХХХ начале XX в. в значитешной мере пошдо именно по этому пути.

Насколько миф о вычистимости повлиял на возникновение квантовой химиии, демонстрирует разработка метода «аb initio» SCF (самосогласованного поля), Предположение о том, что можно с самого начала, т.е. аb initio, вычислять свойства в том числе больших малекул на основании базовых свойств данных электронов и атомньгх ядер, вскоре было опровергнуто; но это не помешало теоретическ ой химии и далее развивать данньй метод, чему также способствовала значитељная государственная поддержка. Кроме того, это стимулировало разработки в области мэйнфрреймов и связанньтд с нимии операционньбх систем.

Сегодня в мифе о вычиспимости находят свое техническое обоснование аболшия данные», Сбор беспрецедентного количества данньш допжен позволить заранее и вœ с болшей точностью вычислять будущее, в частности будущие действия и поведение людей, т. е. прогнозировать иги. Демон Лапласа торжествует и ш лет нам привет. Какое недоразумение! Содержательная сложность сводится к сложности формальной, ведғ последняя, естественно, вычислима! Мы вообще не сомневаемся, что многое можно вычислить, гораздо болнше, чем можно было œбе представить, потому что сейчас мы располагаем отличным инструментом для этик целей - компьютером!

Но с его помощью также оказалось возможным показать, где в принципе находятся пределы подобной вычислимости. Такие фундаментальные труды, как работы, в частности, Бенуа Мандельброта, Митчелла Фейгенбаума и Хайнца-Отто Пайтгена о хаосе и его фрактальной структуре, продемонстрировали, что результат вычисления, например, зависит от точности, которая не может быть безграничной. Хорошим примером этого является итеративное вычисление логического уравнения $x_{n+1}=r x_{n}\left(1-x_{n}\right)$ в интервале $0 \leqslant x_{n} \leqslant 1$. Применив последовательность значений $x_{n+1}$ как функцию $0 \leqslant r \leqslant 4$, мы получим знаменитую диаграмму Фейгенбаума (рис. 7).

При применении данных теоретических идей к физике, химии, биологии и социальным наукам пределы всемогущей фантазии мифа о вычислимости становятся более чемочевидны, Подобно тому, как ограниченная предсказуемость погоды нам ежедневно доказывает, что она подчас имеет довольно хаотичный характер.

Но пределы вычислимости проявляют себя и в математике и теоретической информатике. Функция вычислима, если суще-


Рис.7. Диаграмма логического уравнения Фейгенбаума

ствует алгоритм, который завершается для каждого ввода из области определения функции и определяет ее правилнне значение, а также не останавливается в ее неопределенньш местах, а пропускает иц. Поскољку каждый алгоритм должен состоять ив конечного текста, а программы могут быть упорядочены спомощьюнатуральньгх чисел, количество алгоритмов и, следователнно, вьчистимьгх функций бесконечно. С другой стороны, из теоремы Кантора следует, что мНожество вœх подмножеств натуральных чисел является невычислимым, и, следовательно, сущ ествует немало невычислимыхх функцпй. Из этого следует, что остается бесконечное чияло функций, которые не могут быть вычислены по алгоритму. Наиболее известньм примером невычислимой функциия, которая в принципе неразрешима на компьютере, Авляется проблема остановки.

## Большой физический нарратив

Три «математическии мифа» дополняются тремя «физическими мифами», которые также основаны на применении квантора всеобщности. Заметим, меж ду прочим, что многие известные тысячелетиями парадоксь являются резулт татом исползования данного квантора (наприиер: «Критянин говорит, чтовсе критяне лгут». Он сопгал или сказал правду?)
a) Миф о причинности. Лозунг мифа о причинности звучит довольно просто: «Все имеет свою причину»; как принцип причинноследственной связи он широко обсуждался в XIX-XX вв. Основьваясь на механике, он, как никаксй другой миф, служит отражением технического развития двух последних столетий.

В связи с понятием истины классической логики сильная прииинноств требует обдатимости, т. е. всякая причина имеет следствие - ивсякое следствие имеет причину (эквивален тность), тогда как в случае слабой причинности требуется лишь, чтобы причина имела следствие (иипликация). Данное понимание причинности тесно связано е понятием детерминизма.

С другой стороны, œегодня в физике, и особенно в механике, - слабой причинности говорат в том случае, ести одинаковые причины всегда имеют одинаковое следствие, а о силвной причинности если подобные причины имеют подобное следствие. Но даже слабая причинность в этом контексте достигает своих пределов, так как уже в сравнительно простьгх экспериментальньхх схемах малейшие различия в начальньбх условиях приводят к совершенно различным эксперименталным резулттатам.

Тем не менее, развитие концепции причинности, основанной на квантовой механике и теории относительности, не проникло в умы широкой общественности.

Хотя включение случайности в понятие причинности, восходящее к развитию концепции хаоса, испытало мифическое воплощение в «әффекте бабочки», мы полагаем, что это лишь краткий, временный эпизод, медпйный спектакль или шумииа в СММ. Ста-
 означает тотальный беспорядок, - по-прежнему доминирует в социальном поведении и представлениях людей об этом.
б) Миф об осуществимости. аВ принципе все осуществимоп, нужны толко деньги в достаточном котичестве, время, правиынные инструменты, машины, сырье и подходящий персонал. Никакая задача, никакой проект не являются слишкем значитепнными, чтобы мы с ними не справились. Мы можем все что угодно создать и построить, можем всюду добраться, слетать на Луну, превратить пустынюв плодородную землю, при необходимости можем кон тролировать поведение пюдских масс, можем «клонировать» человека и вьлечить любую болезнь.

Этот миф постоянно воспроизводится в едва обозримом потоке раосказов, романов, документальньх и художественньх фильмов и т.п. В уже ставших крылатыми словах канц лера Германиии Ангелы Меркель о волне питрации в 2015 г.: «Мы сделаем это» данньвй миф обрел кра ткивй, иконографический вид. Посредством подобньт нарра тивов мы действитепьно кон тролируем поведение подей (дружественная культура). Таким образом, мыт меняем наш мир и тем вамым воспринимаем его оовершенно по-новому, что затем находит свое отражение в новых нарративах/повествованиях. Например, сейчас - в связи с упомянутой вопной митрации в Германию - уже слшится требование реагировать на изменившуюся ситуациюо новыми нарративами («мигранты - это насильники»).
 миф основан на кванторе всеобщности и потому должен породить новые парадоксы. И такие парадоксы появились.

Если мы можем сделать все, то мы можем и все уничтожить, включая нас самих и наше общество. На этом основывалась политика устраш ения времен холодной войны; на это же делает ставку, в частности, и президент СШІА Доналд Трамп, который, например, в конфлитте с Северной Кореей сознательно испољзует данньй парадоксв качестве стратегии переговоров. Война иядерная война

являются по своим постедствиям самымии страш нымии парадоксамии этого мифа об осуществимости.
в) Миф о безграничном росте. Иконографический миф «плодитесь и размножайтесь» - это квинтэссенция исторического опыта человечества. Он служит отражением поведения биологическойили социалной системы, которая не ощущает пределов собственного существования, А когда пределыт стали ощутимыии, им, как это произошло с человеческим обществом, оказалось воз можным раздвинуть: руководствуясь мифамии о причинности и осуществимоСти, человек заюепил планету (миграция, миф об осуществимности), изобрел скотоводство (Ноев ковчег), а также земледелие и искусственные удобрения (конкурс Французской академпии наук, миф о причинности), чтобы победить голод.

Но если будут ощущаться пределы роста насепения, как показали Римскийй клуб и Манфред Пешещ, это знание будут отрищать, высмеивать иии вообще скрывать. В то же время, в тесной связи с мифом об осуществимости, мы пытаемся увековечить миф - безграничном росте: если жизнь в этои мире станет слишком плохой, нам нужно будет переселяться на другие планеты (миграция). Ради этой цеши придется допо путешествовать. Поэтому мы должны форслровать разработку ракет и космическии аппаратов. Но существующей продолжитељности живни отделнного человека для этого будет недостаточно. Значит, мы должны сделать себя бессмертньшии (миф об осуществимости). На все эти уже ведущиеся разработки выделяются значительные финанювые, теннические и научно-медицинские ресурсы, и существует немало повествоваНй, книा й фильмов, которые в форме мифов пропаганддруют данные идеи.

Но даже в этой области роста ограниченных систем уже многие годы доступны резуптаты исследований, которые наглядно показывают условность мифа о безграничном росте. К ним относятся, прежде всего, результаты в области синергетики, поскольку, когда население растет в ограниченной системе, условия или параметры постоянно изменяются, пока система, возможно, не доститнет стационарного состояния, что, однако, выполнимо лишь в том стучае, если она открыта для обмена продуктами питания и энергией. Но если система сама себя разрушает, например не желая отказываться от безграничного роста общего потребления, это стационарное состояние не будет доститнуто; система просто сама себя уничтожит. Вместе с тем синергетика продемонстрировала, что

в таких нестационарных системах могут встречаться пороги, где могут возникать совершенно новые - в данном случае социальныте - структуры. Однако это относится не тол上ко к фазе роста, ноик фазе упадка - резултата саморазрушения.

## Вывод

Мифы в любой форме - это не только описания некого текущего состояния, но и руководство к действию, ускоряюпщее развитие ченовеческого общества. Тем самым они дейотвуют как ватализаторы. Нов процессе собственного изменения, - даже лимические катализаторы меняются во время катализа - они становятся катализаторами ав токаталитического процесса.

Если эти мифы основаны на испољззеании квантора всеобщ ности, что отличает мифы промышленной революции, неизбежно возникнут парадоксы, и новые научные знания будут исключены, Если мифы имеют ограниченный - технический или релипиозньой - характер, они теряют свои автокаталитические свойства, а именно свой научньй характер. Соответственно, это не относится к мифам поллинной научно-технической революции.

## Заюлючительные замечания

В заключение рассмотрим еще раз обсуждавшуюся в начале проблематику структурообразования посредством социального отражения. В фиктивном мире нашего мвшления отражается как индивидуальная, так и социальная реальность. Мы конструируем образы и создаем подходящие нам поня тия в целях освоения, улучшения и, соответственно, изменения нашего настоящ его. Мы создаем нащу собственную реальность. В этом смысле мощные, основывающиеся на қванторе всеобщности мифы о научно-техническойи ревопюции также являются реальностью. О том, насколко реальны эти мифы, свидетельствует их социальное воздействие.

Руководствуясь ими и заблуждением о вюмогуществе человека, мы также конструируем представления о будущем человечества. Среди большого разнообразия нарративов и визуальньгх образов некоторые люди могут представить себе яркую картину своего будущего. Мы мотивируем свои требования к научныы исследованиям самьми смелыми аргументами, которые не должны

быть ни проверяемыми, ни обоснованными, ни даже правдоподобными, представляя возможные будущие результаты как нечто, что наверняка решит все наши проблемыт. Примером этого стужат требования к медищинским исследованиям, которые, якобы, уже сейчас догжны победить рак и т.п., требования, выдвигаемые, так сказать, с позволения денег, выделяемых на будущие исследовательские проекты.

Образ будущего, подхваченный средствами массовойиннформации, может стать реальностью, где он вновь - теперь уже массово пропаганддруемьй - постужит руководством х социальному действию. Такие проекты будүщего имеют большое значение не толкко в пошитической, но и, прежде всего, в технической офере.

В этом смысле существуют и аиифы о будущем! С социалнополитической точки зрения речь идетоб утопияии вере в прогресс. Достаточно актуалным примером этого является искусственньй интеллект (ИИ) в его связи с аболышиии даннымия.

Под влиянием математическо-физическии мифов развивается множество нарративов, а также иках таковьгх машин и роботов с удивительными возможностями. Развитие әтой многообещающей новой техники разжяает фан тазию попитиков. Продукты новьгх технологй, представленньье на научно-технических ярмарках, они воспринимают как подтверждение правильности $о б с т в е н н о и ̆ ~$ политики и активно содействуюот далнейпе епу мифотворчеству. Ярким примером этого являются лозунги о «цифровизации» общества й «индустрии 4.0 ».

Мы уже гов орили вьшее, что мифы служат катализа тором социалнного процесса. Здесь, в мифах, связанньгх с будущии, их каталитическое свойство проступает наиболее отчетливо, поскольку они существенно ускоряют как научно-техническое, так и социальное развитие.

Пер. с нем. Я. В. Евсеевой

## Ли тература

1. f. Gromm., Deutsche Mythologie, Band I bis III, Drei Lilien Verlag Wiesbaden (1992).
2. P. S. Piath, Vorm Märchen zux Mär, Logos Verlag Berlin (2012).
3. R.von Ranke-Graves, Griechische Mythologie - Ouellen und Deutung. Rowohlt Taschenbuch Verlag Hamburg (1984).
4. F. Stöhr, Endlos - Zur Geschichte des Film - und Videoloops im Zusammenspiel von Technik, Kunst und Ausstellung, transcript Verlag (2016) S. 120 ff .
5. f. P. Crutchfield, Space-time dynamics in video feedback, Physica D 10 , 1-2 (1984) 229-245; см. также: Space-Time Dynamics in Video Feedback, A film by Jim Crutchfield, Entropy Productions, Santa Cruz (1984), Original U-matic video transferred to digital video, URL: youtubercom (Abgerufen am 04.06.2018).
6. U. Schmidt, Profes sionelle Videotechnik: Analoge und digitale Grundlagen, Filmtechnik, Femsehtechnik, HDTV, Kameras, Displays, Videorecorder, Produktion und Studiotechnik, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2005).
7. Eine Auswahl von Video-Feedback Mustem gibt es im Intemet-Archiv, The Iltimate Video Feedback Page, URL: web-archive.org, videofeedback. dly (Abgerufen am 26.07.2017, $21: 31$ UTC).
8. В качестве примера см.: D. Plummer, image feedback - A Video Feedback Simulator in Java, zuletzt geändert am0 09.10.2017, URL: github.com (Abgerufen am 26.07.2018, $22: 20$ UTC).
9. K. Patch, Pixel feedback forms fractals. The Latest Technology Research News, January 2, 2002, URL: tminag, com (Abgerufen: 26.07.2018, $21: 22$ UTC).
10. M.G.Leakey, F. Spoor, F.H. Brown, P. N. Gathogo, C. Kiane, L. N. Leakey, I. MoDougall, New hominin genus from eastem Africa shows diverse middle Pliocene lineages, Nature 410 (2001) 433-440; см. также: H . Gee, New hominid scull - A 3.5 -million-year-old sloull is a baffling mosaic of primitive and advanced features, Nature News. Published online: March 22, 2001, doi:10. 1038/newsolo322-8
11. S. Harmand, F. E. Lewis, C. S. Feibel, C. F. Lepre, S. Prat, A. Lenobie, X. Boes, R. L. Quimn, M. Rrenet, A.Arroyo, N. Tayior, S. Clément, G. Daver, F.-P. Brugal, L. Eeakey, R. A. Mortiock, S. D. Wright5, S. Lokorodi, C. Kirwa, D. V. Kent, H. Roche, 3.3-million-year-old stone tools from Lornekwi 3, West Turkana, Kenya, Nature 521 (2015) 310-315.
12. TiLauer, M. Weiss, Deutschland war schon vor 450.000 Jahren von Gletschern bedeckt - Werkzeuge aus der Altsteinzeit, Newsroom der Max-PlanckGesellschaft, veröffentlicht am 23.03.2018, URL: mpg.de (Abgerufen am 26.07.2018, 22:51).
13. H. Haken, P.J. Plath, W. Ebeling Y. M. Romanowvsky, Beiträge zur Geschichte der Synergetik - Allgemeine Prinzipien der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft, Springer Fachmedien, Wiesbaden (2016) S. 1 f .
14. J. Dönges, Hählerm alereien der Neandertaler gefunden, Speltrum, de, News vom 22.02.2018, URL: spektrum.de (Abgerufen: $30.07 .2018,18: 42$ UTC); gedruckte Version in: Spektrum - Die Woche 09/2018.
15. D. L. Hoffmann, C. D. Standish, M. Garáa-Diez P.B. Pettitt, F.A. Mition, J. Zithāo, f. F. Aicolea-Goraález, P, Cantalejo-Duarte H. Coliado, R. de Balbín, M. Lorblanchet, f. Romos-Muñoz, G.-Ch. Weniger A. W. G. Pithe, U-Th dating of
carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art, Science 359.6378 (2018) 912-915, doi :10.1126/science.aap7778
16. J. Zirhāoa, D. E. Angelucci, E. Badal-García, F. d'Erricod F. Daniel, L. Dayret, K. Douka, T. F. G. Highom, M. .. Martínez-Sânchez, R. Montes-Bemárdez, S. Murcia-Mascarós, C. Pérez-Sirvent C. Roldân-Garcfa, M. Vanhaeren, V. Viliaverde, R. Wood, J. Zapata, Symbolic use of marine shells and mineral pigments by Iberian Neandertals, PNAS 107.3 (2010) 1023-1028, doi;10.1073/ pnas. 0914088107
17. D. L. Hoffmann, D. E.Angeiucci, V. Villaverde, J. Zapata, F. Zithao, Symbolic use of marine shells and mineral pigments by Iberian Neandertals 115,000 years ago, Sci. Adv. 4.2 eaar5255 (2018) 1-6, doi:10.1126/scladv, aar5255
18. Elberfelder Bibel, Brockhaus Verlag/ Christliche Verlagsgesellschaft, Wuppertal (2006) Joh. 1,1.
19. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25 . Juni 2018, 16;33 UTC, URL: de.wikipedia.org (Abgerufen;02 Juli 2018, 22:22 UTC).
20. P. f. Piath, Vorm Märchen zuu Mär, Logos Verlag, Berlin (2012) S. 9.
21. H. Münker, Die Deutschen und ihre Mythen, Rowohlt, Berlin (2009)
22. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Mythen seit 1945, Kerber Verlag Berlin (2016).
23. О роли Лейбнпща см., например: H. Hecht, Gotffried Wilhelm Leikniz: Mathematik und Naturwissenschaften im Paradigma der Metaphysik, B. G. Teubner Verlagggesellschaft, Stuttgart, Leipzig (1992).
24. D. Kehimann, Die Vernessung der Welt, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Harnburg (2006).
25. B. B. Mandeibrot, Frectals - Form, Chance, and Dimension, W. H. Freeman and Company, San Francisco (1977).
26. D. Stayan, Die nicht-ganzzahlige Dimension - Wie lang ist die Küste der Insel Rugen? Wissenschaft und Fortschritt 28.12 (1978) 476-479.
27. K.Marx, Das Kapital, Band 1, Erster Abs chnitt - Ware und Geld, K. Marx, F.Engels, Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin/DDR (1962), S. 50-161.
28. E. Knobloch, The Mathernatical Studies of G. W. Leibniz on Combinatorics, Historica Mathern atica 1 (1974) 409-430.
29. A. W. Marshall, L. Oikin, B. C. Arnold, Inequalities: Theory of Majorization and its Applications, Springer Verlag, New York, Dordrecht, Heidelberg, London (2011).
30. A. Uhlmann, Alberti, On the Shannon entropy and related functionals on convex sets, Rep. Math Phys. 1 (1970) 147-159; P. M. Alberti, B. Crell, A. Uhimam, C. Zyika, Order structure (majorization) and irreversible processes, in: P. J. Plath, E. C. Hass (Hrsg.), Vemetzte Wissenschaften - Crosslinks in Natural and Social Sciences, Logos-Verlag, Berlin (2008) 281-290,
31. E. Ruch, A. Schönhofer. Theorie der Chiralitätsfunktionen, Theoret. Chirn. Acta 19 (1970) $225-287$; E. Ruch, The diagram lattice as structural principle, Theoret. Chim. Acta, 38 (1975) 167-183.
32. Wikipedia, Die freie Enzyllopädie. Bearbeitungsstand: 11. Februar 2018, 16:21 UTC. URL: dewripedia. org (Abgerufen: 24. Juni 2018, 11:20 UTC).
33. Cм, например: W. Kutzeingg: Einführung in die Theoretische Chemie. Wiley-VCH, Weinheim (2002); A.R.Leach: Molecular Modelling, Principles and Applications. 2. Auflage, Pearson Prentice Hall, Harlow (2001),
34. Benoit B. Mandelbrot: Wilapedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 08. Mai 2018, 17 :07 UTC. URL: de.wikipedia.org (Abgerufern 25. Juni 2018, 17:33 UTC); B. B. Mandeibrot, The Fractal Geometry of Nature, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg (1990).
35. Mitchell J. Feigenbaurn: Wikipedia, Die freie Enzyddopadie. Bearbeitungsstand: 24. Juni 2018, 1907 UTC. URL: de.wikpedia, org (Abgerufen: 25, Juni 2018, 17:54 UTC); M. J. Feigenbaum, Quantitative Univers ality for a class of nonlinear transformations, Joumal of Statistical Physics 19 (1978) S. 25-52.
36. Hans-Otto Peitgen: Wikipedia, Die freie Encyklopädie. Bearbeitung sstand: 14. April 2018, 12:27 UTC. URL: dewilapedia org (Abgerufen; 25. Juni 2018, 17:10 UTC); H.-O. Peitgen, P.H. Richter, The Beauty of Fractals - Images of Complex Dynamical Systems, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo (1986).
37. Wilkipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Februar 2018, 12:03 UTC. URL: dewilapedia, otg (Abgerufen: 25. Juni 2018, 19:11 UTC).
38. Рисунки см. : URL: google.de; ammu at (Abgerufen: 25. Juni 2018, 19:12 UTG).
39. E. N. Lorenz, The Essence of Chaos, University of Washington Press (1993, 1995), Kap. 3: Our Chaotic Weather, Appendixes: The Butterfly Effect.
40. H. Heroid, B. Lurz, J. Wohirab, Grundlagen der Informatik, Pearson Studium, München (2007). $\$ .615 \mathrm{ff}$.
41. G. Cantor: Uber eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre, Jahresbericht der Deutschen Mathernatiker-Vereinigung 1 (1890), 75-78; Brief von Cantor an Dedelind vorn 3. August 1899 und 30. August 1899, in: E. Zermelo, Georg Cantor: Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts. Mit erlutemden Ammerkungen sowie mit Erganzungen aus dem Briefwechsel Cantor-Dedekind, Verlag von Julius Springer, Berlin (1932) S. 443 ff .
42. Wilapedia, Die freie Enzyllopädie. Bearbeitungsstand: 17, März 2018, 21:11 UTC, URL: de.wilapedia.org (Abgerufen: 08. Juli 2018, 19:47 UTC).
43. Wilkipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Januar 2018, 12:47 UTC. URL: de.wikipedia.org (Abgerufen: 26, Juni 2018, 13:28 UTC); H. Wessel (Hrsg.), Quantoren - Modalitäten - Paradoxien, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin (1972),
44. B. Russe?, Mathematical Logic as Based on the Theory of Types, American Joumal of Mathematics 30.3, (1908) 222-262.
45. CM,, например: LEIFIPhysik der Joachim Herz Stiftung, Deterministisches Cheos - Starke und schwache Kausalitat, URL: leifiphysik. de (Abgerufen:
29.07.2018, 16.02 UTC); S. Grosmann, Kausalität und Grenzen der Vorhersagbarkeit, Welt der Physik vorm 10.06 .2009 , URL: weltderphysik.de (Abgerufen: 29.07.2018, 16:06 UTC).
46. J. S. Bell, On the Einstein Podalsky Rosen Paradox, Physics 1.3 (1964) 195-290; ․ S. Bell, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, 2. Aufl., Cambridge University Press, Cambridge (2004), (mit einer Einfưhrung von Alain Aspect, bündelt Bells Originalaufsätze, dt. Ubersetzung: Ouantenmechanik, Sechs mögliche Welten und weitere Artikel, de Gruyter, Berlin (2015); H. Wiseman, Physics: Bell's theorem still reverberates, Nature 510 (2014) 467-469, dt. Ubersetzung: Bellsche Ungleichung - Kontroverse Korrelationen, spektrum. de, 30.07 .2014, URL: spektrum.de (Abgerufen: $26.06 .2018,18: 56$ UTC).
47. Elberfelder Bibel, Brockhaus Verlag / Christliche Verlagsgesellschaft, Xhuppertal (2006) Gen $1,28$.
48. D. Meadows, D. Meadows, E. Zahn, P. Milling, Eie Grenzen des Wachsturas, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg (1973).
49. M. Peschel, W. Mende, Leben wir in einer Volterra-Welt?: Ein okolog. Zugang zur angewandten Systemanalyse, Akadermie-Verlag. Berlin (1983).
50. G. Scobel, Ethik der Algorithmen, 3Sat Mediathek, 24.05.2018 um 21:00 Uhr, URL: 3 sat.de; nrodl.zdf. de (Abgerufen: $27.06 .2018,19: 28$ UTC).

# Концепты постнеклассической антропологии 

Аннотащия: Сбросив с себякатегориальный аптарат классической антропологии, современные исстедователи обратились к понятийному творчеству, которое соответствовало быт современной рефлексии о человеке. Однако некоторые из предложенных понятий не обладаст достаточной теоретической нарруженность, носят стучайный характер. Постоянно возникает вопрос о том, ееть ли у философской анпропологии свой предмет? В ситуации, когдавсе время артикулируется тезис оксмерти человекаю, о десуєюемтивации антропологичестого знания, философская антропология оказывается в двусмыстенном полонениии. Ках монно развивать антрополодическое учение при отеутствии четко обозначенного центра философской антропалагии?

В стеть анализирубтся подходы современной постнеклассими $x$ основнвым концептам мтассической антропологии, таким как человеческая природа, сущность человека, субъект, идентичность и др. Критикуя классическуо антропологио, представит ели новой парадитмы отвергаст такое понятие, как кчеловеческая природә", утверждая, что никакой предзаданной человеческой природы нет. Но разумно ли отказьваться ог зтого философского понятия? Авт ор показывает, что, прибегая к такому отрищанио, мыт по сути дела отказыраемся от постинения человека. Конечно, чел овеческая природа пластична, она отранает разные реальности, но при этом не утрачивает свой философский статус. Человека можно сравнить с животным, вещью, машиной, инопришельцем. И каждый раз такое сравнение позволает вносить коррективыт в понимание человеческой природы,

Ключевье слова: постнеклассичесая антропология, классическая фиилософская антропология, человек, человеческая природа, животное, культура, техника, преобранение человека, трансгуманизм.

Abstract: Having cast off the categorial apparatus of classical anthropology, modem researchers turned to conceptual creation, which would correspond
to present-day reflection about man . But some of the proposed concepts are lacking a sufficient theoretical load, are of contingent character. The question persistently arises, whether philos ophical anthropology has a subject matter of its own. In the situation when the thesis about the sdeath of manr, about the desubjectivation of anthropological knowledge is continually articulated, philosophical anthropology finds itself in an ambiguous position. How can an anthropological theory develop without a clearly defined core of philosophical anthropology?

The article analyses the approaches of modem post-nonclassies to the main concepts of classical anthropology, such as human nature, the essence of man, subject, identity, etc. Criticizing classical anthropology, representatives of the new paradigm reject such a notion as shuman nature", maint aining that there is no pre-set hum an nature. But would it be rational to abandonthis philosophical notion? The author shows that, resorting to such a denial, we actually renounce any comprehension of man . Certainly, human nature is plastic, it can reflect multiple realities, but nevertheless it does not lose its philosophical status, A human being can be compared to an anira al, a thing, a machine, an alien. And every time such a comparison allows maling corrections in the understanding of human nature.

Keywords: post-nanclassical anthropology, classical philosophical anthropology, man, human nature, animal, culture, technology, transformation of man, transhurnanism.

За последние десятилетия категориальный аппарат философской ан тропотогим значитешно увеличился и обогатился. В офере зтого знания стали испопвзоваться в разных трактовках слова, относящиеся к человеку, но не имеющие строго очерченного концептуапного смысла (размыкание, открытость, принципा предељности, принцип органона, он тологический, онтический, «забота а себе», симулякр, фантазм, бинаризм, ацентризм, деконструкция, гиперинтерпретация, дискурсивность, детерриторизация, метаязык, нарратив, номадология, рассеивание, складк а и др.). K чему жепривел отказ от категориального аппарата классической философской ан тропологии?

Классическая антропология опиралась на такие понятия, как субстанция, сущее, субъект, прирqда, объект, объективньй, суббективньй, детерминация, первоматерия, эсюнция, человеческая

природа, человеческая сущность и др. ${ }^{1)}$ Попытки ухватить специфику человека были сопряжены с исследованием социального, исторического, псидологического бытия человека. Разумеется, отдельные грани человеческого существования не выражают полностью человеческую природу. Но ести такие понятия, к ак сущность, человеческая природа, 听ентичность утрачивают свой смытсл, то человек оказывается призраком, а вместе с тем утрачивается надобность и в философской антропологии. Даже у Арисуотеля есть мысль о том, что человек в отличие от другии живьгх существ способен к преображению. Да, человек не обладает тоговой сущностью. Он постоянно находится в авантюре саморазвития. Но человек существует в этом мире как некая реаљноств, Он не обладает предзаданной природой, однако это вовсе не означает, что это понятие теряет свой общефилософскйу савысл. Человек существует во Множестве вариантов, однако это не свидететьствует о том, что человеческая природа не одна, а представлена невьразимым множеством. Тогда выходит, что и антроподогй неизбежно должно быть с избытком.

В философском смытле существует определенная грань, которая позволяет, отказавшись от идеи преднайденной природы, выходить или не вьгодить за некие пределы, когда мы говорим не о человеке, а о каком-то другом существе. Историк Юваль Ной Харари утверждает, что апюди существовали задопго до начала истории. Животныее, весыма схожие с современньыи люддми, впервые появились 2,5 милииона лет тому назад, однако на протяжении бесчисленныхх поколений они никак не выделялись среди милииардов иньгх существ, скоторыми депили места обитания» ${ }^{2)}$. Но однажды мы присвоили себе наименование «человек», Так разве нет необходимости обозначить некие общие черты, которые, преображаясь и исчезая, характеривовали бы тем не менее нечто общее для данного вида? Сейчас многие говорят о том, что человек может вообще исчезнуть, и опяль возникает вопрос: неужели человек вюго лишь некий фантом, мерцающий среди других живьх тварей?

Современные иоледоватени еще продолжают говорить о человеке, но он перестает восприниматься как некая знакомая человеческая сущность. Человек не только утратил иден тичность. Он постепенно сходит на нет. Умирает как ан тропологическая данность.

[^29]Все, о чем векамии писали философы, обратившиеся к постижению человека - природа четовека, целостность его, самотождественность, историчность - постепенно теряет смысл. мМы догжны говорить уже не о человеке, а о некигх гуманоидах, разньг формах ивидах гуманоидной жизни, средикоторых собственно привычньй человек - лишь оеин из видов, причем уже утодящทй Человек вид исчезающий» ${ }^{3}$.

В принципе исчезновение того ити ин ого биологическоговида на Земле - небольшая новость. Однако вряд ли мамонты и троглодиты предвидеши для œбя такую радостную перспективу. Если бы они догадывались о своей печальной участи, то, наверное, не стали бы фитософствовать на эту тему. А уж тем более не подражали бы нынешним мыслителям, которые, по остроумному выражению В. А. Кутырева, готовы петь и плясать на соб́ственныу похоронах ${ }^{4)}$. Итак, человек становится предметом археологии и этнографии, неким сииволом изжившии себя форм биологического существования. Дебиологизация человека как феномен обнаруживает себа не тоњко в трансмутации1 ообственно биологического субстрата, но и замене самой телесной протаженности человеческого существования ва друтие, зача етую симлуляционные реальности. Ревизии подвергаются классические выводы философской антропологии за постедние два века ее развития.

Стойгая человечесхая природа, невосприимчивая к пересотворениям .. О чем речь, хогда не фантасты, а ученые-биологи толкуют о том, қак перекроить человеческую органику? Почему сексуальные и вьдетительные функции в человеческом организме выполняют одни и те же органы? Разделить. Поместить гениталии в районе подмьшек, и наделить способностью выдвитаться и прятаться. Человеку, мол, в силу эволюции попожена вытянутая шея и длинные конечности. Гтаз один, циклопические и мелкие-мелкие зубы. Всевидящее око, разумеетса, предпочтителннее, чем широко расставтенные очи,

Это отноеително биологической эволюции. Но ведь ее замещает генное и техническое конструирование. Тогда причем тут зубы и шея? Техноид может вообще не располагать человеческими признаками. Он может иметь подобие аппарата. Но кто сказал,

[^30]что за образец следует взять человеческое тело? На этой пока еще предваритегной стадии сердце можно заменить пламенньм мотором, а конечности - сталнытии руками-крыльями. Мозг можно подверстать системой чипов, нервную систему уподобить тонкому волокну. И зачем же сохранять волю господню? В арсенале - сотни таких лекал, которые позволяют забыть о ребре Адама.

Целостность человека как некое антропологическое свойство? Устарело. Человек (антропоид, техноид, гуманоид) в силу базовой потребности в разнообразии согласится на раздробленность, которая сулит гипертрофию какого-нибудь качества. Человек превратится в деталь сконструированного суперорганизма, наподобие пчепиного улья или оообщества муравьев.

Маячит перспек тива уникальной специадиациии индивида. Bor, к примеру, среди мурашей есть кскотоводы», приспособившиеся «доить» тлей, получая от каждой капельку раститепьной сладости, есть «огородники», приносящие в муравейник вырезанные, словно повыкройке, кусочки древесных листьев. Муравви-хищники тащат в дом пищу мясную - кишащии в храве наœкомьек или кусочки плоти более крупньд животньг. Муравьев-кнецов» интересуют зерна растений. А есть сообщества воришек, жлвущии за счет грабежа чужихх муравейников ${ }^{5)}$.

Американский исследовател Кевин Келли в кните «Вне контропя» ${ }^{6)}$ в качестве образца «суперорганизма» рассматривает пчепиньй рой. Но, толкуя о союзе солнцеяднььх существ и нефтеядньгх машин, автор держит курс уже не столько на новую биологическую цивиगизацино, сколько на новые, нераспознанные пока до конца формы реалнной и виртуальной живни. Философско-ан тропологическая литература оказалась заложнищей масыы новейшиия сюожетов. Далнейш ая эволюсция пойдет разными путями. Не человек, а человекообразные. Исследование стволовьгх клеток и попыток клонирования. Изучение погики биосаи мозга машины ${ }^{7}$ ), Виоинженерия и бионическая конвергенция. Вивисистемы и нанотехнологии. Poeвые сетии развоплоще енньй ин теллект. Классические антропологические темвт исчез ают даже в качестве базы рефлексии о ченовеке.

Идентичность как способ сохранения самотождественности? Анахронизм. Зачем техноиду мучиться в поисках личностного яд-

[^31]ра. Способность к преображению, к утрате центричности, принципиалное отсутствие стержня, удерживающего некое подобие. Аван тюра вечной трансформации. Переход от некто к нечто и наоборот. Кое-что, подлежащее демонтажу и произволнной сборке. (Совсем как в песенной строчке: «я тебя слепила из того, что было...») Условное обозначение под названием тела, приговоренное к вечному распаду, расчленению и произвольному мон тажу. Расчеловечивание человека. Отсутствие не только меры идентичности, но и приблизительного самоопределения.

Персонаж истории, выпавший из ее лона. Человек перестает быть творцом истории. Он принципиально не участвует в ее битвах, поскольку живет в условном пространствеи безразличен к темпоральным сдвигам. Человек утратил протяженность живого тела, посколкку имеет возможность существорать в роли всадниқа без головы, С множеством голов и даже с неким иным венцоМ, завершающим его сингулярннй̆ облик.

## Человек - не данность, а задание

Но можно ли считать такую ситуацию абсолютно современной и ранее незнакомой человечеству? А. Г. Дугин так не думает. Он предлагает иную историософскую кему; вся история делится условнона три этапа, правильнее, наверное, сказать, что исторический процесс можно расчленить на три части. Первую часть он называет премодерном, далее идет традиционное общество (модерн) ипостмодерн. Каждьй из этид этапов отличается множеством признаков, которые суцественно преобразуются в любой из этиг частей Меняется представление об истории, о сакральности, о модусе существ ов ания мира, о человеке, о реальности или виртуальности.

Так вот, по мнению А. Г. Дугина, человек в премодерне схож с ана логичньтм персонажем в постмодерне. Ченовек в релипии (иначе говоря, в премодерне), по его словам, не представляет себя некоей законченно-автономной единицей ${ }^{8}$. Это в какой-то степени справедливо. Древнейшая мифология не расчленяет картину мира: природа, человек, божествов ней «не разведены». Первые шагиинтеллек туальной и культурной жизни человека можно представить как своего рода умственное приспособление к непосредственному

[^32]окружениюо. Но по мере развития кулाттуры выавляется и противоположная тенденция, Человеческая любознательность начинает менять свое направление. Она обращается на самого человека. Э то обнаруживается уже в мифах.
«Человек есть не данность, а задание, персона, маска, - пишет А. Г. Дутин. - Личность - слово искусственное, как персона в греческой трагике, - это нечто одетое на нечтои носимое кемто. Субстанцией, субъектом, высшим дуком, божеством душой какую бы инстанцию мы ни ставили в традиционном обществе воглаву угла, человек всегда будет оберткойя 9, Здесьне вœ, на наII взгляд, корректно. Да, человек в мифологии еще не изолирован, не обозначен как нечто автономное. Но он все же не лишен телесности. Волее того, в качестве космогонической меры выступает именно человеческое тело. У индийского Пуруши есть задание отдать свое тело для того, чтобьt создать все многообразие вселенной. Есть задание, но, кстати, есть ил данность. Масха в античной трагедии в известной степени закрывает героя или героиню. Она опщетворяет некую добродетель ими значимое человеческое качество. Но Медея, которая схрьвает за масками реальность своего горя, ужаса и решимости - это, как ни крути, не толко задание, но и реалнне человеческое существо, способное испытьвать страдания души и муки телесности.

Древнейшая мифопогия дает плубочайшие прозрения о человеке. Но ана дейотвително не расчпеняет картину мира: природа, человек, божество в ней слитны. Процеф познания с самого начала «отягощен» способностью человека оценивать реальность как «очеповеченную", созданную по его меркам. Это находит выражениев ан тропоморфизме, т.е. бессознатепнном восприя тии космоса и божества как живых. существ, подобньг самому человеку. В древней мифологии и философии человек выступает как малый мир (микрокосмос) и бошш ой мир (макрокосмос). Представление об ик параллелизме и изоморфности - одна из древнейшиби натурфилософских концепций, в центре которой космогоническая мифологема «вселенского человека» (Пуруша в индийскиих Ведах, Имир в скандинавской «Эдде», китайскй Пань-Гу).

Древнейшие космогонические мифы, сказания и легенды, искусство и рождающаяся философия - все они были проникнуты стремлением разгадать или разъяснить вепичайшую тайну жизни: как возник человек и для чего он существует под небесным сводом,

[^33]озаряемьй звездным сиянием, светом сопнца и луны; господин ли земли человек и украшение вселенной, или он - итрушка судбыы, раб собственной натуры. Акто сказал, будто в премодерне провозглашается иссушение плоти, как об этом пишет А. Г. Дугин? Разве языческая Греция не прославляла человеческое тело, не любовалась его красотой? Где, в какой кужттуре проявилась минимализация человеческого начала, окоторой сказано у А. Г. Дугина? В каком купттурном космосе человек не ест, не пьет, стремится сьежиться, чтобы не мешать проявлению высших начал? В архаической млфологии человек еще не автономен, но он не свеживается, а порой даже бросает вызов судббе, предначертанности рока. Вудучи приговоренным к жестоким испытаниям и даже к смерти, он не утрачивает величия духа. Не об этом ли свидетельствуют древние мифыт об Эдипе ити Медее?

Принципиально новьй поворот в осмвтолении человека содержится в христианстве. Это древнее учение рассма тривает человека как храм, как вместилище богатейшии чувотв. Человек несет на себе отпечаток абсолютной личности. Вога. Рождается представление о неповторимости каждого человека, попучившее впоследствии название «персонализм». Теперь человек понимается как своеобразная святыня. Личность обрретает некую самоценность. Реалньй земной человек во всей непов торимостиприсущих ему физическии ипсихических черт оценивается как непрежодящая и неоспоримая ценность. Телесность, которую проелавляли древние эллины, в мристианском идеале соотносится с дудовностью.

Человек не ест, не пьет, умаляет свое присутствие в этом мире. Может, это относится к средневековью? Да, в нейнет того культа человеческойпдоти, которьй бьл присущ ан тичности. Напротив, тело утратило свою прив лекателность. Когда мы смотрим на церковные стекла и ста туи средневековья, на примитивную живопись, нам кажется, что род людской выродился, и кровь его обеднела: чажоточныте святые, безобразные мученики, плоскогрудые девы с чересчур длинными ногами и узловатьшии руками, отшельники, высохшие и лиш енные плоти, изображения Христа, похожие на раздавленньгх и окровавленных з емляных червей, - процессии бесцветных грустньхх личностей, отражающих в сбе все уродства немощи и страха угнетения.

Куда исчезла человеческая плоть, красота человеческого тела? Священники средневековья считали, что тело - это темнища, в которую заключена душа. «Мой бедньй ослик», - говорили о своем теле известные средневековые мыстители. Но это вовсе не то,

что сегодня назьвают «смертью человека», Плотью пренебрегают, но она есть, она не элиминирована. Человек в средневековье всетаки не ангел, не развоплотившийся дух. В эпоху Возрождения шекспировский Гамлет сомневается в том, что в смерти могут присниться сны, когда «покров земного чувства снят».

Сам А. Г. Дугин, развивая свою историософскую концещию, подчеркивает, что премодерн радикалнно отличается от модерна. Все, что утверждалось в традищионном обществе, отрицалось или модифицировалось в модерне. Вœ испытало фундамен тальньй парадитмальный сдвит. Но переход от модерна к постмодерну тоже знаменует абсолютное преображение ценностньг и практических установок. Однако житрость истории состоит в том, что возвращение к некоторьы жизненным установкаім премодерна только по видлмости означает востановление прежних представлений. На самом деле есть некое соодство, но нет тождества. Человек снова утрачивает себя в потоке постмодерна, но теряет себя ужеиначе, не так, как в премодерне ${ }^{109}$. Э то, судя по вюмуу, так и есть. Однако это дает основание заметить, что в постмодернистстой философии человек впервые в истории утрачивает свою телесность как основу человеческ ой иден тичности.

В классический период финософская антропопогия рассма тривала чеповека как высшее достижение эволюции. Естественно, она концен трировада свое внимание на разуиности и вменяемости чеповека, толкуя егокак образ и подобие Бога. Однако постепенное разочарование в человеке, вызванное обнаружением в нем негативных черт, разрушитетьности, неразумия, абсурдности поведения подорвало представление о норме как показателе человеческой природы. Ф. Ницше подверг резкой критике идеал благородного человека, которьй был создан Джорджем Вайроном, Виктором Гюго, Жорж Санд. Герои этих авторов бышии охвачены неистовой страстью в защите угнетенньг и обездоленньх. Немецкий философ раскрыл оборотную сторону альтруизма, самоотречения и сен тиментаљнности. Он изобличил тезис о присущем чеповеку добре, о разуме как авторитете, о будущем как итоге прогресса, о царстве справедливости и свободы.

Уже в начале минувшего столетия 3. Фрейд пришел к убеждению, что между нормой и патологией существует зыбкая граница, что именно невротические и патогенные черты человека раскры-

[^34]вают с больш ей ясностью феномен человеческого. В философской антроподогии обозначился интереск исподней, оборотной стороне позитивных констатаций классической философии.

Неклассическая философская ан тропология вовторой половине XX в. уделяет особое внимание искажениям человеческой природы, аномалиям, сдвитам, трансформациям в четовеческой натуре. Одновременно исследоватепи пытаются выявить смысл разньгх частностейв человеческом поведении, раскрыть сущность отличй в человеческой активности и избежать всякой системности, довтринальности, обобщенности.

Постикение человека у Нищше оказало значитељнное влияние на возникновение новой, так называемой некласической фитософии. Современная философия давно уже произвела необтодимыле критические расчеты с просветителсскииии иллгозиями. Традищия классического рационализма исходита из следуюшиик принципов:

- человек обладает различньыми качествами, которых лишены друтие живые существа. Характеристика лобого человеческого свойства раскрывает тайну четовека, приумножает знание о нем. Эти черты соединяются в нечто целостное, что можно назвать человеческой природой;
- человек растолагает воепроникающим разумом, которыйивляется главным его достоянием. Рациональность человека противостоит стастям, эмоциям, волевым обнаружениям человека. Всякая уступка иррациональности затемняет мощь разума и обесценивает величие человека;
- иррационалнное вогдда предстает как ареал бесоознатељного, оно бесформенно иуаотично и неподвластно логическому мышш ленипо;
- мышление опирается на обнаруженные каноны разума, воплотиввиеся в куль туре, и философ не вправе отступать от ниц. Некласоическая философия произвела переоценку этих принципाов:
- человек не обладает готовой природой, его становление не завершено, оно открыто, сам он находится в авантюре постоянного преображения;
- разум не является монадой, закрытой для других обнаружений человеческой субьективности - эмоций, воли, ин туиции. Разум поститается через неразумие, норма - через патологию, вершинные состояния духа причудливо связаны с глубинамия псгдики;
- иррациснальнсе не беформенно, в нем присутствует пвоя структурность, проявляется своеобразная логика. Так, правомочно говорить о логике мифа, о логике культуры, об эмоциональной логике (например, в тоाковании К-Г. Юнга);
- иррациональное оказывается хаотичньшм только в ракурсе предустановленной упорядоченности ума. Кроме того, оно подвластно логическому мышлению и постоянно координируется с ним. Человеческая псиоика целостна и подчиняется жесткой фрагментации.

Современная философия допускает отход от предустановденньгх мыслеформ и отказывается от диктата рациональности. Многие иоледователи считают, что очищенный, дистиллированный разум оказьвается малонадежным в познании и опасньтм в социальной практике. Разум постоянно упрекают не топько в тносеологизме, но и в непререкаемости чисто рассудочных лпперативов. Современные нейронауки доказатепно показывают, что не существует «чистого» разума. B нем пробиваются витаљные порывы, магма бесоознатегьнго, обнаруживается сама чеповеческая природа, далекая от идеализации ${ }^{11}$.

Но есть ли основания для уакого размежевания? Действительно ли классическая антропология произвела кардинальную переоценку всех позуций в изучении человека?

Потребность в создании нового представления о человеке связана ризменением научной картины мира (квантовая парадигма). Прежние эссенциалистские принципты утратили свою эвристичность. Постижение человека уже невозможно вести путем инвентаризации присущии ему качеств. К Ясперс в работе «Общая псидкопатология» подчеркивал, что детальная регистрация человеческии свойств и обнаруженйй нередко оказывается менее продуктивной, нежели интуиивное, напряженно-созерцатешное проникновение в тайну человека.

Современньй ан тропологический кризис прежде всего связан с осознанием недостаточности метафизического антропологического мышления. Непзя не отметить, что в резуптате изменившейся научной картины мира, преображения цивилизациии иным стал и способ существования ченовека. Классическую ан тропологию по праву называют ан тропологией основания. Представитепи

[^35]классики стремились свести вю многообразие человеческого поведения к единой сущности. Но эта сущность постоянно размывалась, ускољзала. Между тем любыте отклонения от преданной сущности, очевидные различия между людьмии считались случайностями. Поиск универсального, предела человеческого обозначения не привел к желаемому резуљтату.
«Уже много концепций и проектов чеповека было предложено в XX веке. Уже много было сказано о смерти Вога и смерти человека и удоде идеалов и ценностей. Мы полагаем, что ситуации несколкко иная. Никто не умер, и ничто никуда не ушло. Мир остался. Равно как не умер и человек. Он продолжает как-то жить. Но произошла некоторая потеря ориентировки. Не мир ушел. Не горизонт поплыл. Но у самого человека произошла некоторая раорокуслровка взгляда, в результате чего он потерал ориентиры, Ориентиры культурные, мыститепные, жизненные, экзистенциальные» ${ }^{12}$ ).

## Человек - природное создание

Представители неклассической ан тропологии в настоящее время относятся к понятию зчеловеческой природыь весьма критически. Оно оценивается в основном хак реликт архаической антропологии. Сторонники новой парадиғмы справедливо убеждены в том, чго никакой преднайденной, готовой человеческой природы не существует. Чедовек разнолик и многообразен. Он находится в поисках все новыхх и новьгх образов самого себя. Кажущаяся неизменность человека на сам ом деле отражает сложньй процесс его преображения. Следователно, всякая фиксация человеческой природы не свободна от редукционизма. Антропологи, исследующие спецификучеловеческого поведения отдељьного племени, склонны усматривать в ней некую всеобщность. На самом деле человеческая природа оказывается мерцающей, неопределимой.

Многие философы стремились зафиксировать контуры человеческого бытия. В результате рефпексивной работы разума рождались своеобразные представления о человеке. Но каков был статус этих воззрений? «Э ти идеи, - отмечает С.А. Смирнов, - говорят не о природе человека, о разньг представлениях о человеке. Эти идеи говорят фактически о приключениях нашего сознания и его

[^36]поисках» ${ }^{13)}$. Выло бы наивно предполагать, будто каждая из этии идей выражает человеческую природу без остатка, целиком и исчерпьвающе. В такид идеях, как человек мифа, человек разумньй, человек умелый, человек декаданса, человек културы, человек техники, человек-аутист ухватьваются отдельные черты человеческого существовании. «Но, тем не менее, в этид иделх их авторы, продолжает развивать свою мысль С. А. Смирнов, - пытаются остановить, зафиксировать то, что сии точки зрения является главньім и существенным в человеке, тем самыым всяклй раз редуцируя существо человека в какой-то одной идее» ${ }^{144}$.

Однако означает ли это, что следует вообще отказаться от поня тия «человеческой природыь? Отвергать готовую человеческую сущность справедливо. Но сохранять понятие в качестве общеѓ философской идеи, условно обозначағощую принадлежность K человеческому, необходимо. Как отмечал в свое время B. C. Cоловьев в полемике со О. Шпенглером, существует множество культур, но это не отменяет общего понятия - культура ${ }^{15}$, В той же мере образов человека множество, но это не избавляет исследователей от разграничения человеческого и нечеловеческого. О «нечеловеческом» в противовес "чеговеческому» задумьвались многие философыт, в том дисле И. Кант, К Маркс, Э. Фромм. Маркс не считал, что говорить р некой «человеческой природе» нетзя, что человек рождается чистьм листом бумаги (tabula rasa), на котором культура (цивилизация, общество) пишет свой текст. Напротив, вопреки такому социологическому реля тивизму, Маркс исжодил из Мысли, что человек как человек есть некая познаваемая искомая вепичина; что он должен получить определение не тольк в биопогическом, анатомическом и фияиологическом, но также ив псикологическом ракурю. Разумеется, Маркс не думал, что «человеческая природа» прямо совпадает с тем человеческим типом, который стучайно оказывается господствующим в данном обществе.

Нонятие кчеповеческой природыт для Маркса (как и для Гегеля) - это неабстракция. Э то живое человеческое существо, которое проявляетса в различньгх исторических формах своего существования.

[^37]У этой темы, кроме разшичных философскид толкований, есть еще один срез: скем или с чем отождествляет себя человек, в чем зак лючается его иден тичность? И здесь тема человеческой природы проступает в новом ракурсе. В древности человек, наблюдая вокрут уйму природныхх созданий, был склонен сравнивать себя с быком или светом, на что и обратил внимание Аристотеть. Люеми ничем не отличали себя от животньг, но немалую значимость для ниц имели и неживые предметы - огонь, водные стишри, деревья-великаны, тучи и молнии. В этом отношениия человек бьй сколком с окружающего мира, лишенным специфики и качества. Человек был вещью среди друтии вещей. Поэтому Аристотель и попытался определить его нишу в устройстве мира. Но в качестве вещи.

Затем человек стал отличать себя от друиих созданиой. При этомя в качестве иного предмета мог воспринима ться такжеи человек как таковой, независимо от того, имел ли он индивидуальные особенности или представлял собой иную биологическую разновидность. «Линейная модељь создает ложнюе ощущение, будто в каждый момент времени на Земле обитал лпшь один человеческийй вид и все древние виды представляют собой устаревшие модеши современного человека. На самом деле почти два миллиона лет - примерно до VIII тыс. дон, з. - несколко человеческии видов существовало одновременно. Собственно, почему нет / Живут же сейчас многие виды лис, медведейи свиней. Сто дысячелетий тому назад на Земле разгуливали по меньшей мере шесть видов человека. Исключением из правил (исклочением, которое бросает на нас зловещую тень подозрения) является гах раз ньнешняя эксклюзивность, а не разнообразное прош лоер ${ }^{16)}$.

Само собой понятно, что практика человеческого существования позволяла люддмм отождествлять себя с друтими животными. Американскийй культуролог Л. Мамфорд различал животных по анатомическим особенностям и способам охоты. «Сапиенсы, жлвшие сто тысяч лет назад в Восточной Африке, не отличались от нас анатомическим строением, и мозг идх был таким же, как наш, и по размеру, ипо форме. Но можно ли препположить, что они думати и говорити, как мы? Косвенные доказательтва свидетељьствуют: еще нет. Эти сапиенсы не создавали сложных орудлй, не производили ничего выдающегося и в целом не могли похвастаться какими-ми-

[^38]60 заметными преимуществами перед другими видами люддей» ${ }^{17)}$, Однако многие живые тваривскоре убедилисв, что следует бояться этого двуногого создания.

Конкуренция за выживание показала, что человек - животное, но и не толко. Скорее вюго, животное особой породы. Человек активно вмешался в жизнь другй природных созданий. Он настопкко переиграл ик, что они стали исчезать. После выхода в свет работы Э. Фромма «Анатомия человеческой разрушитетности» особая агрессивность людей, необузданность гих погибельньдх свершений никому не дает покоя. Более того, рождаются предположения, что такой склад псииииии и человеческой аутивности отражается на судьбе животных. Никому, к примеру, не приходило в голову переносить законы человеческого существования на животную общность. Не практиковалось тақже проецирование сведенийо животных скоплениях на человеческое поведение. Между тем Ж. Бфрийяр показал, что такоеналожение двух систем представленийне толко специфично, но ив крайнеймере значимо. Наблодая невротизацию домашних животньед, мыт видДи, что сходные процессы происжодят также и в пюдских коплек тивал, Так открывается новое поле исследавануด̆ феномена пециикии ${ }^{18)}$

Перв оначатьно человек считал себя подобным зверю. Такое понимание вœ еще присуще кодотничьти народам» с их аржаическими обычаями Но действитењно пи между человеком и зверем есть некий существенный барьер? НапомниМ, что некогда популярная английсаая иеследовательница М. Мипли пришла к выводу, что такая демаркация на самом деле отсутствует. Для нее нет никакия доказательств. Но откуда взялось это стойкое убеждение? М. Мигли подагает, чток этому обязывает прежде всего традиция. Кроме того, у человека есть әтические нормыт. Eго агрессия зачастую мотивирована. Может ли, к примеру, тигр, растерзавший жертву, представить доводы, которые свидетельствуют о его невинности? Да у титра нет и грамма раскаяния, Так заведено в животном мире.

Однако человек обладает рядом свойств, которые, как нам кажется, отсутствуют в животном мире. У него есть речь, рациональность, культура. Но о какой рациональности идет речв? Можно ли понимать ее как высшую степень рассудитељности, если человек растерзал природу, устроил опустошительные войны, присвоил се-

[^39]бероль хозяина планеты, а теперь неудержимо стремится в космос, чтобы овладеть межзвездными просторами и утвердить свое безоговорочное величие? И не является ли культура с ее артефактами незаконным отклонением от природы, ее магистрального пути? Не правы ли те мыслители, а среди ник, к примеру, А. Шопенгауэр, М. Шелер, что именно куль тура увлекла людей в тупик, которьйй отчуждает их от природы и грозит им суровыми последствиями?

А не исключено, что эти артефакты и не являются вовое таковьыии? Может быть, обретения человека ни чем не отииаются от того, чем располагают животные? М. Мигли полагает, что эти достижения людей можно оценивать и как прямое продопжение нашей природной сущности, тесно связанной с основной структуройя различных побуждений ${ }^{19}$ ). Нет ничего оуучайного в том, что человек оседлал лошадей. В природном мире можно найти многочисленные примеры такой приспособляемости. Не предположить ли, что никаких чисто человеческид потребностей у людей нет? Такое мнение - силное преувеычение мысыи З, Фромма. Потребности у зверя и у человека одинаковвте. Разнятся только способы ид удовлетворения. В тожевремя - и это парадоқсально! - основная структура потребностей остается незыблемой. Разве потре6ность в доминировании является чисто человеческой привилегией? Не будь на земле людей, здесь могла бы, считают социобиологи, возникнуть, к примеру, крысинная цивилизация. Можно согласиться с тем, что в крысином сообществе есть собственная иераржия власти иподчинения, есть лидерьт, ведущие за собой крысиную массу, но все же ид стая не доститает такого уровня всестороннии связей и соотношений, как у люядей. И в том, что такая участь постигла крыс, виноваты не люди.

С другой стороны, челсвечесхое сообщество нередко живет по законам стаи. Иррациональность маюсового поведения описана всесторонне. Один харизматичньй лидер может увлечь массы к гибепи. Паника, буйство топты напоминают поведение леммингов, которые солидарно устремляются в пропасть. Людди, точно комариная стая, снуют туда-сғда (хороший образ, но заимствован мною у Ф. И. Гиренка). Разве феномен озверевшей толпы пложо описан известными исследователями? Напомним, что французы, бежавшие к Бастилии с освободительньши целями, просто взорвали ее? Согласно М. Мигли, существуют определенные гранищы, внутри ко-

[^40]торьгх формируется наша культура, рациональность или язык. Никакой трансгрессии, все по природньшм лекалам.

Язык рожден определенной коммуникативной потребностью, Существует множество «разговорньх кодов». Павлин, развернувший свой красочньй хвост, соперничает по тлубине невыразимой любви с сонетами Шекспира. Шифры разного рода предупреждениЙ сорфдичам волнуют океанские просторы. Воинственныте позы животных красноречивее человеческих упьтима думов и сообщений - неотвратимьгх намерениях «Язькх ж» животных нечужда й симвопика. Лебедь, сложивший крылыя по причине гибепи своей подруги и принявший смерть, утверждает чувство любви с той же непререкаемостью, как «нет повести печальнее на свете».

Животным тоже есть о чем поговорить. Причем на языке, которыйне позволяет усомниться в точности ясказанного» Транслейтор не нужен. Поджатыйхвост выразителнее человеческих уточнений: «Так бы сразу исказал...». Тот, кто проипрал, удаляется прочь, а триумфатор не спешит добить противника, как боксер, пославший соперника в нокдаун. Спектр коммуникативньх сообщений совсем не узок. Есть все формы выражения: вежливая итрубая, выюокомерная и непристойная, победитепная и снисходитепная. Может это так и есть? Тоњко где у животньх разнотравье язьков, различньгх лингвистических кодов? Но социобиологи и не спорят о том, что возможности коммуниқации у людей поразителныь. Они только утверждают, что эти возможности порождены природой, в ней коренятся, никакид свержвестественных качеств не имеют.

Можно, видимо, предположить, ч то язык у людей отражает совœм иную коммуникативную природу. Ведь у животных есть интеллект, но он работает по каким-то другим законам, иначе сконструирован. Животные общаются с помощью жестов, а не слов. Причем эти знаковые сообщения не придуманы по случаю. Они врожденны. Однако люди тоже полвзуются жестами для общения. Мипли замечает: й у человека жесты по-прежнему играют неоценимуюроль. Каждый может в этом убедиться, рассуждает она, ести проговорить свое приветствие, не поворачивая головы, не ппднимая бровей, без остановок или каким-то друтим способом, словно не замечая присутствия адресата. А в самом деле, что проивойдет? Очевидно, собеседник подумает, что приветствие адресовано не ему, а другому или является образцом легкого безумия с нарушением коммуникативныхх правил.
М. Мидли утверждает далее, что языки, которые являются достоянием человека, различны. Хотя их функции, те социальные

модепи, которые они обозначают, отличаются в меньшей степени. Налищо, как говорится, одна и та же коммуникативная ситуация, Представим себе встречу с люддми другид культур. Аборигены выбрасьвают разные жесты, но мы еще не знаем ии смысла, K томуже этот язык не соотнесен с сознанием.

Итак, царство животньхх заканчивает собой эволютивно возрастающий ряд видов феноменального бытия, «На ввтсших ступенях его иераржии мы находим и совершенно развитую оруанизашию формы и сознание... На самой же высшей ступени этой иерариии мы встречаем человека, как конечньй результат эволюции видов в течение бесчисленньб тысячелетий. Человек есть высшее животное и в нем именно заключается весь возрастанщй ряд эволюциия» ${ }^{20)}$.

## Говорящая вещь

Противопоставление человека ивещи - еще одна основа идентификационного различия, В различные исторические эпохи это сравнение оценивалось по-разному, поэтому преображались подходы и аспекты толгования тены. Финософы растворяли человека то в приряде, то в обществе. Разумеется, человек при этом не утрачивал своего исторического своеобразия. OH «не свободен» от способности х труду п мышлению, от общественного характера своей жизнедеятетности, ог взаимодействия с природой и т. д.

Стремясь выивить особость человека, людди сравнивали себя свещ ами. Кант подчеркивалл нельзя оценивать человека как вещь. Разве это не очевидно? Нет, не очевидно, поскопку породило в философии множество проблем. Прежде всего, возникает проблема отчуждения. «Таков фундамен тальный принцип, подчинять - значит не просто видоизменять подчиняемьй предмет, но и видоизменяться самому. Орудие одновременно преобразует и природу человека: оно ставит природу на службу изготовившему и применяющему его человеку, но оно и приковывает человека к порабощаемой природе. Природа становится собственностью человека, но зато перестает быть имманен тной ему> ${ }^{21)}$.

[^41]Многие реакции человек а сходны с реакциями животного. Но развитие цивилизации привело люодей к убеждению, что человек природное существо толко попроистождению. На самом деле он историческое создание. Вырвавшись из царства природы, человек создал множество феноменов, которьдх нет в природе - общество, купттуру, цивилизациюо. Полезная активность может быть привилегией животного, машины или человека. Но Маркс рассматривает труд в рамках философского постискения человека, поэтому он приходит к вывфду, что труд - это исключительное человеческое качество. Субъектом труда является человек, иявляется он таковым именно как общественньй субъект. «Труд, - отмечал К Маркс, есть всеобшая возможноств богатства как субъект и как деятельностb ${ }^{22)}$.

К Маркс рассматривал производственную живнь человека как средство для удовлетворения одной его потребности - потребности в сохранении физического существования. В специфике человеческой жизнедея тељности выражается вся уникалность данного вида, его родовой характер. Животное, по мысти К Маркса, непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно и есть эта сама жизнедеятелность. Не аналогичньй процесс у человека связан 9 волей и сознанием. К. Маркс и называет эту жизнедея тельность сознательной. В силу этого человек и есть родовое существо. Его деятельноть носит свободный характер. Животное воспроизводит самого себя, человек воспроизводит всю природу. Продукт животного непосредственным образом связан с его физическим организмом. Но человек свободно противостоит своему продукту.
«В основе человеческой жизни - мир труда и разума, - подчеркивает Ж. Ватай, - но труд не может поглотить нас цепиком, а мы не можем бесконечно подчиняться велениями разума. Благодаря человеческой дея телности был создан рационалнный мир, но в его глубинах всегда оставалось место для ярости» ${ }^{23}$ ), Ярость сильнее разума. А труд требует такого поведения, при котором усилие, соотнесенное с эффективностью производства, носило бы постоянный характер, Человеческий труд предполагает осознание принципиальной самотождественности обрабатываемого предмета и возникающего благодаря труду различия между материалом

[^42]и созданным орудием. Точно так же он предполагает понимание ползыы орудия, причинно-следственного ряда, в которьй оно будет вовлечено.

Все это позволило возникнуть иной самотождественности человека. Стало очевидньы, что человек - это такое жлвотное, которое не просто принимает прирочную данность, но отрицает ее. «Параллелно с этим человек отрицает самого себя, воститьвает œбд, отказывается, например, давать сяободу удовдетворению своид животньг: потребностей, в отношении которых зверь никак не сдерживается. Необходимо также признатв, что оба огрицания, которые человек обращает, с одной стороны, на внешний мир, а с другой - на свое собственное животное начало, связаны между собой ${ }^{24)}$.

Оценивая качества, присущие ему как виду, человек стал осознанно отделять себя от животного. Зверь утратил своедоетоинство существа, подобного человеку. Замечая в себе животное начало, человек полагает его пороком.

## Человек-машина

Промыш ленная революция не могла не вызвать к жизни новые аналоги человеческой цдентификации. Так, французский философ Ж. Ламетри усмотрел подобие между чеповеком и машиной. Он писал: «Человеческое тело - это заводящая сама себя машина, живое олицетворение беспрерьвного движения» ${ }^{25}$ ), Филооофполагал, что нет необтодимости искать в чедовеке такую субстанцию, как душу. Человек нычем не отличается от других тел, особенно от животных. Сравнительная анатомия показьвает, что внутренняя организация человека и животных, даже относительно мозга - одинакова. Все ощущения прожодят через органы чувств, а органы чувств связаны с мозгом посредством нервов. Очень может быть, что и материя органов чувств сама для юбя тоже ощущает, но это известно ей camoй, а не врему животному.

Идеал хорошо сконструированной машины увлекал воображение Ламетри. Он полагал, что человек работает как часы, в которьгк вюе элементы подчинены единойцели. Элиминируя дүшу человека, Ламетридостиг значитепной редукции. Он воображал, чтонекоторыгх животньгх можно научить говорить и думать по-человечески.

[^43]Идея совершенной конструкции заменяла философу уникальность человеческой природы. Правда Ламетри не сомневался в том, что ченовек - машина сложная. О ней трудно составить ясное представление.

Вотед за Ламетри в европейсхой философии укоренилась мысл, что любая производственная система представляет собой систему «человек-машина». Не случайно Тейяр де Шарден иотносит ко всей истории человека узкий технологический рационализм наш его века и проецирует в будущ ее конечную стадию, на которой все дальнейшие возможности человеческого развития бьии бы исчерпаны, потому что ничего бы не осталось от первоначальной природт человека, что не было бы поглощено (если вообще не подавлено) технической организ ацией ин теллекта в универсально вœесильном слое разума» ${ }^{26)}$.
Л. Мамфорд был убежден в том, что развитие техниги - лишь один из вариантов становления человеческой природы. Сама аналогия человека смашиной порождена массой новьш механическии изобретений, которые буквально снеели многие древние процесы и институты, изменяя само наше представление как о человеческиди пределах, так и о техническиди возможностях. Укоренивш ееся в европейской философии представление о человеке как животном, которое исполвзует орудия труда, представляется Мамфорду ошибочньш, «Платону, - пищет он, - такое определение показалось бы странньым, поскольку он приписал восхождение человека из примитивного состояния, в равной мере Марсу и Орфею, так и Прометею и Гефесту, богу-кузнецу» ${ }^{27}$.

Америқан ский культуролаг считал, что орудия и оружия древнего человека быти такими же, как и у другии прима тов - его зубы, когти, конечности. Так было до тех пор, пока люди не научились создавать каменные орудия, более функционально эффективные, чем эти органы, иИз пюбого исчерпывающего определения техники, пишет Мамфорд, - должно бы следовать, что многие насекомые, птищы, мдекопитающие сделали значитепно более радикальные новш ества в изготовлении кон тейнеров, чем доститли в изготовлении орудйй предки человека до появления homo sapiens: примем во внимание сложные гнезда и домики, бобровые плотины, геометрические ульи, урбаноидные муравейники и термитники. Ко-

[^44]роче говоря, если техническое умение было бы достаточным для определения активности человеческого интеллекта, то человек все время рассматривался бы как безнадежньй неудачниা по сравнению со многими другими видами» ${ }^{28)}$.

Таким образом, согласно Л. Мамфорду, у истоков человечества перед нами маячили различные варианты исторического развития. Человек мог пойти по пути дальнейшего совершенствования свой биологической природы. Тело человека обладает пдасдичностью, оно способно совершенствованию организма. Тах, могла сложиться биологическая цивилизация. Древний человек мог пойти по пути развития своих ментальных и психологических ресурсов. Об этих возможностях в наши дни написано немало. Наконец, перед человечеством был еще один вариант развития. Он реализовал себя в европейской културе. Наш предок создал орудия труда и пошел по пути ид совершенствования. Так вознипла техника, Теннический прогресс и современное информационное общество.

Разумеется, сама идея многообразия социатно-историческии путей человечества содержит в себе немало продужтивных и значимыхх ходов мысли. Однако эти философские воззрения нередко перехватываются попитиқами для укрепления идеи разобщенности челов ечества, культивирования цивилизационньбх стереотипов, закрепляющих севропоцен тризм», казиоцентризм» и т. д. Вместе с тем идея отк рытости человеческой истории, ее многовариан тности несовместима с жестким представлением о неукоснительном схождении всех ку历 турных матрищ в некую усредненную точку, симв опизируюш уюмагистра льньй путь развития человечества. Навязьвание всем народам ениного информационного цивилизационного уклада сущ ественно обеднипо бы многообразие общественной динамики, не позволило бы реализовать глубинный потенциал различньт культур. Последоватепьно проведенная идея плюрализМа истории вовсе не исключает концепции державной линии развития человечества, поиска всемирной истории. Но она содержит в себе возможность ппределенной культурной «резерваџии, сожранения заповедньгх зон, внутри которьгх будет развертываться специфическое культурное творчество. Еоти история многовариан тна, принципиально нетелеологична ни у своихиистоков, нив своем движении или возможном заверш ении, стало быть, впопне оправданна концепция бережного отношения к различным цивилиз ационным корням.

[^45]
## Зодчий нового человека

Если считать понятие «человеческой природы» утратившим своюнадобность, то как не пропустить момент, когда ченовек вообще перестанет уже быть человеком и окажется за пределами «человеческого»? Ведь если поня тие «человеческое природы» оказывается бессодержателным, то развитие человека оказывается не только бесконтрольньм, но и хаотичным.

Зодчие «нового человека» полны эн тузиазма. Т. Лири отмечает, что превращение догоминидных австралопитеков в кроманьонцев происходило примерно на протяжении жизни пятнадцати тысяч поколений... За этот относително короткий период мировойистории семейство гоминид претерпело радйамьное изменение формы; в самом деле: гоминиды оказались одной из групп животньтд, у которыхх раскрьися огромный потенциал, иэтот потенциал начал реализовываться сколоссальной интен сивностью. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что в ходе естественного развития этот поток засохнет на homo sapiens recens. Чедовек не сможет оставаться таким, каким мы его сейчас знаем, современньым типом sapiens. Предположительно, в течение ближайших сотен тысяч лет он значительно изменится фивиотогически и физически.

Однако о уем идет речв - окразвитии человека» или о сотворении нового существа? «В настоящее время, в контексте бурного развития техники и новьш теунологий, с одной стороны, - пишет В. И. Самохвалова, - и впечатляющия успехов нейробиологиии, генетики, биоинженерии и т.п., с другой, вœ чаще делаются попытки прогнозов того, каким в рез ультате может оказаться человек XXI века. Будет ли это некийгибрид человека и машины, киборг? А может быть, это будет нейрочеловек или выращенньо̆ на генных вакцинах и выборочных мутациях (с модепированием свойств, согласно современной евгенике, и сверхразвитием нужныд качеств) своего рода апгрейд человека? Или же, обладая перспективой бессмертия благодаря вьращиванию собственньгх клонов и возможности замены-пришедшии в негодность органов, он вообще станет полу6 огом? ${ }^{29)}$.

Создавая человека по меркам техники, энтузиасты его радикальной передепки до известной поры толкуют все же о потомке Адама. Т. Лцри пишет о том, что, судя по всему, мы подошли к очередному генетическому перекрестку, - из тех, которые так часто

[^46]появлялись на историческом пути приматов ${ }^{30}$, Члены человеческого генофонда формируют симбиотические связи с компьютерами. Появляются новые ассоциациии людей, связанньхх компьютерными сетами, обеспечивающими быстрый и свободньй информационньй обмен. Нажатием клавиш устанавливается режим нового нейрофизиологического взаимодействия. Интерактивньй режим устраняет зависимость человека от многочиотенньги бюрократов, экспертов, професоров, псикотерапевтов, бибдиотекарей, менеджеров и профсоюзов, которые ревниво монопопизировати информационнььй поток в индустриальную эпоху,

Однако в какой мере можно представить себе развитие четовека как простую органопроекцию его человеческих качеств? Можно ли соханить целостньй образ человека, преображая его мозг, тело, псииику? Т. Лири полагает, что можно. Он пишет о том, что цифровые графические устройства развиваюо партнерство между ченовеческим мозгом и компьютером. Эволюционируя все к большей физиологической сложности, наши тела сформировали симби03 с пищеварителнными бактериами, чтобы вьшитв. Точно так же наши мозги формируют нервно-элек тронные симбиотические связи с комтьютерапи. Важно отлиать зависимость от симбиотического партнерства. Тело может пассивно привязаться к определенньн молекулам, например, к молекулам наркотиков, а мозг может пассивно привязаться к элек тронньым ситналам, например, сигналам комлиютера. Тело тоже нуждается в симбиотическом партнерстве р некоторыми одноклеточными организмами. На современном эт апе эволюшии все бопше людей развивает взаимозависимые ин терактивные отнош ения со своими микросистемами. Наступает момент, когда четовек sпопадает на крючок» и не представляет жизнь без постоянного обмена электронными сигналами между мозгом и персональным компьютером. С помощью компьютеров устанавливаетсл интенсивное ин терактивное партнерство с остальньыми жителями киберпространства.

Однако социалная практика показывает, что такое свободное эксперимен тирование с человеком вызьвает неожиданные трудности и парадоксы. Поэтому пересоздание человека по лекалам техники рождает кадавра. Приобретение новьгх задаттов оказывается похожим на процесс распространения раковых метастазов. Утрата телом правил органической итры ведет к тому, что тот или иной набор клеток может вьражать свою неукротимую и убипйственную

[^47]жизнеспособность, не подчиняясь генетичесии командам, и неограниченно размножаться. И здесь в качестве оппонента Т. Лири выступает авторитетный постмодернист Ж. Бодрийяр. Коппьютер порождает сенсорное окружение виртуальной реальности. «Конечное проникновение» сосредоточено вокруг кибернавта - субьекта в киберпространстве. Терминальная култура может быть определена как эоха, в которую цифровое заменило осязательное, ести восполвоваться терминологией Ж. Бодрийяра. Однаков трактовке французского философа виртуалная реальность ооставляет симуляцию воплощ енного присутствия и, следователнн, обман, еще более отделяющий субъект от областей кон троля. Ж. Водрипйяр толкует вœ эти проекты преображения человека как продолжение концепции канадского социолога М. Маклюэна. Этот автор в свое времяя считал, что речь идет о развитии человека, о проекции его сенсорньгх возможностей У Маклюэна все, что есть в человеческом существе - его биологическая, мускульная, мозговая субстанция, витает вокрут него в форме менаническид лли ин формационньгх протезов. Вœ это представлено у него как позитивная экспансия, как универсализация ченовека через его опосредованное развитие.

В действителностиже вместо того, чтобы цонцен трически вращ аться вокруг тела все эти функции превратились в сателлиты, расположившиеся в эксцен трическом порядуе. Они сами вывели себя на орбиту, и чедовек сразу же оказался в состоянии эксцесса и эксцен тричности относительно своей собственной технологии. Человек вместе со своей планетой Земля, со своим ареалом, $\infty$ своим телом сегодня сам стал спутниқом тех самыхх сателлитов, которые он же создал и вьвел на орбиту. Из превосходящего он стал чрезмернымм ${ }^{31)}$.

Но сателитом становится не только тело человека, чьи функции, выходя на орбиту, вынуждают егок этому. Все функциии нашего общества, в особенности, высшие функции, отделяютса и выходят на орбиту. Война, финановые сделки, техносфера, коммуникации становятся сателитами в непостихимом пространстве, повергая в запустение все остальное. Все, что не доститает орбитального могущества, обречено на запустение, отныне не подлежащее обжалованию, потому что нет бопше прибежища в каком-пибо превосходстве.

Прежде всего поразителна непомерная «тучность» всех современньгх систем, эта, как говорит о раке Сьюзен $З о н т а г, ~ « д я в в о п ь-~$

[^48]ская беременностьь. Но именно она присуща нашим механивмам информации, коммуникациии, памяти, складирования, Мы жлвем в избыточном потоке информациии. Ее много, но за этим информационньм шумом нередко усколззает смысл. Написано и распространено стољько знаков и сообщений, что они никогда не будут прочитаны.

Не случайно многие современные исстедоватеши критически оценивают трансгуманизм. В частности, В. А. Кутырев пиппет о том, что становление ноосферы и возникновение угрожающего самому существованию человеческого рода - один и тог же процесс. «Основное глобальное противоречие между естественньым и искусственным, между универсумом природыи универсумом деятельности. Данное противоречие, существовавшее с момента появления человечества и присущее ему „но природе", в, настоящее время обострилось до критического состоянияр ${ }^{32}$.

Покорители космоса не вфегда сегодня пребьвают в ळостоянии эйфории. Космическая тема преобразилась. Теперь чаще говорят не о космичности человека, а оз лов ещих опасностяж, которые подстерегают человека и человечество. Древние люоди ведали, что, до того как появииись теперешние небо и земля, человек уже был сотворен, и жизнь возрождалась четьре раза, - говорится в щониках майя. О катаклизмах, когда человечество оказывалось на грани уничтожения, повествует и священная книта индусов «Ехавагата Пурана» и древние трактаты тибетских монахов.

В нынешних работах многих исследователей говорится үже не о космическом преображении человека, а о возможной его гибети на путях эв олюацши, которая знает и потопы, и пожары, и другие катастрофыт. Есть такая угроза как «серая слизь». Нанороботы, способные самовостроивводству, выходят из-под кон троля и начинают создавать собственнье копии из окружающей материи При этом наиболее привлекателной средой для нии является биомасса она содержит и урлерод, и энергию, которую можно извлечь за счет окистения,

Энтузиасты преображения человеческой природы, как уже отмечалось, постулируют ущербность человека как биологического организма. Поих мнению, став волнн оотпущ енником природы, человек обрел возможность саморазвития, преображения, однако никтоне предложил ему маршрута этого движения. Сам путь развития человека оказался чистой авантюрой - потомок Адама находится

[^49]в процессе становления, но без предустановленных ориентиров, Если эволнцция - это езда в незнаемое, то в какой мере оправданны наши œтования по поводу ньнешнего глобального преображения человека? Если отвлечвся от постмодернистской философии, то ченовек действително находится сегодня на рубеже невероятньбх трансформаций, поскольку каждый вариант културного бытия может привести к появлению нового ан тропологического персонажа. «Когда человек узнал, что судьба мира в нем самом, он решил, что перед ним открьвается безграничное будущее, в котором он не может затеряться, и эта первоначальная реакция часто увлекает его на поиски своей завершенности и обособленностиз ${ }^{33}$ ).

Но действитепьно ли следует вслед за Т. де Шарденом гоминизировать саму смерть? Верно ли, что мы стоим на пороге гпобалыной эволюции? Правда ли, что эволюция человека - это человеческая попытка итрать в кости с Вогом? Определимея же, наконец: не всякая авантюра преображения является неизбежной с точки зрения философской антропологии. Развитие человека, его судьба не предполагают броуновского движения человеческой историии, неожиданных бросков в разньтх направлениях ради самой открытости человеческой природы. Чего стоит разумность человек а, ести она невключается в трагические периоды чеповеческого сущ ествования для того, чтобы понять, «куда влечет нас рок событий»? И вот какая мысль может оказаться для нас надежным поводырем: «Человек приговорен искать чеповеческое в себе самом,..». Именно так: любой прогресс реакционен, если он не сопряжен споиском специфически человеческого. И наоборот: отступление от человеческой природы смлертоносно для будущего.

Однако все эти размьшления о человеке оказываются посторонними, как топько мы вступаем в сферу трансгуманизма. Bepноли, что человек - живое существо, которое изготавливает орудия илиинструментыт Но это соверш енно не подходит для кремниевого четовека. Верно ли, что человек - живое существо, которое пользуется симводами? Но символы утрачивают свою универсальность у постчеловека, который отдает должное знакам и информации. Верно ли, что ченовек знает о своей смерти? Но зачем кремниевому созданию мысть о кончине, если оно обретает бессмертие? Верно ли, что человек - общественное создание? Но в кремниевом царстве постчеловек может конструировать собственную реальность и обжлвать ее.

[^50]
## Литература

1. Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология / Сост., общ. ред. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М.: Ладомар, 2006. 738 с.
2. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2009, 387 с.
3. Пирекок Ф.И. Фитуры и скл адки. М.: Академическпй проект, 2014.244 c .
4. Гуревия П. С. Логика биоса и мозг машины // Философия и культура. 2008. №8. C. 28-36.
5. Rуревич П.С. Рациональное и иррациональное // Философакая антропология. 2016. Т. 2, №2, С. 7-25.
6. Дгин А.Г. Посттуманизм. Человек в мире постмодерна//Вестниканалитики. 2007. № 1. С. 130-137.
7. Дугин А. Г. Постфитософия. Три парадигмвт в истории мвтсти. М.; Евразыйское двирнение, 2009. 744 c .
8. Кмтырев В.А. Бытие или ничто. СПб:: Алетейа, 2010. 491 с.
9. Кутьряє B. A. Философский обрая нашеговремени (Везнизн енные миры постчеловечества). Смотенак: Смотенскй гос: ун-т, 2006,300 с.
10. Ламетри 米 Сочднения. М.: Мstcrs, 1983. 507 с
11. Лupи T. Семв дзыков Bora, M.: Пересвет, 2001. 224 с.
12. Мамфорд д.. Технима и природа человека // Культурология: Хрестоматия/ Сост. П. С. Гуревич. М. : Гард арики, 2000. С. 128-134.
13. Пингер С. Чистьй лист: Природа челевека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня. М. Аљтина нон-фикшн, 2018. 608 с.
14. Подороzа B.A. и др. Антропограммвт. Отыт самокритипи. С притожением дискустии, СІІ6: Иад-во Ееропейского уныверситета в СанктПетербурге, 2017, 336 c.
15. Самохв алова В. И. К пониманию человека в его человеческой идентичности // Полигнозис. 2009. №2. С. 89-102.
16. Саможя длев $Q$, И, पеловеки творчество. Путь взаимостановленияи и взаиморазвития, М.: Новые авторы, 2018. 552 с.
17. Смирное С.А. Современная антропология. Аналитический обзор // पеловек. 2003. №5, С. 84-96,
18. Смирноє С. С. Антропологическьй навитатор: x собьтийной онтологии человека. Новосибира: Офсет-ТМ, 2016. 438 с.
19. Солювве В. С. Данилевскпй (Николай Яковлевич, 1822-1885) // Солоевев В. С. Соч. в 2 т. Т. 2. M.: Мысть, 1988. С. 406-414.
20. Харари Ю. H. Sapiens. Краткаяист ория человечества. М.: Синдбад, 2017. 528 c.
21. Хоружкй С.С. Соцлум и синергия: колонизация интерфейса. Казань: Казаналпй инновационньй̆ университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУТ), 2016. 452 c.
22. Шарден П. Де. Феномен человека. М.: Наука, 1987. 239 с.
23. Шеффер 楚-М. Конец человеческой исключит ельности: М.: Новое литературное обозрение, 2010. 392 с.
24. Шиаков B. Закон синархии. Учение о двойственной иерархли мон ад и мнонеств. Киев: Софиа, 1994, 320 с.
25. Midgley M. Beast and Man: The Roots of Human Nature. M.Y: Comell Univer sity Press, 1978.377 p.

# Миф и научная рациональность 

П. Д. Тищенко

Анноташия: Мир раскрывается деред человеком в неиосредопевнкой дакноспи живого деятельного созериания, его аютиеного пристмопеия. Рационалистическая рефлексия с момента возникновения в эпоху Античности вносит в непосредственность приомопеия разичице на иопинное (рационально данное) и лишь кажгиееся, которое относіг ся к мифу, сказке, худажественному вымыслу. Позвление в новоевропейском рационализме испорической рефлекслвной чувствительности позволило обнаружить особенноспь устанавливаемьхх различий на иетинное (рациональное) и вымышленное (мифическое) содермание. Однако, разоблачение разумом нетематизированных предпосьток (пред-рассудков) предшествуощих исторических форм мысли само вырастает из сферы собственных нетематизированннхх предпосылок, делая невоамомной тождественность сознания (нив ого деятелного присут ствия в мире) и самосознания (его рационального представления). Молно ли раприонально, не впадая в безответственность иррационализма рационально обсундать связь разума с его иррационаљьными основаниями? Ответ на этот вопрос предлоннен И. Кант ом в ииеее *степой. и "รа адочной. продуктивной способности воображения, смытсловым центром чот орой является отношение условнооми, реуулятивносми (как если бы - als об) связи чувственно данного и кат егорий рассудка, идей разума й абсолотных начал человеческого бытия. Культура мысли, позволяощая в рассуждении удерживать благоразумную позицро услювкосми нашицр рапионаљныхх представлений, монет быть названа диалеюмикой, пример көгорой представлен в философии биологии И. Т. Фролова.

Кльочевые слова: жизнь, игра, как ести бы, И. Кант, личностное знание, машина, миф, мозг, М. Полани, продуктивная способность воображения, рациснальность, условность, als ob.

Abstract: The world reveals itself to the hum an being in the immediate reality of living active contemplation, his active presence. Rationalistic reflexion, from the moment of its origin in the epoch of Antiquity, makes a distinction in the immediacy of the presence between the true (rationally given) and only
apparent, which refers to the myth , fairy tale, artistic fiction. The emergence of historical reflexive sensitivity in the New European rationalism has revealed the peculiarity of the established differences between the tue (rational) and fictional (mythical) content. However, the exposure by the mind of the unthemed preconditions (prejudices) of the previous historical forms of thought itself grows out of the sphere of its own un-themed preconditions, making irmpossible the identity of consciousness (living active presence in the world) and self-consciousness (its rational representation). Is it possible to rationally, without falling into the irr esponsikility of irrationalism, discuss the connection betwreen the mind and its irrational foundations? The answer to this question is proposed by I. Kant in the idea of sblind• and amysterious. productive capacity of the imagination, the semantic center of which is the ratio of conventionality, regulality (as if -als ob) of the connection between the sensual given and the categories of the intellect, the ideas of the mind and the absolute beginnings of human existence. The culture of thought, which allows us to ma antain a reasonable position of conventionality of our rational ideasinreasoning, could be called dialectics, an example of which is presented in the biology philosophy of I. T. Frolov.

Keywords: life, play, as if, I. Kant, personal knowledge, machine, myth, brain, M. Polanyi, productive imagnation, rationality, convention, als ob.

Актуалность постановки вопроса о мифе и научном рационализме обуоловлена достаточно Парадоксальным обстоятельтвом. Успехи научного познания природы и ее технологического покорения еще пол века назад сулили окончателнный триумф научного рационализма, победу над суевериями и предрассудками. Знахари и целитеди пользовали отсталую, непросвещ енную часть населения, затерявшуюся на сельских окраунах необқятной страны... Казалось, что еще вот-вот и наука победит рак и другие угрожающие жизни болезни, расчистив стопбовую дорогу для реального посюстороннего бесемертия чеповека. Наука, действително, многого на этом пути добилась, хоть и не решив основных проблем, но продемонстрировав безустовные успехи в широчайшем многообразии человеческих практик, так или иначе повлиявшигх на увепичение продолжитељьности жизни. Человек стал иным, более мобильным и технологически вооруженным. Однако на фоне этих впечатляющих успехов научного рационализ ма в освоении природного мира произошла не сразу осознанная метафизическая катастрофа.

Наука, не потеряв роли основного источника технологий, лишилась прав определять мировоззрение современного человека

в целом, предъявлять истинную историю его прошлого и намечать стољь же истинную траекторию его будущего развития, В этом поражении отчасти застуга самого научного рационаливма. Критическая философская рефлексия, направленная на саму науку, пытавшаяся в различных неппозитивистскиив верификационистскии и демаркационистских программахпервой поповины XX века, очистить ее от ненаучного, мифологического содержания, в конечнои итоге убедительно доказала, что сделать этого невозможно, Оказалось, что любое строгое научное знание нагружено неэкспиицируемым личностным содержанием (неявньым знанием по М. Полани ${ }^{1}$ ), которое содержит базисные, стољ же нерационадные, как ииные, верования ученого, предопределяющие его, казалось быt, чисто рационалистическое, научное мировоззрение,

Вера в научно-техническй̆ прогресс, стопкнулась с ожесточенньшм сопротивлением старьгх и новьтх антисциен тистскиг верований, отрищающии право науки судить об истинном положении дел. Более того, стремителная специализация науки приводит к тому, что каждый доста точно рационально мыслящий индивид сохраняет себя и свои научно рационалистические навыки мысти лишь в очень узком пространстве своей профессионалнной компетенциии, которое как шагреневая кожа все больше и болше скимается. Все в болшей и бопшшей степени каждьй рационалист становится профаном, человеком ддя которого возможности современной техники иначе ках чудом и маzией не назовешь. Для абсолютного болщин ства людей современные гаджеты не более понятны в своем конотрук тивном устройстве, чем устройство волш ебной палочки Гарри Поттера... Но таков весь мир нашей техногенной цивилизацииц. Неслучайно, что современное искусство переполнено новым мифологическим содержанием - звездных войн, инопланетян, супергероев - гибридов человек а и машины, всевозможных «ожившиш чудовимц мифологй прошльхх веков.

При этом, следует отметить, что весомость претензий ан тинаучной идеолопческой критики ни в коем случае не связ ана с низкипИ эвристическими потенциями научньгх проектов познания человека и его мировоззрения. Эти претензии пригодится рассматривать серьезно толко в той мере, в которой сама рационалистическая критика обнаружила свои собственные границы (ограничения). Поэтому вопрос о соотнош ении рационалности и мифа

[^51]мной будет обсужден изнутри самого рационализма. Научньй рационализм яяляется единспвенной формой современной мнсли, которая подвергала и продолжает подвергать жесткой критике собственные основания и методологические преппосылки, обнаруживая и осмысляя мифв юбе. Ни разнообразные формы юовременного ренииозного сознания, ни представитеги вовозможныг восточньгх форм философствования или эзотерики не обладают необходимой самокритичностью, без которой диалор (взаимодействие) с постоянно меняющимися условиями исторического существования человека невозможен.

## Что такое миф?

Ответ на поставленный вопрос зависит от многик обстоятельств, среди которьх основную роюь играет философская традиция, представляющая опыт многовековой рационалистической разработки темы мифа. Обозначу иепопззуемую в данной статье методологическую перслек тиву как философсклй рационализм, заранее оставив в стороне эмпирическую традицию популярной сегодня аналитической фидософии и связанную с ней достаточно обширную литературу по проблеме научной веры.

Концептуадныы начадом понимания мифа непростокак сказки и выдупки можно считать 听ею трансцендентального (продуктивного) воображения как побщего корня» чувственности и рассудка в философии И. Канта 2). Интересно, что при первом упоминании идеи мобщего корня» Кант называет эту способность мьшления «неизвестной» и пишь взявшись за критический анализ категорий, он непосредственно называет ее способностьювоображения, «Синтез вообще: есть исключително действие способности воображения, степой, дотя и необходимой, функциии души; без этой функции мы не имели бы никакого знания, хотя мы и редко осознаем ее (курсив мой - ІІ. Т.)» ${ }^{\text {3 }}$ ),

Сам И. Кант, сделав несколькопринцишиальных замечаньйна данный счет, не развил ик, оставив последователям загадқу, над разгадкой которой бвется не одно поколение философов. Еще раз подчеркну. Воображение - неудобньй, но необхфдимый кентавр

[^52]в критической философии. Априорные формы чувственности (пространство и время) совершают первичную обработк у чувственного материала, его эстетическое оформление. Рассудок, препписывая рационалные законы природе, данной в эстетически обработанной форме, вместе с тем, будучи чужеродным в отношении чувственного материала, нуждается в посреднике. Таковьм посредником как раз и является воображение, которое Кант определяет как «способность представлять предмет так же и без его присутствия в созерцании»» ${ }^{4}$. В отличие от априорньт эстетическигя форм созерцания, категорий рассудка и идей разума, которыте критическая философия подвергает строгому рациональному обсужденино (суду), воображение оказывается необходимой способностью разума для объяснения связи созерцания и рассудқа, идей разуиа и трансцендентной реальности души, бессмертия и Бога, но рационально необъяснимой - аслепой», Оно выскальзывает из просяема сознания в сферу бессознательной деятельности человеческого дуда.

Достаточно подробно эта таинственная деятельность мьшления анализируется И. Кантом в «Критике способности суждения», нокак способность (при всей полезности) маргинальная - к «законам неба» и моральному закону «во мдне» эта способность прямого отношения не имеет. Не спучаино, что в трех знаменитых вопросах, которые до Канту образуют смыто ответа на вопрос «Что такое человек?», места для опроса способности суждения и воображения не нашлось..

Однако для понимания отношения рационализма и мифа критика способности суждения дает чрезвычайно много. Прежде всего, с необ́ходимостью оказьвается, что цен тральная идея человека сзободного связана не с законами природы или морали, а со свободной творческой деятељностью, которая ближе всего нам дана в искуостве (идее красоты и суждениях вкуса). В своей исторической и смытсловой реалвности она выходит за рамки любой особенной деятељности, связывая человека с человечеством некоторой тотальной связью - незримой (зстепой»), но дея тельной. Знаменитая фраза К Маркса, что человек от животного отличается тем, что действует по «законам красоты» является выражением тогопонимания человеческого в человеке, которое выросло из обсуждений и творческих переосмыслений кан товских идей. Бунт роман тива против просвещенческой идеи прогресса и самодовлеющей роли сознания в пользу дикости и необузданности природных начал уходит кор-

[^53]нями в общую почву угаданных Кантом, но не осмысленньгх им (с радикальностью его последователей) предпониманий.

В свободной твориеской игре способностей разума юздается, благодаря продуктивной способности воображения, мирвпервые реалность, которой ещене было. Этим она радлкально отличается от репродук тивной способности воображения, которая припомина ет (в этом смысле - отображает) то, что было пережито в предшествующем опыте. Предметы, данные припоминанием (отображением) - ре-презентации, наше рознание обычно относит K реалвньм постольку, поскольку оно так или иначе уже бвло связано с чувственным созерцанием. В свою очередв - то, что создаетСя тв орчеством продуктивного воображения - воображаемымили условным. В науке эта условность не досукий вымысед, а необходимьй спосо6 конструирования научной, картины мира - так, как он создан научным творчеством. Оптика научного видения мира изначально удвоенная, бинокулярная. К примеру, наблюдая колебатељные движения мая тника, физик одним «глазомр видит эмпирическое движение, которое можно записать на ленте регистра тора и в любой момент ре-презенмироватв в своем созерцании. Другим «глазом» он представляет маятник, кақ сказал бы Кант, без его присутствия в созерцании. Причем таким образом, что в созерцаниии он никогда не сможет в таком виде быть дан - в виде массы, сосредоточенной в матема тической точке, на нерастяжимой нити, которая не имеет веса и толщины, в безвоздушном пространстве... Наука построена на созданных (точнее постоянно создающидся заново) продуктивным воображением цдеализауияя, которые невозможны для эмпирического взгляда. Винокулярность, сопрягающща оба тиПа воображения, - основа научного «видения» реалнности.

Вместе с тем эффекты, происнодящие в «зрительном» перекресте (chiasma opticum) бинокулярного зрения науки не могут быть поня ты никак эмтирические явления, ни как идеальные конструкципи, Они связаньт друг с другом условно. У Канта это связующее, но не объединяющее (не редуцирующее х данньтм созерцания или единствам рассудка) отношение условности обозначается выражением - как если бы (als ob). Это отношение определяет важное для понимания жизни различие между конститутивными и регулятивньтии идеями. Первые предписьвают возможным предметам опыта определенное онталозическое содержание в силу той априорной необходимости, которой подчинены чувственное созерцание и рассудок. К примеру, вю, что видит научный взгляд в живом объекте для него с необходимостью представляется как меканизм. Пред-

ставление о живом объекте как некоторой целесообразной формы ресулямивно в том смысле, что идея цели как чисто субъективная не может быть предспаялена в качестве некоего фивически существующего фактора, действующего в физическом пространствевремени. Однако, эта идея может выступать в качестве источника зипотез о сложной организации процессов жизни, которые можно представить в виде своеобразной техники природы. Техника, как человеческое ивобретение, представляет собой совокупность уелесообразно взаимодействующих природныу механизмов. В ней (технике) идея целесообразности работает резилятивно, как организационньый принцип опыта, основьвающийся на уоловности как если бы она была отображением реального быттия.

Кантовская идея воображения (прежде всего продуктивного творящего, свободного) как общего (мслепого» и «необиодимего») корня всх остальных способностей разура, впоследствии была развита, в частности в связи с пониманием мифа как основы мысли, Ф.Шелинггом, Г. В. Ф. Гегелем (ранним), Э, Кассирер ом и М. Хайдеггером. Значитењно повлияла она и на идеи русских философов, например, на философию мифа A. Ф. Досева. Аспект условности продуктов воображения науки - осовюго смыспового содержания «как если бы», был творчески развит в философии Г. Файдингера ${ }^{5)}$. В авангардиотской ффпософии театрального искусства Н. Н. Евреинова «театральность» понимается как заложенная в глубинах природной жизни «воля к театру», к условности, наиболее рельефно проявляющейся в детскишитрах ${ }^{6}$ ), В современной философиинауки особую связующую (между наукойй и обществом) и организующую рол ипрают соуцотехнические видимости (sociotechnical imaginaries - S. Jasanoff).

В приведенньшх примерахи многихиных - везде условность воображения (условная связь как если бы) перекидывает мосты между так иши иначе рационално различенными полюсами, предоставляет им парадоксальное основание возможного единства - созерцания и понятия, природного и култтурного, идей истины и блага, картезианского дуализма (сознания и машины тела), между двумя доминирующими формами научного предстаяления движения пространственного перемещ ения и логического вьвода (движения понятия). Во всех случаях мир обретает внутреннее невыразимое

[^54]единство (кобщий корень»), культивируемое трансцендентальной способностью воображения. Интересно, что молодой Гегел это общее основание понимал именно как миф и связьвал его с художественныы чувством. ОН, в частности, писал, набрасьвая схему новой философии: «Сначала я разовью идею, которая, насколько мне известно, никому не пригодила в голову: мы должны создать новуюо мифолозию, но эта мифология должна стоять на службе идей, быть мифологией раэума» (курсив мой - П. Т.) ${ }^{\text {² }}$. При этом, «Философ подобно поэту должен обладать эстетический даром. Люоди, лиш енные эстетического чувства, а таковы наши философы - буквоеды. Философия дула - это эстетическая философия» s)

Изначальное единство мифа и мвсли четко формулируется в следующем рассуждении В. В. Еибиина: «Мир-целое, мир-сагласие остается первьм делом мысли - и вместе с тем, что она кудато дела, не успев заметить, куда и как она его дела или куда делся уелый мир - тот, с которьми в своем младенчестве мысль вела беседу, когда была еще мифом.. Русское, мыств" - то же слово, что греческое... лмиф"...О6.этом, конечно, мы имеем право забыть или не знать. Мысль давно успела стать сознанием и с пренебрежением оттопкнула от себя миф - свое начало... За свою забывчивость мысль, расставшаяся с собственным началом, вынуждена платить... Современная мыыоाь пояти только то одно и делает, что гонится за упущенным целым»9).

Инымй словами, когда мы пытаемся рационально осмыслить миф, мы не догжны искать его реалнность где-то вне рациональной мыстл, но в ней самой, Raк нечто имеющее отношения к ее собственным началам. М. Полани это мифологическое начало мысли обнаружил как неявное, неэксллицируемое знание, которое, несмотря на свою трудно уловимую суть, вместе с тем самьым существенным образом определяет содержание нашего научного мыш дения, Очень важно, что В. В. Вибигин это упущенное мыслью содержание определяет, воспроизводя предпонимание классического рационализма, как ммир-целое», Для понимания здесь нужно сразу же приостановить инерцию толкования, связьвающую «мир» с чем-то большим по размеру, со звездным мирозданием или еще чем-то стољв же огромньт. Целое, укорененное в мифе как начале,

[^55]ускопззнуло от мысли, ставш ей сознанием, отдепившем себя от этого мифа, и во взгляде на вслленную и во взгляде на мельчайшую пьणинку... Здесь вюе дело именно во ззгдяде, потерявшем качество «живого созерцания» и ставшем научньш представлением картины мира. «Ранний мир ускользнул, но мысть осталась его заложнищей. Она обречена снова и снова рисовать себе его картину и иметь дело с этим суррогатом целого. Забыв, что ее началом было дело мира, она пытается отыскать себя на ею же нарисованной картине. Это очень странно, но современная мысль действительно пытается найти, понять и организовать себя, разглядывая свое собственное изображение на нарисованной ею же схеме. Она обнаруживает себя там на переднем плане, именуемом, человек", в чаети, „культура человека", на фигуре „философия", в уголке „мыслящий субьект"

Дело мысли - найти себя не на своей картине мира, а там, где она, сама плохо понимая зачем, снова и снова, нетрестанно ивсе быстрее рисует, теперь уже тольовчерне успевая набросить, вюе более глобальные картины мира. Она должна разобрать себя за своей картиной мира (курсив мой - ПІ. Т.)» ${ }^{10}$ )

Когда сегодня преисполненные гордостью за свои передовые технологии ученые, исследующие мозг, смело утверждают в качестве якобы достоверно доказанного факта отсутствие у человека свободы воли (иллюзорность морали и самой мысли), место которых занимает машина мозга и нейропроцессы, то они ошибаются не в своии наблюдениях и обобщенияя, не в адекватности того, что они представляют в результатах экспериментов. Ошибка более принципиапьна - они не sамечают, что факми, которые они обобщают и на основе которых делают выводы являются артефакмами на созданной ими самими (ихх продуктивным воображением) локаивной картине мпра.

Пытаясь рационально представить себя в формаи гносеологического субъвкта, наблғддателя, человека вообще, субъвекта културы, действуюющего мозга и т. д. мысль теряет свое начало в том простом смыоте, что те реалии самой себя, которые она разглядывает, аналивирует, измеряет вœвозможными тестами или оценивает являются ее собственными про-из-ведениями (нарисованньши картинамиі), возникающими благодаря продуктивному воображению как результаты актов предстаяления. В мифе как начале мысли мир не дан, а загадан, поскольку данность предполагает некоторую представленность - поставленность моzо, о чем ведется

[^56]речь - перед говорящим и стушающим в качестве различимого научньым взглядом рационально организованного обьекта. Поэтому, по В. В. Вибииину, задача мысли для обретения себя заключается в необходимости каким-то образом различить себя «за» своей картиной, как творящее (представляющее), но не сотворенное (непредставленное и непредставимое) начало, т. е. как жнвой миф.

## Смысл мифа у А. Ф. Лосева

Для того, чтобы осмыстить особый смыто мифа в его отношении к рациональности, полезно вспомнить некоторые идеи А. Ф. Лосева (не претендуя на осмысление в целої его фигософиимифа) учителя и наставника В. В. Бибииина.

Приведу четкую философскую фориулировку А. Ф. Лосева: «Миф не есть ни сама жудожественная действитепнность, взятая в чистом виде, ни ее отражение. Миф отаждесталяет идейную образность вещей с вещами как таковыми й отождествляет вполне субстанциально. Образцы древних мифоногий трактуются существующими в своем подлинном виде, букватьно так, как они сами схонспрупровяны. Никакая фантастика, никакие чудовища, никакие чудеса, никакие магические операции не страшны для мифа, Наоборот, из них-то он и состоит. Тут ужеморе на самом деле и доподлинно улыбается, ине тольо улыбается, а еще и творит любые чудеса; й мифический суоिъект буквально верит во все эти мифологические обвекты (курсив мой - П. Т.)» ${ }^{11)}$, Собственно говоря, тольо для современного мьшления, живущего в иньт мифологических системах, сказания древних обнаруживаются как мифы в банальном смытоте, как вымыысты, не имеющие никакого отношения к реальности. То, что было связано в мьшлении древних в современном мифе распалось, замененное, как будет показано ниже не менее кочевидными» отождествлениями идей и образов вещей с вещ ами самими по себе.

Хотя А. Ф. Лосев говорит о древнем мифе, но он логически четко формулирует понимание ядра мифа как такового, включчая и миффы современного сознания - миф является реалностью, в которую мы погружены. Его сумь \& отожбест влениш идеи вещи как знания о ней (неважно - сказочного или научно-теоретического) и вещи как таковой.

[^57]
## Человек и миф

Миф - это род знания, существующий для человека при всей своей исторической и теоретической сконструированности, как естественно данний. Он придает первичную, базисную културную оформленность всем проявлениям человеческой жизни. Человек расширяет объем мифологического знания незаметно дия себя с первьгх до последних дней жизни через общение и совместную деятепность с другими, проходя разные ступени развития от домашнего воспитания и образования к институтам высшей школы и далее - «институтам» жизни. Можно сказать, что мифологическое знание является резултатом каждоцневного социалного опыта лғдей.

Именно на уровне мифологического знания проискодит первоначальное различение целостного человеческого существа, погруженного в стихию существования, на волящую (про-из-валя-щую) душу и непроизволнно живущее тело. Генезис этого различия еще пложо исследован, несмотря на фундаментальнье прозрения в существо проблемы Л. С. Вьтотского. Но уже сейчас можно сказать, что он так или иначе связан с зменением ребенку взросльыи омsетственности за совершенные поступки. Обращ енное к ребенку порицающее или лвалящее утверждение: «ты это сделал» $\infty$ временем отзывается - «да, это сделал „ 月"», Существование человека как $_{\text {ко }}$ целостного существа при этом разлицается на две условно противопоставленные илостаси (акциденции), маркируемыте как я сәелал (душу, рознание) и со мной шегалось (тело). Конечно, к этому процессу можно применить понятие «ин териоризации» по Л. С. Выготскому, если не утруждать вебя следующим вопросом - а что это такое не по резуптату, а по псикологическому содержанию?

Вогословсклй термин иностасв и философский - акчидениия истолзованы совместно для того, чтобы подчеркнуть, что ни душа (сознание) в данном случае, ни тело не образуют отделенньгх друт ог друга субстанций или реалностей. Человек присутствует весь и в действиях, о которых, к примеру, сообщает - «я вбил гвоздв», и в состояниях типа - «у меня поднялась температура» или «захотелось есть», В его самосознании нет особого места для《я», которое собирается вбить гвоздв, а между этим «я» и телом, выступающим в качестве средства (орудия), нет никакой физической или «метафизической» границы. Последняя гранища возникает позже, когда различие приобретает в механистическом взгляде на мир субстанциалнний тарактер. В различенном в феноменах
«сделал» и "сделалось" на душу и тело существе ипостаси (акциденцииі) попеременно соотносятся друг с другом как цепи и средства, как означающие и означаемые. Для пояснения этого утверждения можно сослаться на каждодневньй прием пищи - мы общаемся, чтобы есть и еддй, чтобы общаться. Отсюда вырастает культурньй феномен «пира». Не менее ярко и многоаспектно игра (различие, основанное на условности - как если би) души и тела как акциденций (ипостасей) целостного существа проявляется в феномене любви...

Человек - существо, как сказал бы П. Рикер, амогущее», которое может по-разному отспранимь (остранитв - сделать чужим и странным по В. Шкловскому) себя от себя самого и, тем самыым представить (вписать в некоторую картину представления - вспомним В. В. Еибихина) в качестве индивида, личности, существа, различенного на телои личность, говорящего субъ екта, действующе его суббекта, себя как другого и т. д. ${ }^{(2)}$ Чеповеческая самость предстает в многообразии своид репрезентаиий так, что, во-первых, эти репрезентации не могут быть по-гегелевски вьведены одна из другой и представлены в качестве целостной системы. Каждая из них представляет целостную идею, связанную с суверенной (несводииой к другим) философской традицией и соответствующим мифологическим пониманием реальности Взятые с точки зрения несводимого в представленное единство многообразные репрезентации себя адресуют мысл к себе как началу, которое изначально nо ту сторону локалғньт «картин» своего представления. Определением этого по му стороннего кебя является чистое могу в его игре, позволяющей представить себя в той или иной форме представленности. Могу так, моуу иначе. При этом каждое конкретное представление себя как индивида, действующего или говорящего субьекта и т. д. приобретает качество условности, как если бв целостного представления тогда, когда не забывает о своем происхождении, Мьтсाь мыслит себя в своей целостности живого творящего мифа, о котором пиеал В. В. Вибидин. Обольение достигнутым результатом (отождествление представленной идеи с тем, что она пытается представить) приводит к забяению себя как играющего могу формированию мифа в его негативном качестве вымысла. К таким негативно квалифицируемым мной мифам как практически полезным, но экзистенциально опасным по своим возможным экс-

[^58]пликациям вымыслам относится растожее в современной биологии отождествление живого тела с машиной.

## Миф машины

В эпоку Декарта и Гарвея вознй миф, легшйив основу научного представления жизни современного типа, миф, омож曰ествияиий живое тело и машину, До середины XIX века (работ М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Виржова и др, цитологов) речь щла лишь о видимой анатомической машине человеческого тела. Микроскопическая часть оставалась чисто воображаемой реальноетью, но практически никто ив ученых-натурапистов не сомневался, что каждая часть этой машины представляет сама-по себе тоже машину построенную из более метких частей как своеобразньгх машин, а те из еще более мелкии... и так практически до бесконечности. Живое тело непосредственно отождествлялось идо сии пор отождествляется с машиной. Сош люсь на классический тексо Б. Г. Юдина, с ранними, еще ненайденньтми версиями которого я уже был знаком в конце 70 -х годов прошного века ${ }^{13}$. Место машинньгх интерпретаций в кон тексте научного познания жизни и рољ продуктивного воображения в ик, генезисе мной так же нефднократно обсуждалась ${ }^{14)}$.

Отождествление живого тела и машины нельзя рассматривать в качестве гносеолопческой ошибки. В определенном смысле машинноепонимание жияни и чеповеческого тела является условием зозм ожности научного познания к ак такового. Оно преө-располагает живое тело к его практическому освоению в трех основньгх вариантах - произвслнного (соответствующего суб́вективньм целам человека) направленного изменения состояния, контроля желанного состояния и, основанного на рациональных знаниях, конструирования живого объъекта из «набора» частей. Последняя форма, как своеобразная мобратная сборка», является идеалом научного освоения реальности, ее покорения. Все триформы являются не отображениями реальности, а схемами ее (реальности) покорения, подчинения интересам человека, в производстве которых первую скрипку иТ-

[^59]рает продуктивное воображение. Знание - это прежде всего сила, а точнее - аласть над природой и жизнью.

К первому варианту относится вся безбрежная гамма рациональньхх воздействий, основьвающаяся на фундамен тальной лозической свяэи между дозированньши воздействием (причиной) и ожидаемой (благоприя тной или травмирующ ей) реакчией организма следствием. Если А, то E по определенному правилу при уоговии C . Эта базовая логическая форма механистическюго суждения, выражающая смысл причинной связи, образует по мнениюо основоположника кибернетического системного объяснения феноменов жизни У. Р. Эшби в работе «Конструкция мозга» ${ }^{15}$ - «догику механизма». Именно из такого рода квазимеханическии элементов т.е. элементарньгх описанидй, претендующии на адекватную $\mathrm{koH}-$ кретной области жизни эксперименталың подтвержденную достоверность, выстраиваются остальные научныте конструкты - прежде вœго - машинные описания. Вьше отмечалось, что Кант ид называл техническими описаниями.

Если «логика механизма» опреденяет сферу досдоверньх научньгх суждений, то мащина - зто своеобразное, говоря язьтом Гегеля, умозаключение в этой догике. Совок упноств конкретныг квазимежанических описаний объвединяется через редилямияное установление общей цели взаимодействия в систему. К примеру, в нейрофизиологии популярно поня тие функционаљной системы. Из множества әкспериментално подтвержденных элементарньхх суждений (фактов) из бирается некоторая совокупность «частей», взаимодействие которьх обеспечивает реализацию конкретной функции. Особ̈ый биологический смысл имеют цели поддержания констант (норм) жизнедеятетьности. Мониторинг этих констант (типа артериального давления, рһ крови и других физиологическии жидкостей и т. д. и т. п.) позволяет врачу контролировать жизнедеятељность организма в нужньх параметрах Повторюсь, интерпретируя жизнь в качестве машины, мы как-бы предрасполагаем ее к представлению в виде удобном для реализации власти человека.

Высшей формой механистического овладения процессами жизни является ее жизни искусспвенное конспрудровяние в полезной для ченовека форме. Еоти логика контроля доволствуется управлением процессами жизни внутри самидх живьгх тел, то логика кон-

[^60]струирования предполагает полную деконструкцино живого, разделения его на части, а затем обратную сборку живого тела, но уже в том виде, в котором оно удовлетворяет потребностам человека, Наиболее последоватетьно эта установка реализуется в синтетической биологии, ставящей своей целью «разобрать» живую клетку на части, а затем собрать искусственные клетки, которые будут в качестве технологическии машин реализовьвать поставленные человеком задачи (синтезировать новые лекарства, бороться с нефтяными разливами, утилизировать городские отходы и т.п.). В трансплантологии конструктивистские идеи находят свое воплощение в мечтах о«печа ти» органов для пересадки на 3D принтерах, используя достькения в области клеточньдх технопогй..

Деятельная форма власти чеговека над жизнью за счет воспитания и обучения становится для ровременного ученого жавым мифом - естественной и самоочевидной предпосыликй научного видения реальности в том отношении, в котором она, благодаря творческой активности продуктивного воображения, постоянно порождает все новые и новые машинные представления жизни как основания для рациональных направленных изменений, кон троля и конструирования. Этот живой миф превращается в вымысел далекий от смысла жизни, как тольо какие-то отдельные машинные представленияя неразтичимо отождествляются с реальностью. Как тољько сам научный (механистическийв своих регулятивнььх основаниях) взпдяд трактуется қак единетвенно возможньй.

Приведу в качестве примера суждение современного классика «нейрофилософиив» и «даучного ма териализма» П. Черчленд. «Мозг есть причинно [детерминнированная] машина (causal machine). Или, если сказать аккура тней, учитывая все, что сегочня известнов нейронауке, очень вероятно, чтомозг есть причинно[детерминированная] машина» ${ }^{16}$. Как представитељь эмпиризма, ститающ ая, чтонаши общиеидеи (в том числеи идея машины) почерпнуты из опыта, Черчленд проявляет осторожность («аккуратность»). Наши индуктивныеезакдючения из опыта, естественно, непотны, поэтому лишь «вероя тны». Утверждение зеоятноспноо характера отождествления мозга и машины для нее лишь жест хорошо воспитанного, политкорректного академического философа. Никаких обязывяюшыих к допуцению немашинных он тологическии представлений о природе, включая природу мозга, она не предполагает. Еоти отождеств-

[^61]ление мозга и машины лишь вероятно, то следовало бы допустить с любой иной степенью вероя тности иные, возможные с научной точки зрения (поскольку вероятность отличная от нуля существует), немашинные понимания отношений мозга и сознания. Но этого не происходит. Мозг без остатка отождествляется с машиной. Поэтому, представления о душе человека (его свободной вот1) отличной от машины мозга - иллюзии: «Выбор и оуенкя оп уий яяляются проуессами, протехаюцими \& физическом моззе, которые резултируются в виде поведенческих решенй. Э ти процессы, так же, как и любые другие процессыt, происходащие в мозге, сочень бальшой вероятноствю причинно обусловлены предшествующилми условиями. Одни предшествующие условия апределены внешними стимулами, другие возникают вследствие внутренних изменению, например, изменений уровня гормонов, глюкозы, температуры тела и т. д. (курсив мой. - П. Т. $)^{17)_{1,}}$.

В этом рассуждении для натуралистического мьшления все ясно, поэтому Черчленд позволяет себе пошурить над незадачшивыми сторонниками представлений о душеио чем-то, чро не вмещается в физический мозг. Хотя, омоей точки зрении, не вмещается это нечто не в мозг, а в догмыт нейрофилософимл. Автор пишет: «[и]меющиеся достоверные данные указьвают на то, что мозг представляет собой вешь, которая думает, чувствует, совершает выбор, помнит и планџрует. В этом смытле на современной стадли развития науки чрезвьчайно маловероятно предполагать, что сущ ествуют нефизическая дуџа или сознание, которые думают, чувствуют и воспринимают и которые каким-то оккультным способом соединены с физическим мозгом» ${ }^{18)}$.

Вспомния определение мифа по А. Ф. Лосеву. Миф - это некритичное (догматическое по Канту) отождествления идеи и реалности. Суждение - мозг есть машина - обнаружлвает свою мифическую природу, как только мы обратим внимание на ряд прунципиальньд обстоятепьств.

Перечиопюиг. Во-первьгх, мы не можем научно утверждать, что живое тело есмь машина постотку, поскольку ни в каком реальном эксперименте машина тела в уелом, или любая ее часть, взятая 8 уелом (например, мозг), не фигурирует. Наука имеет дело в любом конкретном эксперименте лишь с «локальными машинами" (конкретными экспериментальньми или теоретическими моделя-

[^62]ми1), которых в научном представлении можно зообразитв необозримо мноzо. Собрать ик в научном «обобщении» в нечто целое, состоящее из локальных машин как частей невозможно в силу их несоизмеримости. ИӘея системы всех возможньк систем для науки незозможна. Она достоверно работает лишь с «подсистемами». Paнее это обстоятельтво осмыслено мной в идеи «диастемыт» мира как его дополнителном описаниии к идее «системвы» 19 ),

Во-вторыхх, нет ни одного научного описания, которое могдо бы претендовать на непосредственное созеуание (отображение) потожения дел в природе как оно еств до конкретного научного опыта. Ни в один научный журнал результаты научньт наблюдений не возьмут, если не будет указано как полученньтй «факт» создан, т.е. не будут указаны «ма териалы» и «методы», описаны исполвзованные приборы или тесты. Это стандартная форма представления научньх описаний имеет глубокий филоьофскию̆ смысл - научньйй факт парадоксальным образом следует мысшить, как артефакт своеобразное произведение ученого, как продукт его творческого (продуктивного в терминологии Кан та) воображения.

В-третьия, отмеченные вьше обстоятелства, находят дополнитепное обоснование в идеологии некдаосической науки, отработанной еще в 30 -е годы XX века в квантовой метанике. Мир предстает перед намив научном знании не как отображение реальности, а хак резуљвтат взаимодействия познающего субъекта с объектом, завислщий от наблнодателнных приборов и теоретическия язьков описания. Как образно вьразился В. И. Аршинов, в неклассическойнауке научныйметод трак туется не в качестве микроскопа или телескопа, позволяющие созеруатв невидимое, но как лазер, в котором попучаются बкартинки», представляющие не отражения, а эффекты взаимодействия с объектом.

Реальньй мозг или иной живой объект вœгда больше любого конкретного машинного представлении, в отнош ении которого выступает кав его (и бесчисленного множества иньгх) бымие я 803можности (потенуия), конкретная акмуализауия которой зависит от особьгх условип̆ эксперимента (материалов, методов, приборов, теоретических языков ин терпретации фактов и т. д.). Мозг может бытв представлен в качестве локальной машины для реализациии практических целей познания (направленных изменений, кон троля

[^63]иконструирования），но он не есль некая конкретная физиологиче－ ская，информационная или иная машина，

Мышление сожраняет свою рационалность，не превращ ается в дурной догматический миф в том оучае，если удерживает жи－ sую диалектику регчля тивньх опредепенийи конститутивньд，если сошраняет в себе（и прощциует на реалность）как общим корень научньтх и философскид представлениді̆－условнаств，как если бия （么Ts 0D）сяязв．Мне представляется，что диалектиеское понима－ ние органической цепостности жизни，в котором џдея регулятив－ ного отношения ирает принципиалную рол дана в философия И．Т．Фропова－представителя советской диалектическй Мысли． Для него дилемма мепанищизма и витализма ложнал－именно по－ стопку，поскольку и фдно，и другое направление путает регуля－ тивныІ и конститутивные определения，．．${ }^{20}$ При этом уепостноств осмытпения биологуческогомира－ 9 то незастввщая《сметема» ка－ тегорий（по тиাу системы позднего Гегеля），а вьражающ аяся в шдре способностей чеповеческ ого разума майна жИЗНи．

M понимания диалектики привлечв в качестве заверш ающего рас－ суждения очень важное наблюдения классика европейского раци－ онализма XX века－ 3. Гуссерля．Он обращает внимание на то，что
 раосуждений обнаруживается，ускопззающая от тематизации «жи－ вая функционирующая деятелнноствразума．«Mыт как субьекты ак－ тов（象－субьекты）направлены на тематиеские объекты в модусах первичной，вторичноॉ，а иногда еще и сопутствующ ей направлен－ ности．В зтом занятии с обьектами сами ак ты остаются нетемати－ ческиМи．ОДнако мы позднее можем рефпектировать в отнощ ениМ
 menepь meмam нчески предметной в некоторой новой，со своей сто－ ронь аляmь неп ематической，жавой функишоницуюшей деямепвности （куроив мOM $-\pi, T$ ）${ }^{21}$ ）．
 метного представления пред－полагает нетематическую（постоян－ но усколзающ ую из поля тематизирующ его внимания）живую де－ ятешность разума．Последняя сама может быть тематизирована

[^64]ипредставлена в нек отором новом представлении (например, в том представлении, которое возникает перед читателем в момент вот сейчас проистодящего чтения), но лишь из иной, нетематической живой деятелности. Причем эта ускользающ ая от тематизацииживая деятельность, воплощ енная в конкретном человеческом мыслящем существе, совершающем усилие рационалнного обоснования, не просто пока еще не представлена и не тематизирована, но и включает в себя непредставимое и нетематизируемое как таковое. ОН, как я полагаю, образует живой миф как кон текот и начало нашии «направленностей» на объект или себя (в качестве знанщего и обладающеговластью субъекта) - ии потенчшю. Тольков диалектике активной рациональной направленности мысли на мпп как объект в опытепредставления («наброске» картины мира) иее мысли открытости к смысловым потенциям иэнергиям мифа, функционирующе его в качестве нетема тизируемой предпосыллии, мир раскрывается перед человеком «в делом».

## Заключение

Мир раскрывается перед человеком в-жепосредственной данности жавого деятельного созеруания, его активного присупопизия. Рационалистическая рефлексия, с момента возникновения в эпоху АнтичНости, вносит в непосредственность присутствия различие на истинное (рационално данное) и лишь кажуцееся, которое относится R мифу, сказке, художественному вымыслу. Появление в нововвопейском рационализме испоричесхой рефлексивной чувствитепности позвопило обнаружить особенноств устанавливаемых разлииий на истинное (рационапнное) и кажущееся, вымышленное - мифическое содержание. Однако, разоблачение разумом нетематизированньх предпосылок (пред-рассудков) предшествующих исторических форм мысли само вьрастает из сферы собственньг: нетематизированньгх предпосылок, делая невозможной тождественность сознания (живого деятелного присутствия в пире) и самосознания (его рационального представления). Мифкак предпосылка и живое начало рационального рассуждения проглядьвают за рационально выстроеннымии конструкциямии по ту сторону воли к власти и представления. Любое рационаъное словесное рассуждение, тематизируя в фокусе своего внимание нечмо как вопрос, опирается на нетематизированную очезидность словесной выраженности живой речи. В этой очевидности

словесной вьраженности разум вновь может в чем-то усомниться и, поставив под вопрос, подвергнуть жесткому рациональному обсуждению. Однако, сделать он это может тољко предположив иную нетема тизированную очевидность языковой реальности, в том, что М. Полани назвал личностнвм знанием. Можно ли рационально, не впадая во вседозволенность мифологичного по своей природе обыденного языка, удержать рационально эту связь с нерациональным? Ответ на этот вопрос предложен И. Кантом в идее «слепой» и «загадочной» продук тивной способности воображения, смыстовым цен тром которой является отнощ ение усговноспи, регулятивности (как если би - als ов) связи чувственно данного и категорий рассудка, идей разума и абсолютных начал человеческого бытия. Культра мысли, позволяющая в расужждниии удерживать благоразумную позищию уюловностинаших рациональньгх представлений, связывая целостность понимания с конкретностью модельньх представленюй может быть названа диалекмикой, пример которой представлен в философиии биологии И. Т. Фролова.

## Литература

1. Вибихин B.B. Дело Хайдегрера // Хейдеггер М. Время и бытие: Статьи и выстутт ения. Пер. с нем. М.: Республика, 1993. 447 с. С. 3-14.
2. Гедель Г.В.Ф. Первая программма немецкого идеализма // Гегеть Г. В. Ф. Работы разных лет в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1970. С. 212-214.
3. Еєреиное Н. Н. Демон театральности. СП6.: Летннй сад, 2002, 536 с.
4. Каны И. Критииа чист ого разума. Сочинения в 6 т. Т. З. М.: Мысть, 1964. 799 c.
5. Лосея А. Ф. Сиивол и художественное творчество // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. $\chi \chi \chi$. Вып. 1. М., 1971, С. 3-13.
6. Мотроиалива Н. В. Г. Файхингер и раннпй Гуссерль: опитт не вполне обычного сопоставления // HORIZON 5 (2) 2016: I. Research: N. Motroshilova C. 290-307.
7. Рикер П. Я сам как другой. Перевод с франц. Б.М. Скуратова. М.: Издатель ство гуманит арн сй литерагурыт, 2008. 416 с.
8. Tииенко П.Д. Мир - машина: система и диастема // Вып. 7. Под ред. Ф. Г. Майленовой. М.: ИФ РАН, 2013. С. 10-25.
9. ЮОдик В. Г. Образ машины как средство для понимания феноменов низни / पеловек: вьход за предель. М. : Прогресс-Традиция, 2018. C. 412-432.
10. Фролов И.Т. Принцип органической целостности и его методологическое знач ение в научном поиске сущности жизни; ложность дилеммы: либо механицизм - либо еитализм // Фролов И. Т. Жизнь и познание: 0 диалектике в современной биологии. 2-е изд., доп. М. : URSS, 2009. C. 90-103.
11. Эиби У. P. Конструкция мозга. Происхождение адаптационного поведения. М., 1962.
12. Churchland P. S. Moral decision-maling and the brain/Neuroethics. Defining the issues in theory, practice, and policy/J. Mles (ed). Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 3-16.

# Социокультурные особенности развития нанотехнологий 

O.B. Попова

Аннотащия: В статье рассмотрены социикультурные особенности, отранающие специфику развития современных нанотехнологий. Показано, что они связаныт с формированием особой технолопической лифологии и конструиров анием особого образа нанотекн ологического продукта в глазах потребителей. Продемонстрировано отличие в подходах к развитио нанот ехнологий в конт ексте европейского и азиатскоро подход ов и указана специфика формирования отношения российдяого обществ а к развитию нанот ехнологй.

Ключевые слова: ненотехнол огии, мифыт технон ауки, зтос предусморителнноси, этика нанотехнологий, наноч астицы.

Absuact: The article discusses the sociocultural characteristics that reflect the specifics of the development of modem nanotechnology. It is shown that they are associated with the formation of a special technological mythology and fetishization of ideas about nano-products, that is, the construction of a special image of a nanotechnological product in the eyes of consumaers. The difference in the approaches to the development of nanotechnologies in the context of the European and Asian approaches is deraonstrated and the specifics of the formation of the attitude of Russian society to the development of nanotechnologies are indicated.

Keywords: nanotechnologies, myths of technoscience, ethos of prudence. ethics of nanotechnologies, nanoparticles.

## Введение

В современном мире наночастища - это не топко объект изучения различньш научньхх дисциплин имеждисциплинарного осмысления. Не только факт природы, но и своего рода современньй миф, социальная конструкция, фетиш, с которым связаны раличные социалнные ожидания, поддерживаемые и вомпроизводимые вовремени Нанотехнологии стали своеобразньци гибридом фактов и фетишей, удачно названньх В. Латуром фактишами (то есть 级 соединением), тем, что одновременно яляется и данностью природы, и социальной конструкцией.

Образ нанотехнологического будущего, формирунащийся в сознании среднеста тистического человека, тесно связан оцельы рядом коннотаций, возникающих в контексте формпрования деух глобальньгх мифов, двух основньтх конкурирующих дискурсов. Первьй из них можно условно обозначить ках дискурс больших возможностей. Он связан с верой в неограниченный потенциал нанотехнологий, в том числе ив возможность их исполвзования для решения глобальных проблем человечества (в области здравооуранения, обеспечения продоволствием, ликвидации отсталости и т.д.),

Второй дискурс направлен на осмыслениенепредсказуемьш последствлй и рисков развития нанотехнодогйй, с имплементацией в норма тивное пространство принципа предосторожности, позволяющего не предпринимать Шагов в отношении внедрения текнологическии инноваций, которые могли бы привести к необратимому и широко распространненному ущербу. Данньй принцип занимает особое место в европейском правовом поле, хота и претерпевает определенные трансформации в настоящее время.

Кореллирующий с активно равивающейся этикой див айна миф болшия возможностей характеризуется некоторой ослепленностью предполагаемьыи грядущими успехами в сфере нанотехнологй. Его конструирование оказывается связано с разруш ением базовьхх мифологем общественного сознания, его ценностей.

Приведу конкретный пример: одной из характерных черт нанотехнологической инициативы на современном этапе в Германии является исполззование такид методов формирования общественного мнения по отнош ению к нанотехнологиям, которые направлены на разрушение национальных стереотипов, касающиися образа жизни, уклада, системы образ ования. Инновация способна трансформировать ценностный порядок, который может препятствовать инновационному теинологическому развитию. Следующие выска-

зывания, направленные на поиск международных партнеров в области наноиндустрии и создавшие позитивньй имидж Германии на нанотехнологическом рынке, позволяют понять, ч то внедрение инновации сопряжено со сменой самопонимания и с критическим (зачастую юмористическим) переосмыслением своего прошлого. Вот конкретные примеры рекламы внутреннего позитивного отнош ения к нанотехнологиям, построенные на обырьвании традиционньгх ценностей, на азарте итры:
«- Нии одна страна в Европе не тратит стопко денег на то, что никто не видел собственными глазами;

- Раньше немецкие инженеры работали с точностью до миипиметра. Но это было в прошлом;
- Лучшие идеи немецких ученьт, взятьте вместе, могут поместиться в спичечном коробке;
- Знания наших молодьхх специалистов очень, очень маленького объема. Отлично;
- Нанотехнология несет в себе риски. Самьй бопшш ой из нии не воспользоваться ее потенциалом ${ }^{\text {1 }}$ ).
Подобные вьтсказывания, поражая своей неожиданностью, подчеркивают, что развитие нанотехнологй̆ - это социално релевантная тема. Вместе стем теневая сторона развития нанотехнолопй̆, ид риски замалчиваютея, Волее того, для успокоения пубилии (потребитенейи потенциапных заказчиков нано-продукции) выдвитается парадоксалвная формулировка, разрущающая гранищы представлений о нанотехнологическ ом риске как о факторе, который сложню поддается исчислению: риск нүжно сделать предсказуемьм. («Нанотехнология несет в œбе болшие возможности. Pиск, связанньый с этими ча стищами, мы сделаем предсказ уемым» ${ }^{2}$ ) .

Следует отметитв, что язьпковые игры с понятием риска, моделирование длскурсов, дающщих искаженную картину информации о риске, в целом не являются явлением, типиныы для европейского сообщества. Европа нев меньш ей мере выстраивает свою политику в отношении к развитию нанотехнологий, опираясь на другой глобальньй дискурс - дискурс непредсказуемьх последствий, создавая алтернативную картину отношения к нанотехнологиям, ориентированную на тщатепньй анализ потенциальньх рисков

[^65]от внедрения инновационной продукции и нанотехнологической продукции, в частности, предполагающий отчетливое понимание особенностей нанотехнологического продукта.

Так, нанотехнологический продукт не может быть отнесен ни к обычному продукту (качество которого проверяется непосредственно при покупке), ник «товарам опыта» (experience goods), качество которьд устанавливается после непродолжитенного периода эксплуатации, но является "товаром доверия, (confidence goods) в том смысле, что его качество оказывается невозможныт проверить за определенньй перияд времени. Его продвижение на рынке связано с потенциальными рисхами. И в этой связи информпрование общества о потенциальных рискаж становится необходиииым условием «честного» продвижения товара.

Новое понимание риска в контексте инновационной дея телности связ ано с его социализациел. Речь идет об ответственностикаждого члена этического сообщ ества за риск и. о расширении самого сообщества до общества риска (термин У. Века ${ }^{3)}$ ). Социальньй вектор на инновацию, подчеркну еще раз, создает беспреценден тную ситуацию, когда эксперт-этик сказывается не мудрее других людей. В этом случае его миосию берет на себя само оообщество, осуществляя перманен тный процесс этиеской (и всякой иной) экспертизы в тех доотупных формах, которыте предлагаются информационными, в частности Интернет-теинодогиями. Обсуждение рисков на форyмat, в блогах, социа льных сетяк, на сайтах «элек тронной демократиии дополняет стандартные формы экспертного опроса, обращая внимание представителей власти на потенциальные риски.

Итак, посколвуу в технологическую эпожу риск предваряет любойвыбор, калкуляция риска, сопровождающеговыход в свет «товаров доверия», может быть возможной лишь при наиболее полном участии членов сообщ ества риска, прежде всего за счет обмена информацией о потенциальных и возник ающих рисках, посредством формирования единых стандартов информационной этики.

В данной установке заложена интенция на интеграцию всего сообщества в рамках реализации общественно значимьшх проектов, затрагивающих ценности сообщества. Европейский подход к продвижению инновации тарактеризуется особенностью проведения этической экспертизы теинологических проектов, их соответствия социальньшм ожиданиям.

[^66]Так, в Германии нанотеннологический проект «Германия-2020» ориентирован на развитие социалнной среды инновационной деятеъности. Инновационная деятељность как сотрудничество различных социальньх групп зависит от бољшш ого количества факторов, влияющиц на создание благоприятной инновационной среды. Кним, в частности, относятся:

1. Целостный подход, на основе которого предполагаетея создание инфраструктуры для развития нано-наукив университетах Германии, привлечение первоклаосных специалистов со всего мира;
2. Увеличение финансирования научньхх исследованиуя;
3. Академическое предприниматель ство (ориентация на американскую модель университета хак бизнес-структуры);
4. Создание нано-техноцен тров,
5. Проработка различных вариантов финансирования нанотехнологий (в том числе через государ ственные займы);
6. Этическая ответственность долхна возлагаться на самй ученьх при сотрудничестве собщественнымии силайи. Это означает абсолютную свободу в обпасти фундаментальных исстедований и этическое сопровождение прикладных исстедований;
7. Создание поста миниятра по нанотехнологиям;
8. Обучение эволнцционн ому предпринйма телвству ${ }^{4}$.

Концептуатнным ядром Проекта етановится интеграция науки, образования и производства. Ее цель можно обозначить как «создание, сохранение и постоянное повьшение технологических преипуществ, т. е. освоение так называемой „тежнологии превосхождения сампи себя"»). Конкретные шаги по реализации Проекта, затрагиваюющие фферы экономики, потитики и образования, как стедует из списқа, сонетаются сшагамипо обеспечению общественной лояльности, поддержки положительного кимиджа» нанотеинологиш, формированиюо общественного доверия и общепризнанности. Техн ологии, образование, экономика, этика и право в совокупности определяют генеральные приоритеты эффективного социль-но-экон омического и научно-технотогического развития в данной сфере и обеспечивают его сцциальньй эффект.

[^67]Данньй тренд становится все более выраженньым в европейском оообществе. Он связан с развивающейся в постедние годы этической ориен тацией, направленной не столько на сдержлвание развития инновационньг технологий путем полного устранения рисков (исходя из имплементациии принципа предосторожности), сколько на их внедрение на основе учета социалннгх ценностей и ожиданий. Такой подход получил название «Ответственное исследование и инновация» (Responsible Research and Innovation, RRI).

По словам В. Шонберга, «Ответственные исследования и инновации - это прозрачньй, ин терактивньй процесе, посредством которого социальные акторы и новаторы становятся взаимно отзывчивыми друг к другу в целях (этической) приемлемости, устойчивости и социальной востребованности инновационного процесеа и его товарной продукции (чтобы обеспешить надлежащее внедрение научного и технологического прогреса в наше общество)» ${ }^{\text {( }}$ ), Упомянутый выше социально-этическй анализ является неотьемлемой харак теристикой инновационн ого процесса в свете развития RRI. Дело в том, что, например, своевременное проведение социологического опроса населения, дающее представление о влиянии инновационн ог о пр одукта на ценности тех или иньхх групा, помогает выработа ть своевременную стратегию продвижения инновациия, Это чревато также ипопыткой схрыть те или иные неприплядные стороны развития инновации, акцентировать внимание на ее преимуществах для человека и проитнорировать ее риски

Kak otmeyaют Bogner A. и Torgersen, анализируя отличие RRI от поддода, свяя анного с реализацией принципа предосторожности: «Вместо того, чтоб́ы устранять риски, цель остоит в том, чтобы внедрить инноваций, согласовав технологическое развитие с социальньмми ценностами и ожиданиями. Этот подход сводится к принципу ответственньгх исстедований и инноваций (RRI). Э то етало ориентиром в дебатах по управлению через ряд исоледовательских проек тов и политических инищца тив» ${ }^{3}$.

Согласно дефиниции, предложенной Европейской комиссией: «Ответственньй научный поиск и инновации означают, что общественные деятели работают вместе в течение всего иоследования

[^68]и инновационного процесса для достижения наилучших результатов и достижения резулттатов, истодя из ценностей, потребностей и ожиданий европейского общества. RRI - это амбищиозная задача для создания исследователскиих и инновационных проектов» ${ }^{8)}$,

В обширном обзоре Burget и соавт. прианализе практики ответственных исследований и инноваций на первьй план вылвитаются три аспекта:

- концентрация внимания на ценностях: развитие технологий должно быть согласовано с ценностями, потребностямии ожиданиями общества, быть приемлемьыми, устойчивьмми и социально востребованнымия.
- этика рассматривается как элемент, дизайна, формируюмего инновации ответственно и проактивно. Поддод «ответственные исотедования и инновации» целенаправленно испопззует этические аргументы для внедрения теинологии.
- участие общественности, открытость для всәл видов знаний и опыта. Учет мнения различных групा при оценки ценностной чувствитепности населения (акцент на такии аспектах, как справедливость, исключение, неравенство, маргинализация, неприкосновенность частной жизни), придает болшшее значение заинтересованным сторонам и непрофессионалам ${ }^{\text {9 }}$,

В цепом, современное развитие нанотехнологий можно рассматривать в качестве универсального для различньхх стран мира процесса, общей чертой которого в этическом плане становится развитие культуры предусмотрительности, однако его можно рассматривать и как процес с характерными культурньшии коннотацимии, в которьб огражаются чаяния и верования конкретного сообщества, его опасения и ожидания. В этой связи любая нанотеинлогическая инициатива оказывается культурнообусловленной, наполненной ценностами и целями конкретного сообщества.

[^69]
## Европейский и азиатский подходы

В отношении нанотехнолстическии продук тсв невозможно утверждать, что иих функционирование будет соответствовать намерениям ик изготовителей и социальным ожиданиям пользователей. В связи с этим цивилизованный поддод к развитию нанотехнологий - К объекту, который способен возражать любым стандартным представлениям о риске выразился в распространении в европейском култтрном пространстве новой формы отношения $\mathbb{K}$ инновационной деятелности - утверждении культуры предусмотрительности (предосторожности) ${ }^{10)}$, построеннойна разумном бадансе «между предосторожностью в научной и тежнодогической деятельности и свободой иоследований и инноваций» ${ }^{11)}$. Основнытми чертами этой политики являются согласованность стратегим и действий в области применения нанотехнологйи, формирование общей нормативной базы по управлению рисками, взаимодействию с потребителями и пациентами, проведение междисциплинарного диалога по вопросам безопасности применения нанотехнологий и т. д.

Поиски «з олотой середины между паническиии настроениями и оптимистическими ожиданиямив настоящий момент оказьваются невозможнь без расширения масш тпаба коммуникациии и повышения еекачества. Процесс обсуждения противостоит директивному подходу к развитию благоприятной среды для инновационного развития и направлен на һнформирование тех, кто склонен сомневаться, кто склонен возражать, а с другой стороны, на тех, кто предрасположен к нехритическому отношению k инновационному развитию и не склонен учитьвать его риски.

Сформировавшийса в Европе подход к ответственнопу внедрению инноваци久, в многом аналогичный американскому, оказался также востребован и в азиатских странах. В настоящее время этот тренд особенно активно развивается в Китае ${ }^{12}$ ).

Наука в КНР ориентирована на развитие высоких технологий. Однако Клтай, осуществляя модернизацию в технопогической среде, и так же, как и многие страны мира, делая ставку на формирование нанотехнологического уклада, пыттается адаптировать под

[^70]особенности своего сциально-экономического развития характерные для развитьгх стран мира тенденцию формирования особой области этического знания - наноэтики.

Цен тральное внимание в обсуждениях этических проблем развития нанотехнологий уделяется категории ответственности. Проблема распределения ответственности между социальными акторами, принимающими решения в области развития нанотехнологй̆, является одной из ключевых тем обсуждения и в азиатскии, и в европейских дебатах о нанотехнологиях. Однако в центре этических дебатов о нанотехнологиях в КНР акцент преимущественно делается на ответственности ученого, в то время как в Евросоюзе речь идет о подотчетности правительства, принимающего решения в этой офере общественности ${ }^{13}$, За попитикой Еврсоюза стоит прежде всего влияние общественности на процесс принятия решения, учет мнения будущих потребителей нанопродукции, определенньй кон троль деятельности правительства, В Китае же влияние общественного мнения не так очевидно, здесь скорее силен доставшийся в наследие от конфуцианскей траддщии аржетиाI «благородного мужа», которьши и должен быть настоящим ученьй и которьй в условиях развития нанотехнопогй̆ несет ответственность за риски собственной деятелности и за будущ ее китайского социума.

C 2002, когда Национальньй научный Фонд КНР разработал нанотехнологический план, нанотехногогии бьли признаны правитепь ством Китая высокоприоритетной сферой. В Национальном среднесрочном и дожгосрочном плане развития наук и технологий (2006-2020) нанотехнопогии расматриваются как ключевая технология на блгжайпии 15 лет ${ }^{14)}$. Имепись и другие инициативы, на которых а не будХ останавливаться подробно.

В настоящий момент в Китае болше 30 исследоватепскид организдцй, которые уницицовали исследова телскую активность, цзучая токсикологические и экологические последствия применения наноматериалов и наночастиц, 120 исследоватељвских организацюй предприняли фундаментальное исследование нанонауки инанотехнологий. Стоит отметить деятепьность трех главныхнанотехнологических цен тров: Национального цен тра нанонауки и нанотехнологий в Пекине, Центра нанокоммерциализации в Тяньцзинь и Лаборатории по безопасности Китая при Китайской Академии наук. Китай прежде всего озабочен проблемой безопасности

[^71]применения нанотехнологий. С 2004 г. (после проведения конференции, посвящ енной биологическим и экологическим наноэффектам) здесь начались дебаты о токсических характеристиках нанопродукциии и бьла остро поставлена проблема нано-без опасности.

Этические дебаты о нанотехнологических рисках ин тенсифицировались в августе 2007 г., когда у œмии китайских рабочиги обнаружились заболевания легких - двое из них умерли. После этого инцидента китайские меры сфокусировались на разработке программ по риск-менеджменту нанотехнологий. В дальнейпем проводились исследования о связи влияния нанотехнологий на развитие заболеваний дегкир.

Огромную ролв в анализе проблем влянния нанотехнологий на среду обитания и человека играет Министерство наукии теинологй̆, деятељность которого связана є разработкой праграмм в сфере науки и технопогий и ии внедрением. Оно поддерживается Китайской Академией наук и технаногии развития (CASTED) институтом, которьй осуществляет стратегические и форсайт-исследования. На их основе даются рекомендации для планирования деятелности в сфере науки и технологй.

В последние годы KHP начинает сталкиваться с проблемами, характерными для всех стран, занимающинся разработками в областинанот еунологий: низкой информированностьюобщественности, разработкей надежных исследованирй риска, созданием эффективной системы кон троля, Опасения возникают не только в связи с доверием на внутреннем рынке, но прежде всего относитељно того, как будет воспринята продукция китайского производства по всему миру, и прежде всего в США. Китай сотрясало от громких скандалов, связанных с недоброкачественностью продукциии как на внешнем, так внутреннем рынках, и, в этой связи, вопрос - том, смогут липотребитепи доверять китайской нано-продукции или она также попадет в разряд второсортной и несущей риски для потребителя, стоит в последние годы очень остро. Рассматривая особенности китайского стиля мьш ления в области наноэтики, обращусь к китайскому исследованию Choi, которое отмечает, что наноэтика азиатского типа должна остановиться на решении следующих вопросов ${ }^{15)}$,

1. Равенство между теми, кто имеет доступ к технологии и теми, кто его не имеет (разнища между развитыми и развивающимися странами, городскими и œльскими популяциями).
2. Проблема конфиденциальности в конфуцианских системах (например, связанная синдивидуальным правом на медицинскую информацию) и гендерные проблемы (так как болшшинство ученьх в области нанотехнологий - мужчины).
3. Необоснсванное всвлечение человека в медициские нано-клинические испытания.
4. Военное использование новьгх технопогий.
5. Трансплан танты для мозга и другие проблемы, связанные с «улाучшением» ченовека.
6. Токсичность нанотехнологий для окружаюпей среды ${ }^{16)}$.

Специфическим для азиатской этикиикитайской этики в частности является акцент на гендерныти проблемах развития нанотекнологий и проблеме вовлечения в млинические испытания. В европейском комплексе проблем они либо не артикулированы (например, гендерньй вопрос очень редко поднимаетса в дискуссиях в связи с тем, что он не так вьражен и в социальн ой живни - гендерное неравенство менее очевидно в европейской научной среде по сравнению с азиатской) либо, очевидно, игх предполагается решать в соответствии суже наработанньми законодатељньшии схемами (что касается клинических испытаний нано-продукциии).

Отличается также обсуждение проблемы доступа и равенства. Если противники нанотешнологического тренда в Европе задумываются о разрушении идеада обеспечения глобалной справедливостии подчеркивают, что развитие нанотехнологий будет способствовать увепичению экономического разрьва между развитыми м развивающимися странами, то азиатские дискуссиил о нанотехнодогиях направлены на акцен тирование внимания на проблемах отстальт азиатских стран, которые в связи с развитием нанотехнолгй рискуют акаваться еще в болншей финансовой пропасти По сравнению с тем, как это было раньше.

Хнтересно сравнить различия в подходах к проблеме кулучшения» человека средствами новьг: теинологий. Азиатскую этику гораздо меньше волнует проблема иден тичности и самопонимания или эжологические эффекты процеса нанотехнологического совершенствования человека, на первьй план вновь выходит проблема

[^72]справедливости, равенства доступа к новьы техническим возможностям человека. Проблема «потери лица», столь важная для китайского общества, с его ритуализированностью и консервативным отнош ением к социальным нормам, очевидно, не стољ актуаљна на новом уровне - уровне трансгуманистического осмысления, где на повестке дня стоит проблема «потери ан тропологического лица», Далее приведена таблица, заимствованная из статьи Sally Dalton-Brown ${ }^{17}$ ). Здесь наглядно продемонстрированы разлииия между западной и восточной этикой нанотехнологй.

Категории проблем наноэтики на Западе и Востоке ${ }^{\text {18) }}$

| Проблема | 3 a (Заптад) | Против (Запад) | Против <br> (Bосток) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Улучшение | Нсвое улучшенное четовеческое сущеСТво с уветиченной продалнйтетьностью НИ Зसम, меньшим количеством проблем <br>  но, дане улучшенньм сознанием білагодаря НВИК техमотогиям | Создание новых элит (элуф山ение только дла 6 боаты(x), утрата мчеловечности. (*Nanoو..); увежйч ение продолиптельности жизни увеличение продолнительности жизни означает более сильный пресоинт на ресурсы | Пояеление ИТ / нейробиоиншенерных илпилантов; равенство доступа |
| Испогв 30 - <br> вание в во- <br> енных де- <br> $\pi x$ | Улучшенное лечение ран; более точное прицеливание (меньше побочных эффеKTOB) | Ведут к неравной войне, создание ксуперсолдат. | В оенное использование нанотехнологй, то есть оруния |

[^73]Окончание таблицы

| Проблема | 3a (Заппад) | Против (Заптад) | Протзв <br> (Boctoк) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Риски для здороевя | Улучшение здоровья, более зффективныте лекарственные средства; мобильность поввшение качества устут здравоохранения для удаленных ретионов и сельских общин; эк ономическая выгода от сокращения расходов на здравоохранение | Утроза здороввя человека через воздействие на кожу или вдлтанйе или проглатьшание наночастиц | Угрозыт здоровыо человека через поп адание на кону, вдыtхание или праглатывание наночастиц |
| Вред для окружающей среды | Решение экологичеcKIL BoIpocob, takidx как непритодность для питья подземныхх вод | Угроза для сккружаощей средыт | Yгроза экологическому благополучию; наноотходыт и пространственныте ограничения |
| Доступ / <br> Равенство | Ггобатвныдй общрй <br>  фект ог применения ноеыых Іродуктов, которые способны повлиять на строительство, знергетику, медтехниау и инндустрио в области ИТ. | Увеллчение (нано) разрыва менду развитылии и развивашщимися страна-ми1-проблемыт распределительной справедливости, глобальной выгоды | Нано-разрыв внутри азиатских стран с огромньеми популациямаи сельского населения или бедньтии популящияма, необоснованное вовлечение |
| Приватноств | Bce более компактные устройства наблодения; конфиденциальность медищинской информацрии; повытшенная степень безопасности | Bce более компнактныте устройства набподения приводят к потенциальной утрате гражданских свобод. усилению наблодения за рядовьшии гранданами |  |

## Заключение. От мировых трендов развития нанотехнологий к российскому опыту

Социокужттурые особенности развития нанотезнологий, присущие различным странам мира, характерны и для Россиии. Здесь в разпичньх нанотехнопогическив дискурсах вьделяется ряд тем, наполненных этико-аксиологическимии коннотациями. К ним, как и в друтих странаф, относятся проблемы улучшения человека, обсуждение стратегий развития нанотехнологичесхого образования, оценка экологических рисков и рисков для здоровья. Кроме того, специфической идеологической нишей для обсуждения потенциа ла развития нанотехнологий, двляется трансгуманизм. В контексте современного ростийского трансгуманизма ставятся глобальная целв по «обновлению» всего человечества. В таких транясуманистических проектах, как «Россия-2045» ${ }^{19}$ и з Детство-2030», с нанотехнологиями связывается не просто будущее теинологий, но прежде вœего идея формирования нового (идеалвного) человека, отличающегося от современного расширенными возможностями своего сознания и тела и творящего новые ценности для нового мпра.

Вера в возможности нанотеннологрй во всем мире, становится основанием для построения утопий, опнаков России они приобретают форму форсайт-проектов - стратепрй направленного поэтапного планиров ания будущего (см. форсайт-проекты «Россия-2045» и «Детство-20302 ${ }^{20}$ ). Их (при всей ик кажущейся невьполнимости) пытаютея реализовать на основе создания междисциплинарнььх групाँ, которым предлагается поэтапно выполнять конкретные задачи (например, проводить исследования сознания, разрабатывать робототехнику, искать новые лекарства и т. д.).

Проблемы формирования нового ценностного мира для человека будущего обсуждаются также в рамках осмысления новых парадитм образования, которые могли бы дополнить или сменить уже существуғщие ицелью которых стало бы формирование человека, способного успешно развиваться в новом теннологическом укладе и способствовать повышению конкурентоспособности России на мировом технологическом рынке. На этом делает акцент программа проекта बШколная Лита РОСНАНО» ${ }^{21)}$. В ней подчеркивается, что спросна развитие нанотехнологийд должен формироваться

[^74]на уровне среднего образования и из образователного пространства школ транслироваться в высшие учебные заведения. Среди принципов образователного процесса нового типа бьли выдвинуты такие ценностные составляющие, как междисциплинарность, мультикультурность и вариативность, опора на исследоватегскую иконструкторскую, модеширующую деятешность в естественно-научном образовании.

Данные характеристики являются определяющиии для прорисовки образа формирующегося субъекта. Как отмечается в Концепции проекта «Шкољная Лита Роснано», современная (открытая) школа допжна ориентироваться «на ценностные и тежнодогические доминанты новой технологической кулытрыт, на такие ценности, как открытость, мобилнность, новизна, технологичность, позитивное мышление, многообразие как источник развития, сетевоевзаимодействие, сотрудничество)s ${ }^{22 \pi}$.

В контексте имеющихся европейской, американской и азиатской моделей развития нанотехнологий современная Россия, внедряя нанотехнологические инициа тивь, пытается прежде вюго опираться на идх опыт. Это отражается уже на уровне целевьгх установок: на развитие наноиндустрии, внедрение новой системы науки и образ ования, формирование линости, толеран тной к развитиюо нанотехнопогий и ак тивно изменяющ еймир и самого себя. Однако на прак тическом уровне дуж-идеальных целевых установок конкурирует с весьма прагматическими зядачами, в контексте которьгх «этика» нанотехнологий выглядит ступором для экономического развития и, как правило, итнорируется.

Если же действительно со временем в России будет наблюдаться процесс роста морального сознания при внедрении инноваций (а какие-то его ростки уже проявляются, например, даже на таком, эровне, как пожотовка российской стороной доклада для ПАСЕ по теме: «Нанотехнопогии - новая опасность для окружающеॅ средыт? ${ }^{23}$ ), то, скорее всего, создание кодекоов обращения с наночастицаии вызовет этические дискуссии относительно того, в какой форме следует давать ответы на неизбежно возникающие «этические» вопросы, сопровождающие пюбые нанотехнологические инициативы. Догжны ли они носить характер императивов

[^75]или могут выражены в негативной форме (как запреты), каким базовьши принципам следует придать статус универсальных, а каким локальньй характер - все эти вопросы, безустовно, требуют специального междисциплинарного обсуждения, учитьвая накопленный опыт других стран, а затем уже соответствующего закрепления в нормативньгх актах. В этой связи исследование существующии этических акцентов, раставленньхх развитием нанотехнологий в России, сравнение их с акцен тами, обозначеннымив базовьгх моделях стран Европы и Азии, представляется чрезвычайно актуальным.

## Литература

1. Bogner A. and Torgersen H. Precaution, Responsible Innoyation and Beyond - In Search of a Sustainable Agricultural Biotechnology Policy, Front, Plant Sci. 9: 1884. 2018. doi $10.3389 / \mathrm{fpls}$. 2018.01884
2. Burget $M$., Ardone $E$., and Pedaste $M$. Definitions and conceptual dimensions of responsible research and imovation: a literature review Sci. Eng. Ethics 23. 2016. 1-19. P. 5.
3. Choi $K$. Ethical issues of nanotechnology development in the Asia-Pacific region, regional meeting on ethics of science and technology, $5-7$ November 2003, B angkok
4. Commission. Responsible Research and Innovation. Europe's Ability to Respond to Societal Challenges. Luxem bourgs Eur opean Commission's Publications Office, 2012. P. 2. dai:10.2777/11739
5. Daiton-Brown S. Global Ethics and Nanotechnology: A Comparison of the Nanoethics Envir onments of the EU and China// Nanoethics (2012) 6:137-150.
6. Schomberg Von R. wis vion of responsible research and innovation,.- in Responsible Innovation: Managing the Responsible Ernergence of Science and Innovation In Soccety, eds R. Owen, J. Bessant, and M. Heirtz (Chichester: Whiley). 2013. 51-74.
7. Дететво 2030 [Электронный ресуpc]. URL: rpp.nashaucheba.ru
8. Добро поналовать в наномир Германии [Электронный ресурс]. URL: portalnanoru
 Образовательная программа школы. Концепщия проекта а ШШкольная Лита Роснанои, СТІ.: Образоват ељьнььй центр «У частие", 2011.
9. Ламур Б. Когда вещи даст сдачи // Вестник Московского университета, Серия 7. Фитософия. № 3. 2003. С. 20-39.
10. Нанотехнологии или скрытая угроза: предупрежденыт, но пока неизвестно, о чем [Электронньй ресурс]. URL: nanonewsnet.ru
11. Россия-2045 [Электронный ресурс]. URL: 2045 .ги
12. Школьная Лига РОСНАНО [Электронный ресуpc]. URL: schoolnano.ru

# Преобразование человека: от социальной инженерии к практической экософии 

Аннотащи: Преобразование человека выступает сферой применения различного рода технологй̆, в т. ч. социальной или человеческой инненерии, которая базируется на субстанциалистсхам подходе и социоцентризме. В статье рассматриваиотся некоторые мифыт о преимуществах социальной инненерии, в т. ч, о ее научной обоснованности, о необходимости коррекци человеческой природы сцелю получения общественно значимых результатов, оклассовой беспристрастности и культурно-идеологической нейтральности, о растущем спросе на социоинжен ерные разработки и услути и пр.

Автор анапизирует конкретные примеры из политической жизни современной Росиии, когд а методы социальной иннненерии активно практикустся ради достимения самнительных в социально-нравственном плане нелей (диагностика политичеgкого нарциссизма и способы терапевтического вмешатеть ства в сознание лодей, миф о метафизическом падении россй̆ского человека и путях реставрации отжившего общественно-политичеакого строя), Од предлагает и обосновывает альтернативу такой亡пнженерии - практическуо зкософшо, которая исходит из представления - допустимом как предельно возможном и ненасильственном вмешательстве в уетовия щизни человека и лишь в том случае, если ему угрожает реалная опасность.

Социальная инненерия участвует в мистификацри современного капптализма и маскирует постедствия его разрушительного воздействия на социоприродную среду, в т. ч. разграбление биосферы, колонизация низненного мара людей, усиление авторитарнвтх тенденщпй в обществе. Чтобы предотвратить неминуемуо гибель человечества в ходе приближающейся экологической катастрофы, необходимо вовлечв потенциал всех обществ и государств в сохранении, а также приумножении биологического и социокультурного разнообразия всей планеть.

Миссия практической экософии в целом и социальной экологиив частности состоит в том, чтобы способствовать достинению экологического баланса между человеком и его социоприродным окружением и обестечить тем самым переход к экологическому, бездефищитному обществу. И для ее осуществления потребуется новьпй, не авторитарный типा личности - экологическпй. Экологичесая личность опирается в повседневной деятелвности на принцџп экоцентризма и практики онт опроектирования, которые ориентированы в свою очередь на обустройство мира закк общего *дома бытияя (забота о качестве среды существования) и обретение себя в нем (самореализацря как процесс сбережения и раскрытия пот енцриала всех форм жизни).

Клочевыт слова: человек, преобразование человека, социальная (человеческая) инненерия, экофилософия, субстанициализм, социоцентризм. экологизм, экоцентризм, онтопроектирование, авторит арная линность, эколопиеская личность.

Abstract: Human transformation is the sphere of application of various kinds of technologies, including social or human engineering, which is based on the substantialist approach and sociocentrism. The article discusses some of the myths about the benefits of social engineering, including its scientific validity, the necessity of correction of human nature with the aim of obtaining socially significant results about the class of even-handedness and culturalideological neutrality, the growing demand for socal engineering designs and services, etc.

The author analyzes concrete examples from the political life of contemporary Russia, when the methods of social engineering are actively used to achieve socially and morally questionable goals (diagnosis of political narcissism and methods of therapeutic intervention in the minds of people, the myth of the metaphysical fall of the Russian man and the ways of restoration of the obsolete socio-political system). He proposes and justifies an alternative to such engineering - practical ecosophy, which proceeds from the idea of permissible as the maximum possible and non-violent interference in the human condition and only if he is in real danger.

Social engineering participates in the mystification of modem capitalism and $m$ asks the consequences of its destructive impact on the social environment, including the looting of the biosphere, the colonization of the human life world, the strengthening of authoritarian trends in society. In or der to prevent the imminent death of humanity in the course of the approaching ecological catastrophe, itis necessary to involve the potential of all societies and States in the preservation and enhancement of the biological and socio-cultural diversity of the entire planet.

The mission of practical ecosophy in General and social ecology in particular is to contribute to the achievement of ecological balance between man and his social envirorment and to ensure the transition to an ecological, deficit-free society. And its implementation will require a new, non-authoritarian type
of personality - environmental. Envir onmental identity is based in the daily activities on the principle of ecocentrism and practice of ontoproective that focus in tum on the improvement of the world as a shared shouse of being(care about the quality of the environment of existence) and finding myself in it (self-realization as a process of saving and realizing the potential of all forms of life).

Keywords: man, human transformation, social (human) engineening, ecophilosophy, sociocentrism, envir onmentalism, ecocentrisma, ontoproective, authoritarian personality, envir onmental personality.
И. Т. Фролов стоял у истоков не только теоретического, нои практическсго человекознания или прикдадной антропологии. Ему же принадлежит развернутый ан тропологический аналз последствий социотехническихи систем и их воздействия на поведение и организм человека. В качестве еще одной предпосьипи конструирования человека выступает практическая, в т. ч. проеттная философия, которая базируется на основаниях субстанциализиа или персонализма ${ }^{1)}$.

В первую сяередь я должен отметить, что преобразование человека является излюбленным делом всякого рода «лнженеров» от биоинженеров до социалных инженеров. Начну с характеристики тех वубвектов, которые убеждены в том, что социальные изменения предотределяют изменения человеческой природы. И это точка зрения сторонников социоцен тривма и связанного с ним су6станциализма, которые противостоят, с моей точки зрения, экопотизму и экоцен тризіиу.

## О практиках преобразования человека в социальной инженерии. Субстанциалистский взгляд и его критика

Как известно, социалнная (или человеческая) инженерия накопила огромный опыт манипулирования сознанием люодей. Ее при-


[^76]4 в практике колониалвнюо уираялени, чтобы заставить коренньг жителей покинуть свои земли, богатые природными ископаемыми или иньшии ресурсами (об этом писали еще британские социальные антропологи А. Рэдклифф-Браун и Б. Малиновский, которым пришлось проводить социоинженерные эксперты в Африке по заказу колониалнььх властей Великобритании; этот вариант активно используется представителями неоколониализма в сегодняшней Украине инекоторьгх других стран третьего мира);

- в научной организауии труәа в рамках программыт ускоренной индустриализации страны (об этом писали А. К. Гастев, Н. А. Витке и другие отечественные ученые, которые включали человека в систему механизмов, уподобляя его машино-чедовery);
- в общественньх преобразованиях (поэтапная, частичная инженерия К Поппера, ориен тированная на проектирование цельх социальных институтов; именно такую инженерию критикуует американский социодог Ч. Миллс, разоблачая ее технократизм, позитивистскую ориен тацию, либералнный практицизм, стремление к «абстрактному благу" иусма аривая в этом попытку скрыть за ее политически нейтральной оболочкой бюрократическую сущность капитализма ${ }^{2}$.
- в упрфзпеник жрупними корнорачияли, радеющими о своих прибылих ипотому кр овно заин тересованными в повышении производительности труда наемньх работников и идх беспощ адной эксплуатации (об этом также писали критики социальной инженерии, в т.ч. Ч. Миллс);
- в определении статуса «ишшни» люодей и воспимании политически лояльных граждан страны (здесь под вывеской государства вюеобщето благоденствия исползуются средства социальной защиты, призванные затуш евать классовую борьбу, или политические технологии, превращающие человека в электоральный планктон) ${ }^{3}$.

[^77]Мы до сих пор не забыли, что самыте страшные опыты над людьми ставили нацисты (см. десятки фитымов об усовершенствовании человеческого организма, которые проводились в конц лагерях и закрытьт нацистских лабораториях), И это тоже имеет отнюдь не косвенное отнош ение к человеческой инженерии.

Вывод напрашивается такой. Где бы и как бы не применялась социаљная (человеческая) инженерия, она всегда вступала в противоречие с интересами человека, претендуя на «переделку" или «коррекцию» его самого и социотриродного окружения в соответствие с целями той или иной государственной и корпоративной системы. Попытаюсь обосновать данньй тезис и тем самвым поставить под сомнение некоторые мифы,

Во-первых, существует заблуждение (или миф), что технолопии преобразования человека базируются исключитепно на дост ижениях созременной науки и что фиософии играет здесь подчиненную роль. Увы, это далеко не так. Они произрастают вначале из определенных философскид конщепцийи лишь затем проникают в \&тело» науки. Но последняя, попадая под влияние человеческой инженерии, часто открещивается от философии и создает собственные идейные доктрины. Об этом писал основатель «глубинной экологии» Анри Несс. «Еще одна ложь состоит в том, что науке не нужна философия или метафизика, поскалкку у нее якобы есть своя интеллектуальная основа. Пропағанда научного метода по сути это пропаганда узкого интеллектуализма... Наука по самой своей природе поддерживает „редукционизм" и »позитививм", и разрушает чувство тайны. Наука поддержлвает такой тип сознания, которьй не заин тересован в критическом анализе своей собственной деятешности... Наука поддерживает доминирование человека в природе и ее эксплуатацию; уводит людей оr созерцателности и способствует вмешатепству в природу; наука считает, что „природа без души", что лишь физический мир адекватно описывает реальность» ${ }^{4}$

[^78]На самом деле социалная или человеческая инженерия базируется на субстанциальном (и обьектно-ориен тированном) подходе в философии и позитивизме в науке, которые связаны с построением формальных систем человеческого поведения посредством введения жесткии нормативов (нормативной регламентации) и формально-бюрократических параметров желаемого порядка («әффективности», «управляемости» и т д.). В практическом плане они характеризуют технократическую попытку изменить человеческое бытие без учета общ ественной (ииндивидуа лной) псиюологии и исдодя из представлений господствующего класса о предпочтитепьном тие поведения. Главная цеъ такой инженерии управлять поведением человека, манипупируя егосознанием, ради поддержания определенного порядка.

При этом в человеческой инженерии науке отводится не только вспомогательная, нои реакционная роль. Она превращается в орудие насилия над человеком и его природой. На это справедливо указывает A. Несс. Он считает, что «ученыте будут молчать, ести их хорошо вознаградят ${ }^{5}$ ). Именно они, защищ ая свои привилегии, принимают учаотие в создании экодогически разрушителнньб способов ведения войны и ан тигуманных по сули средств уничтожения человека. Их научные открытия зачастую олужат милитаристским планам государства иши интересам корпораций. Такие ученые снимают с себя моральную ответственность за случаи преступного Применения созданных имия технологий или техническии изобретений. Своими действиями или бездействием они поддерживают усилия правитешства по социалному контролю, выступая на стороне преуспевающего верхнего эшелона власти.

Во-вторьид, человеческая или социальная инженерии явно или неявно претендует на изменение чеповеческой природв или ее усовершенствование. Главный и самьй̆ опасный мифф, которым руководствуюотся так называемые «инженеры человеческидд дуШ" это миф о том, что если человек в силу своего неоовершенства оказьвается на пути апрогрессивньтя общественньт или корпоративньгх изменений, то его надо «испраядять» или "улучщатвв", Другими словами, «лишний» или «плохой» человеческй̆ материал не должен служить помехой для проведения «дорошив» социальноэкономических, организационньгх и иньгх реформ. Его состояние вœегда можно улучшить или доработать методами социальной инженерии, которые могут быть заимствованы откуда угодно, в т. ч.

[^79]из опыта управления колониями. И хорошее общество - это то, которое произв одит «торошего» человека. В этом смысле социалнная инженерия призвана построить общество для «хорошиะ» людей. «Пложим» в нем нет места. Они оказываются «лишними» люддми на этом празднике жизни. Поэтому их вытесняют на периферию социалнног пространства.

В-третьия, еще один миф - это миф о классовой бесприттрастноспи социальной инженерии Однако мыт знаем, что последняя напрямую связана с интересами правящего класа и его идеологией. Об этом писал американский социолог. Ч. Милле «Дозунги социальной инженерии слэжат распространению бюрократического духа за пределы непосредственного применения инженерного стиля мыш ления и метода познания» ${ }^{\text {6 }}$, Социальная инженерия, по его мнению, обеспечивает управленческую делтењность сравнительно неболшой группы менеджеров и предприниматедей средствами и приемами социальной манипуляции. В обществе, тде установлено господство промыш ленной, попитической й военно-бюрократической элиты, людди пишены возможности контротировать свои действия. Они превращаются в объект бюрократического воздействия.

Удивительно, но даже представители Чикагской школы, исповедующие в цепом соџиально-экологический подход (Р, Парк, Ф. Коул, Э. Сепир, П. Редфилд и др.) не избежали соблазна попытаться изменить человеческую природу, поставив ее в зависимость от эксперипентов о куэьтурой тех ити иньтх сообществ. Мы помним известную фразу R Парка; बНегры в американской среде - это социалная лабора тория» ${ }^{7}$. Скаждым годом уменя крепнет убеждение, что такими «неграми» для огечественных политических инженеров и технологов является мы - рядовые граждане РФ.

В-четвертьг, очередной миф связан с попытками представить социаъную инженерию как уенноспно-нейтральную областв на-учно-практической деятепности. Для этого испопьзуются весьма привлекателные ярлыки, например - гуманитарное планирование или проектирование ${ }^{8}$. Так, гуманитарньыми технологиями

[^80]В. В. Мацкевич и П. Г. Щедровицкий назьвают «технологии работы с ценностами и нормами людей»9. Это - «систематизация, соорганизация и упорядочение в пространстве и времени компонентов целенаправленной коллек тивной деятелности. Гуманитарными технологиями они являются потому, что составляющиии в ни久 являются „особые" нематериальные элементы: различного типа знания, идеи, конструкты, знаковая среда (реклама, продукты СМИ и пр.), квалификации, человеческая псипика, время, доверие, ответственность, авторитет, авторское право ит. п. ${ }^{10}$. Легко предположить, что человеческими ценностями, кақ ин тересами, можно легко манипулировать. Управлять ценностами - это значит управля ть человеком, что, собственно, и не скрывают разработчики такойя модепи.

В-пятьг, можно выявить еще один миф о постояжно растуијем мросе на услуди созиалвнвл инженеров. Проблема же заключается в том, что на характер их востребованности в управленческой практике имеется две прямо противоположные позиции: (1) социальная инженерия нужна, прежде всего, в стабильном обществе с устойчивьш типом развития и для проведения реформ; (2) человеческие инженеры расцветают пьшньым цветом в условиях нарастаюшего социалного жаоса, когда требуғтся радлкальные изменения в обществе. Не буду оспаривать эти позиции, Не так уж и важно, какая из нил блюже к сути. В моем понимании они аобе жуже». Могу лишь добавить к этому, что социальные инженеры как суббектыт манипулирования человеческим сознанием были вœгда, хотя и назывались по-разному. Инженерный подход стал актуален в условиях индустриализации и промвшленной модернизации стран.

Можно предположить, чтО в нынешнем состоянии росийского общества социальные инженеры оказались нужны для того, чтобы приостановить наступающую регрессию общественного сознания, т. е. движение общества к более примитивньшм культурным и менталнным формам. Формы же такой регрессии описывается в литературе по-разному, в т. ч. в терминах политического нар-

[^81]циосивма, самообмана, метафизического падения или отчуждения, Во всех случаях речь идет о различньг способах отрешения человека от мира, а не только от власти или собственности, а также об уходе в себя и от себя, что преподносится в самьгх разных формах (самолюбование на фоне духовной нищеты и неэффек тивной политики, вынужденньпй уход с арены общественной деятельности, добровольный отказ от благ ради «высокой» цели и пр.).

Некоторые аналитики полагают, что главная дричина наступления регрессиив общественном бытии и сознанииросслйского человека заключается в отказе от Идеального, что привело, в свою очередь, к усилению процессов его отчуждения и самоотчуждения ${ }^{11}$. Да, мы утратили идеалы, отказались от национальной идеологии, но ведь, как известно, свято место пусто не бьвает. И в образовавшуюся на их месте пустоту хлынути идеологичесқие суррораты чужлах кулाтур.

Для чегожепланируется применять сегодня средства человеческой или социальной инженерии, в т. ч. социального проектирования? Если не считать отжровенньш технологй̆ манипутирования, то, оказывается, они нужны для преодоления кризиса сознания человека, пораженного регрессией Как считают современные социальныеинженеры, чеговек оказался один на один с анонимньтм работодателем, бюрократическим производом и вседозволенностью властей. И ему надо помочь адаптиоваться к рынку и бюрократической реальности. И вместо того, чтобы устранить первопричины, они предлагают человеку различные способы избавления от навязанных ему же недугов и болезней.

## Примеры применения социальной (человеческой) инженерии

Для иллюстрации современньт версий человеческой инженерии приведу два примера из современного политического дискурса Роосли - концепцию политического нарциосизма А. В. Рубцова и леворадикальньй проект С. Е. Кургиняна.

Нарциссизм выступает одной из причин кризиса сознания российского человека. Об этом пишет в серии своии статей А. В. Рубцов ${ }^{12)}$, С его точки зрения, политический нарциссизм - это «син-

[^82]дром па тологичесой, болезненной самовпюбленности власти, а косвенно - и массы ее особо воодушевленных обожателей» ${ }^{13)}$. Он сопровождается синдромами мегаломании, вøммогущества и грандиозности, протекающия на фоне самоуничижения, субтимации страхов и комплекса неполноценности. Нарцисс «убивает œбя непреоготимой страстью R собственнопу отражениюоя ${ }^{14)}$. В потитике это проявляется в мании всемогущества, бреде вешичия и нетерпимости к критике, которая портит безупречность отржжения.

Проблема заключается не в том, что A. В. Рубцов суитает нарциосивм болезнью, а в том, что он предтагает в качестве метода ее лечения. Очень легко приклеить человеку ярлык, назвать его нарциосом и перевести в статуспациента. Меня настораживает то, что больным в этой логике, судя по всему, является большинство граждан страны, которые заразились вирусом нарџиссизма, о чем, повидимому, свидетельстует их единодушная поддержка действующей власти. Не может нормалныйичеловек выбирать тех, ктодавно и безнадежно болен. Какая-то получается коллективная шизофрения. Меня смущает такжей то, чтокто-тов одностороннем порядке наделяет себя полномочиями терапевта, закрепляя за другими позищию «клиента» или «пациента».

Система типа «терапевт - пациент» в гуманитарных практиках недопустима. Она заведомо ставит человека в унизительно положение, назначая его больным без учета кватифиццрованного мнения професиональньф врачег. А заставить же человека поставить диагноз самому себе при помощи различньбх эффектов (например, эффекта «узнавания в зеркале») - это не очень корректно с нравственно-психопогической точки зрения. А что, если зеркало окажется кривым? Тогда и резушттат будет соответствующий. Bce это напоминает мне упражнения по социальной инженерии, претендуғщщей на истравление изъянов в природе человека.

Расчетновыхи инженеров человеческих душ таков: побудить пациента в потитике к самоанализу с тем, чтобы разрушить его личную связь с монотитом (кцелым»), лидером или режимом. Естественно, надо убрать механизмы коллективной защиты и поставить под сомнение «идеаль, на котором покоится этот монолит, а затем выделить причины расстройства и подвергнуть критиче-

19 сентабра 2016 г.; Руеков А. Политический нарциссизм в Росиия отьт псзкоанализа //Forbes. 12 сентабря 2016 r.
${ }^{13}$ Там же
${ }^{14)}$ Tam же.

ской оценке данную нарциссическую связв. Независимо от своии ощущений, пациент считается здоровьм только при условии, что он признает, «что был не вполне нормален вчера» ${ }^{15)}$, Как вам такой пассаж? Признался, значит, виноват (в нашем случае - болен). А как жепрезумпция невиновности или необходимость постановки более квалифищированного диагноза?

Такая практика применения социальной инженерии только усиливает авторитарный порядок в обществе. Ведь в этом отучае авторитарными личностями являются обе стороны процесса - те, кто надевает на себя личину психотерапевта, и те, кого они считают болнными или пациентами. Первые манипулируют оознанием вторьгк, а те в свою очередь позволяют им это делать, принимая навязанное им положение вещей как неизбежность.

Однако нарциссизм не является первопрининной социалнньг растройств росслйского человека. В условиях девалввацил ценностей последний переживает куда более глубокий кризис, имеющий не топко психологическйй (и даже псикопатологическьй), нои мировоззренческий харак тер. Рушится привычная ему картина мира, ослабляются бытийнве схрепы, поддерживающие его жизненньй мир. И вместо того, чтобы вместе с ним фипософы искали вьгоод из кризисной ситуации, епу ставят диагно и предлагают пройти курс псикотерапии. Такие попытки снова возвращают нас во времена той человеческой инженерии, которая склонна к манипулированию человеческим сознанием и поведением ради достижения весьма сомнитељннгк целей.

Таким образом, мыт видим, как нарциссизм превращ ается в повод для применения в отношении российского человека методов человечесхойинженериив виде особой разновидностипаио- или социотерапицц. Увы, ему, конечно же, нужна помощь, но явно не от тех, кто возомнил œбя новоявленными психотерапевтами или социальнымии инженерами. Помочь нужна скорее социальная, материалная, медицинская и даже правовая.

Еще одна практика преобразования ченовека находит свое выражение в ностальгии по прошлому и в стремлении во чтобы то ни стало вернуть его, т. е. реставрировать прежний общественньй строй. По мнению сторонников движения «Суть времени", возглавляемого С. Е. Кургиняном, для начала надо признать свое метафизическое падение, явившееся прямым следствием отрече-

[^83]ния от прежнего общественного строя и самид себя ${ }^{16)}$, И уже затем браться за возрождение СССР с учетом анализа и исправления историческид ошибок, допущенных в советский период.

Метафизическоепадение означает, по Кургиняну, отказ от коммунизма как идеала и соответствующей ему модепи развития, а также примиренческое отношение к развалу СССР. Ибо смена первородства, с его точки зрения, и есть такое падение. Однако вопрос заключается в том, кто и когда установил это первородство - матушка История, Куптура или вепикие Личности. Я думаю, что найдется немало антропологов и этнологов, которые сломали голову над проблемой социокултурного генезиса России. Но вряд ликтото из ния пришел к вьводу, ч то она представляет собой культурньй монолит, выдолбленньйй из одной скаль.

То, что проивошло с нами в конце 1980-x - начале 1990-x я не склонен назьвать метафизическим падением, самоотречением или чем-то иным, содержащим в себе комплекс коллек тивнойй вины. Скорее всего, это была иллюэия полета рооилйского человека, которой не дано бьио сбыться. Мыт все мечтали о более гуманном, открытом и демократическом обществе. Мы жотели знать правду иполучили ее, пуогь даже такой ценой ив стол искаженном виде. Вместе с тем, мы раюстались с последниии иллюзиями. Вот үж воистинунет пророков в своем отечестве. Не стоит их ждать и впредь. Пора выходить из попитического и гражданского детства.

Мисеино субъекта, которьй способен осуществить альтернативньй проект Pоссий, С. Е. Кургинян возлагает на когнитариат - современный вариант пролетариата. По его мнению, эта разгромденная, но не уничтоженная до конца часть ин теллитенции займет лидмрующие позиции в новом обществе. Но, как известно, когнитариатом теоретики постиндустриального общества (Д. Белл, Э. Тоффтер) назьвали работников умственного труда («белые воротничкив, менеджеры, ученые, преподаватепи университетов и пр.), заня тыг обработкой и анализом информациия. Никакие мессианские функции они ему, как известно, не приписьвали. Как такую разнородную массу Кургинян намерен обьединить в рамках своего проекта, мне соверш енно не понятно.

Следоватепно, автор проекта нам предлагает один из двух вариан тов для самоопределения: либо оставаться «отреченцем» ивлачить далее свое жалкое существование или признать свое поражение (т. е. падение) и включиться в работу по воссозданию утрачен-

[^84]ного в качестве «ополченца». Но есть и третий путь (и, наверное, четвертый и пятый) - способствовать возникновению нового общества, опираясь на позитивный и негативный опыт прошлого, В т. ч. советского и постсоветского.

Таким образом, леворадикальный проект С. Е. Кургиняна заслуживает внимания как пример социоинженерного эксперимента, в т. ч. как попытка поставить диагноз общественньх настроениям или социальному самочувствию россиян. Падение, отречение, вина, признание поражения с одной стороны и готовность действовать во имя высоких идеалов, - вот к чему призывает лидер движения «Суть времени», Но так ли обязательно прожодить эти щаги к обретению вœроссийской идентичности? И какова будет цена возрождения пусть обновленного, но все же историчесии преходящего общественного строя?

Что же общего оказалось у зти двук программ человеческой инженерии? Общее - то, что они исходят из убеждения, что общество и человек больны, и ик надо экстренным образом лечить. Первая программа признает в качестве обазательного условия лечения средствами психотерапиипризнание самого пациента, а вторая предполагает безусловное согласие больного с тем, что он уже совершил тяжкий грех - метафизическое падение - и теперь готов излечиться, В последнем ожуае, чтобы выздороветь, ему необходимо вступить в движение аСуть времени». Нокак бы там ни бьло, мы имеем депо с разньтии версиями социоинженерного подхода к изменениц природы человека.

## От социоцентризма к экоцентр изму. Становление экологического типа личности

Как известно, термин аэкология» означает буквально учение - среде обитания ити науку о доме (жилище) в широком смысле этого слова. Поэтому первейшую задачу практической экософии я вику в допустимом (с учетом имеющихся ограничений) и ненасилвственном (с точки зрения выбора средств воздействия) обустройственашего общего дома («дома бытия» в понимании М. Хайдегтера) - Земли, Солнечной системы, Вселенной, Космоса в целом, Известный поэт Робинсон Джефферс еще в 1934 г. подчеркивал, что вселенная представляет собой единое существо, части которого

связаны друг с другом в органическое целое. Экологически мыслящие философы уже давно пришлик вьводу что в болшинстве так называемьгх развитых стран господствует мировоззрение тех, кто наносит своими действиями наиболшшй вред природе и человеку. Такое доминатное мышление характеризует в первую очередь култтуру капитализма. Практическая экософия должна изменить представления людей об основаниях конструирования бытия и показать им альтернативные возможности.

Для того, чтобы найти выххд из глобального экологического кризиса человека и общества, необходимо ияпопззовать весь арсенал философской мысли и в первую очередь - экофилософии, эвристический потенциал которой явнонедооценен ${ }^{17)}$. Под ее влиянием возникли такие направления практической филорофии, как «глубинная экопогия» (А. Несс), социальная экология (M. Бужчин, Дж. Билл) и др. ${ }^{18)}$ Но утверждение эколопизма как теорими и прак-




 тическая мудрость, преприсание, а не толико на учное описание и прогнозированиен (см. Самарская Пука: проблемь регионалной и ппобальной экошгии. 2012. Т. 21. № 2. С. 202-203). Экософия аहлиется не толико сиетемой знания, но и зтическим комIDексом, ориентируощри лпдей да сохрансюие и приумножение жизни на нашей пианете.

 зововависиопе друг от друга, $x$ что существ уют границт того, что природа мокет вьттерпеть из действий и свободы человека. Лисри во мнотих областлх вьтесноли


 зногия руководотвуепса, по Несу, слепуощроаи принцитами: отказ от ивображания чаловека нвнутри окружающей срепьт; биосферньдй згатмтаримм (уважение мо всем формам жизни, равное право на жизнь); разнообразие (пживи и дай жить
 ем ресурсов, сожность и моиогиеская ответственность, местная автономия и децрнтратвацик. Америсанский фишсоф руссюоо промсхождения Мюррей Вукцпн
 зюанархмзма илибертарного соцрализма. Таная эология лрибымияа востриятие ноЕьгх зкособществ, основанньгх на непосредственной демощратии и неиерархических формах пповеческих отношенири (Там же. С. 205). Катитатмзм при помощи
 в т. ч. зконопичских теорий и превратить их в товар. лКатстализм оюгодни отмрыто вLлстаплен на показ не толико как система общественньхх отношений, но и как „конац история", даже как естественное о6щрство, иоторое вьџажает болшшинство

тики - это лишь первый шаг, которьй призван показать противоречие между капиталистической действителностью и идеологией, маскирующ ей реальное положение дел в обществе в интересах правящего класса. И здесь нелззя ограничиваться только борьбой с загрязнением окружающей среды и с истощ ением природных ресурсов. В защите нуждается и жизненный мир каждого человека, которьй подвергается копонивации и экспансии со стороны таких институтов капитализма, как авторитарное гофударетво, зсвободньй» рьнок, корпоративньй бивнес и др.

Второй шаг состоит в том, чтобы показать, какую опасность представляет капитализм для всего мира, Социалнная инженерия становится инструментом его мистификацим, «В эту потемневщую эпоху, когда капитализм - поистине мистифицированньй общественный строй - угрожает миру глобализацией капитала, предметов потребления и еле заметным налетом, „переговоров " $и$, компромиоа", необходимо сохранить самую идею бескомпромиссной критики» ${ }^{19}$ ). При этом следует преодолевать теоретический хаос и эклектизм, которые участвует в «ирре нैа публику» и уводят общественность от насущных проблем.

И экософия призвана не только объяснить, но и показать общественности деструктивную социалвную сущность капитализма, «Социальная экопогия утверждает, что идея доминировать над природой проистекает из доминирования человека над человеком, а не наоборот. Таким образом, причины экологического кризиса цепиком и полностью социальны по своей природе. Исторически обусловленное появление иерариий, хласоов, государств, и, наконеп, рьночной экономики и собственно капитализма - это те со-

черт свойттвенньхх "чэтвеческой натуре" - мнимьй "драйв" эонкуренции, победт





 стремась перевести дискурс в сторону бестлодного коммунитарияма, не способното создать альтернативнье програмиы социэлньхх изменений. В резклттате подвли-



${ }^{19}$ Са.: Букиин М. Тезисы о социелной зкопогзи в эпоху протеста // Самарскал


циальные силы, которые, как идеологически, так и фактически, привети к сегодняшнему разграблению биофферы» ${ }^{20)}$.

Следователнно, капиталистическое общество враждебнопо своей сути социоприродной среде существования человека. Именно оно «вин овно» в глобальном экологическом кризию. Хищническое отношение к природе, социалная иераржия, в т. ч. вопиющее неравенство между люддми, авторитаризм в экономике и пошитике, мистификация действительностии манипутирование массовымм сознанием - вот лишь неполньй перечень пороков современного капитализма, которые вьшодят далеко за пределы традиционньш экологическии проблем (загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и пр.).

Миссия же практической экософии в целом и социальной экологии в частности - способствовать достижению эклогического баланса между человеком и социоприродным окружением. «Социалная экология рассматривает мир природы как процесс ноне любой процесс, а как развитие, стремящееся к возрастающей сложности и субъективности, Данное развитие не было предопределено с самого начала и не обязатешно должно было произойти, но, оглядьваясь в прошдое, вœрастағщую оложность природной эволюции и развития возрастающей субъективности невозможно избежать» ${ }^{21)}$,

Стратегичесхая цель прак тической экософии - обоснсвать предпосьллилереходах экологическому, без дефищитному обществу, соединяюще ему в сбе преимущества экотехнологий и бережное отношение к первой природе. Поэтому движение за экологический образ жизни должно обрестив лище философов надежных союзников и партнеров. И если «тлубинная экология» А. Несса не ставит вопрос о том, какая общественная система является наилучшей для поддержания экосистемы, то социальная экология М. Букчина идет дальше, расмматривая перспективы становления либертарного ии экологическаго социализма ${ }^{22)}$, Однако именно в философии Несса формулируется такой важный вопрос, как сохранение уникальности четовеческой (и не только) жизни.

Третийшаг заключается в том, чтобы раскрыть конфпикт между двумя основньтии суобек тами социальных изменений, имеющии

[^85]разные постедствия для социоприродной среды: между авторитарной личностью, олщетворяющей собой дух отчуждения и самоотчуждения, и экологической личностью, которая стремится к самореализации и гармоническому единству с окружающей средой. По сути дела, речь идет о соотнош ении двуд модусов бытия - аподчинения мира себе» и «обретения сбя в мире». У авторитарной личности преобладает соответственно логика подчин ения и «передельвания» мира для себя или под себя. Ее отношения споследним опосредуются технологиями и регупируются формальныши правилами (нормами, требованиями). Субъект же при этом анонимен и выступает воплощ ением каких-либо мистическия или звыстиих» сил (Абсолют, царь, лидер ипр.). Напротив, экологическая личность олщетворяет собойвыстраивание естественных отношений окружанщей средой, признание экологических приоритетов развииия человека и общества.

В каждом обществе преобдадает тот тиІ личности, которьй в наибольшей степени востребован культурно-мсторической ситуацией. И, возможно, фиософам еще предстоит определить оптимальную (с точки зрения эвопюционной логики) қомбинацию разньгх типов личности в конкретном обществе. Kго же ив них будет назван экологическим (или как-то иначе) типом - вопрос отдепьньгх дискусслй Но очевидно одно, что без появления на исторической арене нового «лтокая (в моем понимании - эко-дея теля или экологидеской личности) невозможно преодолеть деструктивные социалные пп природные последствия глобального экологического кризиса, к которьшм привел индустриализм вообще и капитализм в частности.

Наконе, четвертый и самьй важный, на мой взгляд, шаг состоит в том, чтобы показать различие способов онтопроектирования, которьтми руководств уются авторитарные и экологические субъекты. Под онтопроектированием я понимаю проектирование основанй бытия человека, которое предшествует выработке стратегических реш нийи и их применению в конкретньгх моделях и актах поведения. Оно может осуществля ться либо авторитарной личностью (в виде своеволия и насилия над «первой» или «второй» природой), либо зкологической личностью, которая стремится к гармонизациии отнош ений между собой и миром, в т. ч. с другими людыми.

При этом модели онтопроек тирования различаются между собой не тольо способами бытия-в-мире (кподчинения мира себе» или «обретения œбя в мире»), но и философскими подходами. Авторитарная личность испољзует преимущественно субстанциал-

ную стратегию проек тирования, исходя из господствующиив обществе представлений о социоприродном порядке (допинатное миировоззрение). Напротив, экологическая личность руководствуется в своей проектной практике экософским подходом, утверждающим в качестве основополагающей ценности устойчивое развитие связей между человеком и его социоприродной средой. Следователнно, авторитарньй и унитарньй порядок с одной стороны и эжологичность (как мера естественного баланса между человекомя и средой его существования) с другой выступают теми ценностныни попюсами1, которые разделяют сегодня жизненное пространство человека на две части.

Таким образом, мы имеем дело с пвумя противоположньыми подходами в практической (и проектной) философии, которые руководствуются разнььми установками или принципамии, - социоцентризмом и экоцен тризмом. Практическая экософия (и непосредственно - социальная экология) является, на мсй взгляд, вполне обоснованной аљт тернативой социальной или человеческой инженерии.

На чем же базируется эософский порход к человеку? Bо-первьгх, на признания равенства и многообразия всех форм жизни. Человек не вправе посягать на жизнь другого существа, если только ему это не нужно для удовлетворения своии физиологическии потребностей. Во-вторььх, экосистема планеты исчерпала свой запас проиности и начинает разрушаться. Вместе с ней сворачивается и живненное пространство человека. Поэтому для «исправления» ситуации необходимыт совместные усилия всех государств и народов, В-третьик, для преодоления глобального экологического кризиса допжен появиться новьй тип личности, ориен тированньйя на сомранение и укрепление баланса между человечеством и природой. Приоритетным направлением развития становится не потребление или научно-технические достижения, а поиск лучшего качества жизни людей с учетом экологическии критериев.

На мой взгляд, в практической экософии необходимо объединить идею нераздешимости человеческого и нечеловеческого миров, высказанную и обоснованную A. Нессом, и идею М. Бакчина - допустимом воздействии на социоприродное окружение и формировании благоприя тной среды для свободного развития и самореализации человека.

В этой связи проведу параллель между экософией и гуманитарной политикой. В качестве основньгх принципов последней иоследователи выделяют следующее:

1. «человеколюбие (гуманность): жизнь, здоровье и достоинство пюдей должны быть защищ ены в соответствии с основополагающими правами и потребностами человека;
2. равное отношение к обьектам гуманитарного содействия: гуманитарная помощь догжна оказьваться вне участия в конфлик тах и независимо от устовий политического, этнического, религиозного или идеологического характера;
3. непрепвзятость: гуманитарная помощь должна оказыватьея беспристрастно, без дискриминации на основе национальности, пола, релитиозной принадлежности или политическигх воззренレथ̆;
4. независимость: те, кто оказьвает практическое гуманитарное содействие, должны сами разрабатывать и претворять в жизнь планы своей деятелнности независимо от попитикии действий исполнитепьной власти» ${ }^{23}$.

Но экософия не ограничивается в практическом плане решением гуманитарньх проблем. Она єчитает ии издержкой позиции ан тропоцен тривма. И здесь можно адресовать читателей к известной работе эколога Дэвида Эренфельда «Высокомерие гуманизма" (1978), в которой главной опасностью для современной цивилизации обвлвляется человеческая деялельность по разрушению природного мира. Думаю, что термин «туанитарное содействие» впотне уместно заменить термином \&экологическое участие», который харак теривует соверш ннно иную роль субъект ов политической деятепности. В основу поотедней можно положить, с одной стороны, принципы биоцентрического равенства и самореализации, предложеннье сторонниками «лубинной экологии», а, с другой, принципы допустимости (т, е. ограниченности любьбх социокультурныхизменений в отнош ении человека и его окружающего, в т. ч. жизненного мира) и ненасилия.

Самореализация понимается западным человеком как свобода самоосуществления изолированного Эго нез ависимо от окружения и даже вопреки ему. Именно из этой псинологической преппосьипки возникает такой тип человека, как эго-деятель, сочетающй в себе своеволие, ориен тацию на личный успек, хищное отнош ение к природе и неограниченную алчность. Самореализация в экософском смысле - это реаливация потенциальных возможностей всех форм

[^86]жизни, в т. ч. и ченовеческой. Поэтому эко-деятељь иден тифицирует себя не толкоо с человечеством, но и со всем остальным миром. Он раосматривает себя как член более широкого (биотического и космического по своим масштабам) сообщества, в котором отсутствует иерархия наподобие социальной. Между ним и природой не существует гранищ ${ }^{24}$ ). Его первейшая обязанность - неустанная забота - качестве и здоровье окружающей среды, от которой напрямую зависит его собственное благополучие.

Экософия базируется также на принципе допустимооти, согласно которому людди должны ограничить свои воздействия на окружающий мир, оказывая минимальное воздействие на другие вуддт организмов и экосистему Земли вообще. И это отноеится не в последнюю очередь к отнош ениям между самими люодвии. Допустимое в моем понимании есть пределно возможное и рационалыное (с точки зрения испољзуемьгх средств) вмешателство человека в природу, в т. ч. свою собственную. В прикпадном аспекте этой проблемой занимаются экология человека и биоэтика. Не менее важным является соблюодения принципа ненасилия, согласно которому вмешательство человева в природную среду должно быть не только ограниченньым по срелствам воздействия, нои ненасильственныМ, «Мярким» учитывающим естественную природу и жизненные потребности других биотическирисуществ.

В заключение приведу краткую характ еристику экологического типа личности (эко-дея теля), которьй востребован, на мой взглдд, вœм кодом социоприродной әволюции человечества и резко контрастирует с преобладанщей серодня доминирующим типом - эгодеятелем (в частности, ав торитарной личностью):

1. экологическая личность рассматривает себя как органическую часть охружаюшјего мира (как «первой», так и «второй» природвк) и стремится к тармоническим отношениям с последним, руководствуясь этикой взаимозависимости и благоговения перед жизнью (авторитарная же личность обьявляет себя демиургом, активно и разрушительнььм образом вмешивающимся в природу хотя на практике представляет собой зависимое существо и объект всевозможньтх манипуляций);
2. экологическая личность в соответствии с принципом биотического равенства воспринимает человеческую и нечеловеческую
[^87]формы жизни как одинаково важные и взаимозависимые (авторитарная личность стоит на позицияя ан тропоцен тризма, объявляя человека венцом творения и принижая значение другии форм жизни);
3. социоприрядная среда рассматривается экологической личностью как пале возможностеӥ, намечаемьхх им к реализации в ближайшем или отдаленном будущем (в субстанциальной же логике авторитарная личность есть производная от социальньби институтов - асовокупность общественных отношений», асоциальное животное» и пр.);
4. в соответствие с принципом допустимости как ограниченности вмеш атељьства в природу эколопическая личность стремитсА к сбалансированному взаиподействию с окружающей средой посредством экологических и энергосбереганощия теинологий (напротив, эго-деятель и его разновидность - авторитарная личность, возникающие в уоловиях капитализма, грубо попирают естественные заксны мироздания, приводя своей деятепностью к катастрофическим дмя среды обитания последствиям);
5. будущее эколагической личности представлено как открвгмая возможносмь (《незавершенный проект»), которая актуализируется в ходе проек тной дея тельности (роответственно в субстанциализме человек рассматривается в лучшем случае как объект принудитељннго воздействия; авторитарная личность убеждена в своей непогрешимости и склонна переоценивать свои возможности в отношениях с природой и обществом).
Таким образом, в зависеимости от философской ориентациия (суастанциализм ити эологизм) определяется ведущий тиा личности (соответственно - авторитарная и эгологическая личность, с одной стороны, или экологическая личность, с другой). Причем в человеческой инженериипроектная деятельность осуществляется эго-дея телями в 杫 тересах других эго-дея телей и на основе принципа социоцентризма, а в экософии - эко-деятелями в направлении достижения социоприродного единства и на базе принципа экоцен тризма.

$$
* * *
$$

Итак, преобразование человека рассматривается в практической философии (и непосредственно - в логике онтопроектирования), как минимум, двояким образом: как внешнее, искусственное

ипринудителное изменение (социальная или человеческая инженерия) и как «внутреннее», естественное, направленное на гармонизацино взаимодействия человека и среды (практическая экософия и социальная экология). При этом социальная инженерия ориентирована на подчинение мира и поддержание желаемого (прежде вœего для правящей капиталистической элиты) социоприродного порядка, а социалнняя экология (как способ конструиравания) на воплощение человека в качестве особенного бытия-в-мире, соразмерного социоприродной среде и развивающегося сней в гармоническом единстве.

Завершить же свою статью я хотел словами известного экодога Олдо Леополдда: «чем менее насильственны перемены, внослмыте человеком, тем вьше вероятность успешного исхода изменений экологической пирамидыл ${ }^{25}$ ).

## Литература

1. Генисаретский О.И. Философия проектности: Из истории проектной культуры второй половипы XX века. М. Денаमд/URSS, 2016. 400 с.
2. Гоуднер А. У. Наступаиций хризис западной социологии. Пер. с нем. C176.: Наука, 2003. 575 c.
3. Деволл Б., Єешнс Джк. Глубинная экодогия. К. : Киевскпй эколого-культурный центр, 2005, 108 с.
4. Зубов М. Г. Философские мддй Арне Несса в гуманитарной дипломатии Норвегии/// Вестниа МГИМО-Университ ета. 2015. № 42 (3). С. 68-75.
5. Kрриинан С. Суть времени: В 4т. Т. 1. М.: МО $\mp$ ЭТЦ, 2012.316 с.
6. Милло प. Р. Социологическое воображение/Пер. с англ. О. А. Оберемако. Под общ. ред. Г. С. Ватыггдд. М. : Изд. дом «Стратегияю, 1998. 264 с.
7. Педагогическая поиология: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Регуш иА.В. Орлов ой. СПб.: Питер, 2011. 416 с.
8. Резнаж $10 . \mathrm{M}$. Феноменология человека: 6 ытие возмонного. М.: Канон + РООИ Реабилитацияя, 2017, 632 c.
9. Рижтарэкик К, Социология на путяхпознания. М. :Прогресе, 1991.263 с.
10. Самарсая Лука: проблемы региональнойи глобальной экологии. 2012. T. 21. № 2. C. 195-220.
[^88]
# Утопии прошлого и современность 

С. Н. Корсакое

Анноташвя: В статье расоматривается влияние интроспективной методологии и социальн ой робинз онады на политическую мьтоы эпоки Просвещения. Показана двойственность социального агомизма, который может служить основанием как либерализма, так ин авторитаризма. Материалом для исследования выступают теория утопического коммунизма XVIII века (Мабли, Морелли, Вабеф), Вытводы применяотся к современной политической ситуации, когда ценности демократии часто выступаот в качестве идеалогического обоснования подавления сЕободы индивидов,

Киочевьте сова: Просвещение, Морелли, утопический коммунизм, робинз он ад а, либерали 3 M , социальньпй атомолмм.

Abstract: The article deals with the influence of introspective methodology and social robinsonade on the political thought of the Enlightenment. The duality of social atomism, which can serve as the basis for both liberalism and authoritarianism, is shown. The material for the study is the theory of utopian communism of the XVIII century (Mabli, Morelli, babef). The conclusions apply to the current political situation, where the values of democracy often act as anideological justification for the suppression of individual freedom.

Keywords: Enlightenment, Morelli, utopian communism, robinsonade, liberalism, sodal atomisrn.

Одним из негативньх последствий социально-политического переворота 1991 г. для науки стала ликвидация научного направления истории утопического социализма. До этого существовала группа в Институте всеобщей истории. Она выпускала ежегодник «История социалистических учении», На философском факулттете

МГУ существовала кафедра истории социалистическид учений. Читался учебный курс. Изучение его было полезньым и поучительным, давало гуманитариюо редкие специальные знания,

Если мы говорим об утопическом социализме, естественной точкой отсчета для нас должен выступать социализм научньтй. Как же основоположники научного социализма оценивали своии предшественников, какую они давали периодизацию утопическому социаливму? Энгепьс, перечисляя бывшие в истории социалистические утопии, назвал учения Мабли и Мореили «укке прямо коммунистическими теориями» [4, с. 191]. Таким образом, по Энгельсу основа телями утопического социализма (коммунизма) являются Мабли и Морелли. Несмотря на это явное указание Энгетьса, эти мыслители никогда не выделялись исследова телами из общего ряда утопическии социалистов. В чем здесь дело?

Вспомним, какие коммунистичесиие утопии имепи место до Мабли и Морелли, до середины XVIII в., иными словами, до эпожи Просвещения. Их бьло два тиа. Первьй: теоретические модепи идеального общественного устройства, созданные ренессансными гуманистами (Мор, Кампанелта). Второй: социа пно-политические концепции, оформлявшие ревопюционные выступления крестьянства против феодального строя (Мюнцер, Уин стенли, Мелье).

ГУманистические утопииимели своим теоретическим источником античные учения, Совершенно очевидно то влияние, которое оказали на Мора идеи Аристотеля, а на Кампанеллу идеи Пла тона, Ренессансныте утопии можно рассматривать как учения указанньгх античньгх авторов, переплавленные в идеальную теоретическую модел.

Утопии крестьянск ого социализма рождались в непосредственной борьбе с феодалами-эксплуататорами. Поскольку специфической формой существования идеологии в средневековую эпоху быда репития, конкретно, христианство, коммунистические учения крестьянских идеологов черпали свои теоретические соки из Священносо писания и предания. Если сказанное очевидно для Мюнцера и Уинстенли, то должно быть признано в полной мере и для атеиста Мелье, который, строя свою аргументацию, цепиком находился внутри библейского дискурса.

Таким образом, мыслители, жившие до эпохи Просвещения, формулировали коммунистические идеи, опираясь на античную и средневековую интеллектуальные традиции. Становится понят ной мысль Энгельа: «прямо коммунистическими» могут быть названы только учения, возникшие на социальной почве буржуазной

эпожи. Идеологической же платформой этид учений стало Просвещение как доминирующее мировоззрение эпожи. Такой вьвод делал А. Э. Штекли: «В теоретическом смысле утопический социализм (и коммунизм) опирался не на гуманизм Возрождения, не на радикальные идеи Реформации, а на дучовные достижения Просвещения... Не случайно создатели „уже прямо коммунистических теорий" (Морелли и Мабли) принадлежали к числу просветителей» [2, c. 62].

В чем состояла идеологическая трансформация, которая стала необходимой, чтобы проив ошел переход от христианского средневекового мировоззрения к новоевропейскому? Христианская идеология работала одновременно на двуд уровнях: она обосновьвала равенство людей перед богом и богоданность наследственной сословной иерархии феодализма. Бог дал каждому душу, каждая душа самоценна, перед богом все люди в равном положении. Но небесная иераржия «дух - душа - тено» нанодит свое отражение в земной: «духовенство - дворянство - нарог», которая, таким образом, установлена самим богом. Неудивително, что данная идеология господствовала тысячу лет, настолько она внутренне разнопланова и практически эффективна.

Без слома этой идеологии бьи заведомо невозможен переход к буржуазному общественному развитию, Притазание на правовое равенство и свободное участие в предприниматепской деятелности требовало признания всех людей изначально одинаковыми. Но эта антифеодальная направленность мысли не могла бы найти опоры в жристианском равенстве людских душ перед богом. Потребовалась иная санкция равенства: все людди равны от природы. Так возникает просветитепская идея естественной природы человека, коей все фдинаково наделены от авсеобщей природы».
A. B. Чудинов обосновал тезис о том, что к революционному утопизиу XVШв. привела дехристианиз ация сознания. Осуществили ее просветители. А. В. Чудднов осуждает за это просветителей и, тем более, резко критикует революционньй утопивм: «На развалинах христианства философы возводили храм веры в неограниченные возможности человеческого разума и курили фимиам идеальной и беспорочной естественной сущности человека... Ести сила разума безгранична, то разве нельзя создать чисто умозрительным способом такой план идеального строя, который начисто был бы лишен каких-либо недостатков, ибо полностью отвечал бы требованиям здравого смысла?s [9, с. 10]. Можно иначе относиться и к идеалам Просвещения, и к утопическому коммунизму. Но сам

по себе тезис A. В. Чудинова справедлив с поправкой на то, что для аналива взяты только идеологические процессы, и что это идеологические процессы, порожденные буржуазньым общественньтм устройством.

Социалнний атомизм как модель осмысления капиталистическии отношений был блестяще развит еще Гоббсом. Гоббс показал, как свободная игра сил одинаковьхх индливидов-атомов завершается их слиянием в государственный Левиафан. Но подобное слияние может стать возможным тољко тогда, когда в обществе не действуют противоположно направленные тенденции развития, Невозможность глобальной унификации на капиталистической социальной основе была, например, показана Лениньым в его критике теории ултраимпериализма Каутского, В реальности же происнодит «борьба всех против всех», в которой формально все равны, а реально - далеко не равносиыьны. Участники борьбы меняются, сама борь ба остается. Победитешии побежденныев этой борьбе исползуют формальное равен ство как один ив иНструмен тов борьбы,

Если жемы абстрагцруемся от роциапного кон текста развития идей и рассмотрим только ик имманентную погику, то буржуазная по своей социальной основе идея естественнойл природы человека реализуется всегда в определенной теоретической и методологической последовательности. При этом конечные результаты ее воплощения могут быть идеодогически различны и даже противоположны. Bот эту внутреннню неоднюзначность, которая на поверку отличает идею естественной природы человека, нам хотелось бы подчеркнутв. Посмотрим, как это проискодит.

Итак, досле устранения бога из картины мпра высшей инстанцией становится природа. Производной от этой «всеобщей природы» будет еєтественная природа человека. Все людии одинаково наделены ей В чем состоит естественная природа человека? Ответ на этот вопрос призван дать философ. Прямой путь обнаружения ответа - ин троспекция. Философ заглядывает внутрь себя как экземпляра естественной приряды человека и устанавливает, в чем она заключается. Следующий шаг - устройство или переустройство общества в соответствии с естественной природой человека. Оно может быть тольо одним, определенным естественной природой человека. По существу, устройство общества не более как функция от совокупности характеристик и потребностей, входящии в природу человека. Получается, что философ, открьвший в себе общий закон человека и природы, не может не выступить сразу же в качестве законодателя. Он должен сформулировать законы для

общества, которые соответствуют естественной природе человека, Таким образом, идея естественной природы человека изначально содержит в себе номотетическую ин тенциюо. Человек - общест8о законодательство: вот погический путь, по которому прожодят все социалнные теоретики Просвещ ения.

Поскольку просветитељьские теории не исходят из анализа реальньх социальных процесоов, они в основньх своих категориях формалны, и могут наполняться разлинньшм содержанием. Bce философы дадут различные описания основньрх характеристик человеческой природы. Будут неизбежные пересечения, но никагда не будет полного совпадения. Набор этих характеристик хорошо иизвестен : стремление к свободе, к собственности, к счастью и т. п. При этом каждьй из философов будет исключать из состава аестественной» природы человека те или иныте жарактеристики по принципиальным ооображениям, продиктованным, на деле, его социальной позицией. Скажем, между аристокра тическим (Монтескье, Вольтер) и демократическим (Руссо) крыльями Просвещ ения з аведомо будут различия в пониманиииестественной» прир оды человека. И все они при этом привнают, что эта «естественная" природа должна быть одинаковой для всех лодей. Это их консенсусная методологическая позищия, Просто другие теоретики, в отличие от меня, неправильно поняли, ч то сия природа должна содержать в себе. Ноя-то не ошибся, поскољку она толвко одна, а метод ин троспекции раскрьи мне в самом себе ее истинное содержание.

Если так легко обвясняется «неправильность» прочидпросветительскьд теорий человека, тем легче просветителям судить о правильности или неправитьности устройства общества. Можно смело сказать, что не найдетсл такого общественного устройства, которое бы соответствовало идеальной теоретической модепи, возникшей в голове данного просветителя. Стало быть, общественное устройство это по тем или иньым причинам, например вследствие корыстньгх действюй репитиозных пропаг андистов, служИвших деспотизму, исказилось, отошло $\infty$ временем от норм естественной природы человека и подлежит исправлению в соответствии с ними. Так логика применения просветительской социальной методологии вновь приводит философак тяжкой, неблагодарной, но общественно необходимой и возвышенной роли «законода теля».

Вспомним хотя бы заглавия главньг трудов просветителей XVIII века. Монтескье: «О духе законов». Гепввеций: в его кните «О человеке» раздел VII «Добродетели и счастье наряда - следствие не святости его репигии, но мудрости его законов» и раз-

дел IX «О возможности указать правильньй план законодательства... о том, как невежество приписьвает человеческому дуду непостоянство, несовместимое с длителным существованием хороших законов, о воображаемой опасности, которой (если верить невежеству) должны подвергнуться государства с открытием новой идеи». Гольах: «Система природы, или о законахмира физического и мира дуговного», «Основы всеобщ ей морали или аа тежизис природы». Руссо: «Об общ ественном договоре, или принципы политического права». Наконец, просветители-коммунисты, как таковые, Мабли: «О законодатепстве, или принципыы законов", аСомнения, предложенные философам-экономистам по поводу естественного и необходдмого порядка политич ескии обществ», Морелли: «Кодекс природы, или истинньь̆ дух ее законов». При этом произведение Морелли в XVIII веке приписыва дось Дидро.

Вот как формулирует задачи философа-законодателя Мабли в начале своего главного труда: «Чтобы судить о наиболее полезньгх для общества законах, надо знать, к қакому счастью человек призван природой и при каких уеловиих она разрешает ему быть счастливым, Догг законодателя состоит в том, чтобы содействовать проявлению социальных качеств, побуждающид нас объединяться в общество» [3, с. 39], Далее Мабли пишет о долге законодателя обратить все свои силы против жадностии тщеславия и о том, какой характер догжны носить законы, необходимые для уничтожения жадности Сформушировав практически все позиции просветителя, Мабли останавливается перед чертой, отделяющей размьшление от дейотвия. Морелли переходит эту черту.

Морегли не зря укрьтнся под псевдонимом в годы еще не ослабевш его королевского режииа. Как название, так и содержание его книпи с наиболшей последоватешностью и прозрачностью выражает внутреннюю логику развертывания просветитепьской со-циально-политической философии от идеи естественной природы
 ного» общественного устройства. Префдолев путы религиозного невежества, философ усмотрел простые и справедливые законы природы. В соответствии с ними следует исправить недостатки общественного устройства, закрепив радикальную реформу кодексом законов.

Можно скољкко угодно иронизировать по повфду такигх пассажей из «Кодекса природы»; «Ф ормула всякого общественного приказа будет „Разум требует, Закон приказывает"», «Никакой иной моралнной философии, кроме той, которая трактует о плане и си-

стеме законов, не будет», «Все главы этид законов будут вьтравированы, каждая отделно на соответственном числе колонн или пирамид, возведенньтх на общественной площади каждого города» [5, с. 232, 241, 243]. Вжно понять, что притязания Морелли проистек ают не из субъективного самомнения, они продиктованы последовательным проведением логики просветительской мысли.

Для идеологических защитников частной соботвенности трактат Морелли - просто находка. Его очень удобно демонизировать. A. В. Чудин ов пишет о Морелли: «Если законы природы станут, наконец, достоянием человечества, останется только преобразовать по ик подобию и государственные законы. Особое место в этом процесю автор „Кодекса" отводил самому œбе, ибо считал, что именно его книта как раз и содержит ту высшую правду, что спасет род люфдской. На себя же он брал и ответственную мисеию составления законов для совершенного строя» [9, с. 13]. Уместно спросить, чем же отличается Морелли от тех мессий и спасителей, которые возвещ али разного рода религии, в том числе, христианскую. Здесь не спрятаться за оттоворку, будто религии заняты исправлением одной лишь души человеческой. На протяжениц тысячелетий все репигии были эффективным средством изменения или же упрочения тех или иньтх социальных порядков. Различие утопй̆ Мабли, Морелли и релитионьвх утопий в другом: Последние оправдьвают существование «в этом посюстороннем несоверш енном мире» общества, построенного на социальнойнесправедивости. Вот почему борьба за общественную собственность, как правило, становилась и борьбой с любыми формами релипии.

Критипи коммунистичесиих учений справедливовьводат из теории просветитепьскик утопий практику диктатуры Робеспьера и заговора Вабефа. Они говорят о том, что из революционной реки хрови вовниК үжасньй̆ гомункул «нового человека», которьй принялся бродить, время от времени вœляясь в тела и приводя общество в состояние безумия. Последующие реминисценции: «бесыт», «красное колесо», «бесогон» и пр. Птавньм воплощением призрака стал научньй̆ коммунизм Маркса, Энгељьса и Ленина. Основоположники нового учения не отрекались от своего первородства. Энгель писал о том, что коммунизм «выступает сначала только как дальнейшее икак бы более последователное развитие принципов, выдвинутьгх великими французскими просветителями XVIII века» [4, с. 189]. Ключевое место в данном высказывании: «как бы». Поняв его смысл, мы не тоњко различии, в чем научньй коммунизм со-

храняет преемственность сутопическим коммунизмом, но в новом свете увидим аргументацию противников всякого коммунизма.

Политичехую практику и теоретичесиие воззрения Бабефа можно считать прямой реализацией «прямо коммунистическиь» утопий Мабли и Морелли. В лище Бабефа история поставила социальный эксперимент, продемонстрировав, в какой именно политической форме должны воплощаться коммунистические утопии Просвещения. Признав предъявленные обвинения в попытке уничтожить строй собственности, Бабеф назвал ио свогми убеждениями. На Вандомском процессе он заявил судьям и присяжньтм, что «именно это и делали все наши философы-захонодатени, и я был вœго лишь продопжателем и учеником однии, поотедователем, подражателем и истоткователем другиц.. Если меня судят за все те положения, в которьгх я только что сам себя обвинид перед вами, граждане присяжные, то этот процесс будет процессом названньгх вепиких людей. Они бьли моици учителями, они меня вдохновляли. Моя доктрина - это всего лишь идддок трина. Это в преподанньгх им уроках я черпал эти понятия „грабеха", эти принципыт, именуемые „ опустошителнньтии". Выдолжны также обвинить королевское правитељство за то, что оно не было столь же инквизиторским, как правитељство ньнешней нашей Республики, вы дожжны обвинить его в том, что оно не помеш а о книI ам ав аоров-совратителей, всяких Мабли, Гетввециев, Дидро и Жан-Жаков, попасть в мои руки... Но нет, я нестану раскаиваться в том, что бьш воспитан в школе названньтх мн око знаменитьгх людей; я не буду кощ унствовать против ник, а не отрек усь от пик доктрин... Если вы, граждане присяжные, способнь осудить нас за нашидемокра тические и подлинно народные убеждения (которые превратили в главный пункт обвинения против нас, назвав ик проектом разрабиения шоуществ), то этот процесс станет судомя над всеми философами, чей прах покоится в Пантеоне» [1, с. 351]. И далее Бабеффактически высмеял суд, показав на примерах, что пассажи из докумен тов заговора, предъявленные в качестве доказательств обвинения, суть раскавьченные цитаты из Руссо, Мабли и Дидро-Морелли. Процесс Бабефа стал нравственной победой людей, готовьгх отдать свою живнь за справедшивый общественный строй для всех.

Вот в этом моральном аспекте научный коммунизм сохраняет свою преемственность не тольо с утопическим коммунизмом Мабли, Морелли и Бабефа, но и с утопическим коммунизмом Мора и Кампанеллы, Мюнцера, Уинстенли и Меле. Процитируем еще раз предсмертную речь Бабефа уже на этот счет. Всем, кто тео-

ретикам, политикам и идеологам, кто осуждает «антитуманные злодеяния» коммунивма, Бабеф с издевательской иронией говорил: «Человеколюбцы наших дней! Я обращаюсь в первую очередь к вам: эта философская ограва меня погубила. Не будь ее, я, быть может, имел бы вашу мораль, ваши добродетели. Подобно вам, я с величайшей ненавистью относился бы к разбою, к потрясению ньнешних общественньх учреждений; я с самою нежною яаботой относился бы к небольшому числу сильных мира сего; я был бы беспощаден к страдающему бопшинству» [1, там же], Речь идет - полной нравспвенной невозможности принять строй социальной несправедливости как данность, будь то божественную, или норидическую.

Полностью сохраняя нравственньій посьтл ут опическикхоммунистов, научньй коммунизм опирается на иную философскую методологию, постбуржуажую по своему социалному проистождению. Марксизм отбросил а томарную модель социума, ин троспективное постижение «природы чеповека» ие само понятие неизменной человеческой природы. Марксизм ввел понимание сущности человека как совокупности общественных отношений. Он рассматривает индивида не как абстракт, экзеипляр общей природы, а как конкретный участок сети общественных отношений, причем такой, которыйв пределе может быть развернут до масштабов всей сети в целом, но при этом сохраняет свою индивидуалнность, свое уникальное и незаместимое место в бытии. Марксизм совершил ин теллектуадную рев опоцию, впервые вьнеся сущность человека вовне, в совокупность общественных отношений, поняв человека как микророциум индивиддуашной активности, постоянно устремленный к саморасширению по мере овладевания своей сущностью. Марксизм впервые показап, что быть ченовеком - это значит постоянно становиться иММ, преобразовывая вместе с природой и самого себя, оченовечивая природную среду и общественные отношения. Марксизмвпервые сказал о том, что «быть человеком - это не состояние, а проблема» (Фромм) [3], что человек не предопределен, но сам определяет себя в дея тельности, и в этом принципиально ином, неприродном способе бытия заключена его специфика.

Где же осталась сегодня а томарная модель социума, состоящего из атомов-индивидов, наделенных одинаковой «естественной природой», со всеми ее теоретическими болячками и подводными камнями? Она присутствует в капиталистическом обществе, где равенство понимается «как эквивалент взаимообмена, где оно вместо того, чтобы быть условием развития индивидуальности, стало

означать угасание индивидуальности, стало жарактеристикой безликости человека рыночной ориентации» [8, с. 69]. Она прочно пребьвает в основании того общ ествоведения, которое считает вечныы строй эксллуатации и угнетения. Но не только в этом.

Вся правовая система современного общества опирается на прооветителскую м одељь естественной природы человека. Прежде всего, данная модель лежит в основе учения 0 кправах человека». Политологи и социальные мыститепи деся тилетиями бьются над парадоксом: почему применение на практике учения о <правах человека» приводит к социальньм катаклизмам, к резкому ухудшению жизни одних и к гибели друтик людей? Вспомните, что написано в преамбуле и в первой статье Вœобщей-декларации прав четовека. Речь там идет о естественньтх правах, присущии человеку от природы. Затем эти права конкретизируются и перечисляются. Затем говорится, что права эти допжны подкрепляться силой закона. Знакомая последоватељность? От провозглашения этих постулатов до «колонн или пирамид» Морелии, до государственного террора путь совсем недолог: Логика построения теории революционного утопизма и учения о правах ченовека тождественнв в методологическом отношении. Еотикто-то считает, что революционные учения основаны на теоретическом произволе, он те же самыте вывфды может отнести ф фундаментальным основам правовых систем большинотва стран современного мира.

Сказанное может показаться парадоксом, Но ненадолго. Pobно до тех пор, пока мы не обратимся к попитической практике последнив десятилетй, Скалько крови было пролито, сколько государств бьчо разрушено, еколько страданий принесло народам Земли повсеместное внедрение западных стандартов демократии и прав человека. Причем характерно, что если акцен тировать внимание на таком проводнике этой политики, как администрация CIHA, то окажется, что наиболее антитуманно политика демократизации и утверждения док трины прав человека проводилась теми администрациями США, которые были образованы Демократической партией. Как известно, демократы в США, в отличие от республиканцев, действуют не только исходя из геополитическиии ин тереСОВ Своей сверидержавы, но во иммя идеологии внедрения во всем мире доктрины прав человека. В результате действия этид администраций обычно оказьваются не только разрушительными для целых регионов планеты, но и просто бессмысленными, в том числе бессмысленными для самид их инищиаторов.

Ивсеже Декларация, в которой говорилось бы о свободе и братстве всех людей самоценна, несмотря на ее возможное антигуманное применение, Вопрос тольо в том, как, чем обосновывать права людей. Обосновывать иих, исходя из «естественной природы человека», значит тянуть человечество назад, в эпоху, которой давно пора полностью остаться в прошлом. Понимание человека должно перейти из сферы абстракций, социализироваться. Гуманизм должен стать реальным и опираться на научные основы (И. Т. Фролов) [6]. Он должен исходить из социальных ин тересов люодеॉ. Примером такой вот гуманистической декларации может служить другая Декларация, известная нам из истории XX века. В написанной Лениным и приня той во время революции съездом Советов Декларации прав трудящегося и эксплуа тируемого народа провозглашалось уничтожение всакой эксплуатации человека человекорд, подное устранение деления общества на классы и порабощения трудящегося населения беднейших стран, вœобщая занятость населения. Вот социальньпй фундамент общ ества реального नуианизма.

## Литература

1. Бабеф Г. Сочинения М. : Наука, 1982, Т. 4.
2. История социалистических учений. Емегодния: 1981. М.: Наука, 1981.
3. Мабли Г. Избранные произведения. М.-Л.: Соцзктиз, 1950.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1961. Т. 19.
5. Морепли. Кодекс природы, иии истиннвтй дух ее законов. М.-Л.: Соцэкгиз, 1956.
6. Фролов И.Т. Новвый гуманиам// Новое время. 1989. № 1. С. $26-28$; № 2 . C. 29-30.
7. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992.
8. Фромм Э. Психоанализ и зтика. М., 1993.
9. Чуәиков А. B. У истоков револсционного ут отизма М. : Знаниее, 1991.

# Человек и вещь: опыт философской экспертизы 

Э. M. Cnuposa


#### Abstract

Аннотаци: Давно известно, чтов море существуоот предметы новые и мертвые. Разница между ними суцественна, однако далеко не однозначна. В статье просленивается трансформатрия представленюй о соотношении человека и вещи: от противопоставления этих понятй до овеществления человека. Особое внимание уделяется современньм дискуссиям о границах между нивотностью и человечностью. Вокруп осмысления этой проблемы возникает цельті̆ спектр философских тем, прежде всего весьма популярная в современнсй философии теме Другого. Категория инаковости представля ет интерес для многих областей гуманит арного знания. Она становится притяательнй и в тех сферах, тде парадоксальньм образом в центре внимания оказьвается нечеловеческое. Тема актуализирует характ ерные бинарньте оппозиции - человеч еского и животного, природы и культурыт, души и тела, разума и тувств.


Клочевыт слова: чедовек, вещь, эйдос, вещественность, предмет, природа, нывотное, страсть к вещам.

Abstract: As has been known for a long time, the world contains animate and inanimate objects. The difference between them is significant, but far from being unambiguous. The article retraces the transformation of the ideas about the human-thing correlation: from opposing these concepts to approaching man as a lind of thing. Special attention is paid to current discussions about the borders between animalness and humanness. Interpretation of this problem has raised quite a number of philosophical themes, First of all, a very popular in contemporary philosophy theme of the Other. Many fields of the humanities take interest in the category of otherness. It paradoxically becomes attractive also in the spheres, where attention is centered on the inhuman. The theme actualises characteristic binary oppositions - of the human and the non-human, nature and culture, mind and body, reason and feelings.

Keywords: man, thing, eidos, thingness, object, nature, animal, passion for things.

## Аристотель и Бэкон о вещи

Человек и вещь - два разнородньтх понятия. Человек - создание живое, мыслящее, творческое. Вещь принадлежит к числу мертвых предметов. Она не мыслит, не творит. Однако грань между человеком и вещью подвижна. Вещь зачастую испытывает поползновение стать вровень с человеком. Но и человек в свою очередь способен оказаться в определенном социальном контекоте в статусе вещи. В этих случаях разлииие между ними требует особьгх толкований и разъясненй̆.

Прежде вœго вещи противостоят эйдосам. Эйдосы, понятное дело, не вещи, но связаны с ними нерасторжлмо. В ниги заключен образ будущей вещественности. Полемизируя с Платоном, Аристотель всежепризнает, что эйдосы как прообразы вещей существуют. «В самом деле, ести те, - пишет Аристотель, - кто принимает эйдосы, и не говорят об этом отчетливо, то во всяком олучае это то, чего они хотат, и им необходимо утверждатв, что каждый эйдос есть некоторая сущность, и что ни один эйдос не есть нечто привходящее» ${ }^{15}$. Попучается, पто чувственно воспринимаемые вещи ограничены не по числу, а по виду. Вещь, стало быть, не имеет обозначающего сущность определения, в ней вое есть привходящее, «Ведь именно дтим отличаются между собой сущность и привходящее; так, например, бледное есть нечто привходящее для человека, потому что он бледен, но он не есть сама бледность» ${ }^{2}$ ).

Многие вещи порождены природой, поэтому существуют сами посебе. Но онинередкоявляются продуктом творческой дея тевности человека. Мул, к примеру, происходит не от мула. Он появился в результате направляемьгх человеком природньг преображений. Одни вещи имеют какие-то свойства, другие лиш ены икх. Однако вещиобладают способностью изменя ть ся в самой историческойпрактике. Камень, приделанньйй к палке, оказывается орудием труда.
«Но суть бытия вещи и сущность отчетливо никто не объяснил; скорее всего говорят о нй те, кто признает эйдосыт, ибо эйдосы для чувственно воспринимаемьх вещей и единое для эйдосов они не принимают ни за материю, ни за то, откуда начало движения (ведь они утверждают, что эйдосы - это скорее причина неподвижности и пребывания в покое), а эйдосы для каждой из прочпи вещей и единое для эйдосов они указьвают как суть ики бытия» ${ }^{3}$ ).

[^89]Человек относит к вещам не только предметы. Он наделяет статуюом вещи и живых существ, В Древнем Риме раб по сути являлся вещью. Рабы бьши основными работниками. При этом стать рабом человек мог, не тольо родившись от матери-рабьни, но и попав в плен, будучи осужден за соверш ение отдельных видов преступления или приговорен к каторге. То есть человек мог утратить в течение жизни статус человека. На первоначальном этапе развития и становления Рима рабы жили и работали вместе со своиии хозяевами и ии подвластными. Со временем рабство получило более широкое распространение. Рабы стали жить отдељно от хозяина, но онине моглииметь в собственности какое-либо имуществоибыли предметом обязательств. Рабы подвергались жестокой эксплуа тации. Рабы не имепи семьи. Всевещи, приобретенные рабом путем находки, дарения и прочего, перегопииив собственность жозяина. Рабам была предоставлена дееспособность, которуп они получали в интересах хозяина. Когда они совершали сделку, то права предоставлялись жозяину, а обязанности возлагались на раба. Если раб совершал какое-пи6о правонарушение, то его дозяин выплачивал за него определенную сумму денег или выдавал его потерпевшему. Но любой вред, причинньй рабу, предоставлял хозяину право потребовать возмещения ущерба. Рабы не обладали правоспособностью, они являлись не субъектами, а объектами права, вещами. Аристотељ, считавший, что людди становятся рабами «по закону», а не «по природеп, писал: «...ра6-одушевленное орудие, а орудие - неодушевленньй раб.. "4), Но все же были и определенные проблески признания прав человеческой личности раба (в частности, местопогребения раба, қак и любого человека). Хотя, согласно воззрениям Аристотеля, раб становится человеком, только обретя свободу, пока же он раб, его стоит отнести к разряду одуш евленньгх предметов.

Таким образом, вещ ей сущ ествует вепикое множество. Английскй̆ философ Ф. Бэкон пытался объяснить их видимое разнообразие. Он излагал на этот счет четьре разных мнения. «Первое это мнение тех, кто утверждает, что имеется какое-то одно начало вещей, но что разнообразие существующего обусловлено непостоянством и изменчивостью этого начала. Второе - это мнение тех, кто принимает за начало одну твердую и неизменную субстанцию и производит разнообразие существующих вещей ив различия ве-

[^90]личин, конфиураций и положений этого начала. Представители третьего мнения принимают много начал вещей и обвясняют разнообразие существующего соотношением и смешением этих первичньгх начал. Сторонники же четвертого мнения принимают бесконечное или во всяком стучае огромное число начал, каждому из которьгх они приписывают специфическую природу и форму, так что представителям этого мнения не придодится ничего придумывать для обвяснения разнообразия вещей, ибо они это разнообразие вкладьвают в самые начала» ${ }^{5}$ ). Вэкон полагал, पто люди ищут в природе новые вещи. Но обнаружения новьбк вещей, по его мнению, следует искать «от света природы, а не от мглы древности» ${ }^{6)}$. Касаясь проблем восприятия, Ф. Бэкон не делает различия между такими поня тиями низшии видов, как «человек», асобака», «голубь».

## Кант: человек - не вещь

Резксе противопоставление человека и вещи дарактерно для эпохи Просвещения. Оно связано є возвеличиванием челсвека, с безоговорочньм выделением его из массива лндей. И. Кант подчеркивает, что вещь не может быть оценена по меркам человека. «Вещь (Sache), - пищfет он, - это предмет (Ding), которому ничто не может быть вменено»? . В виду далеко идущего несоответствия руоского и немецरого понятия «вещи», перевод этого текста может породить недоумение: у Канта здесь нет «предмета», а начало этого предложения в более педан тичном переводе звучало бы: «Дело это вещь», Поэтому, согласно Канту, «...любой объект свободного произволения, сам пшенный свободы, называется вещью» 9 .

Рассуждая о статусе вещи, Кант пишет: «Внешнии предметов моего соизволения может быть лишь три: 1) (телесная) вещв вне Меня; 2) произваление другого для определенного действия (praestatio); 3) состояние другогов отношении комне - согласно категориям убстануии, причинности и общения между мной и внешними предметами по законам свободы.

[^91]a) Яне могу назвать какой-пибо предмет (какую-либо телесную вещь) в пространстве своим, когда я, жотя я физъчески и не зладею uм, но все же могу утверждать, что я действительно владею им подругому (следоватељнно, не физически). - Так, я назову яблоко своим не потому, что держу его в своей руке (обладаю им физически), а лишь потому, что могу сказать: я владею им, дотя я толнко что вьпустил его из своид рук (все равно куда); точно так же о6 участке земли, на котором я расположился, я не могу сказать, что он поэтому мой: я могу это сказать лишь в том опучае, если я вправе утверждать, что он все еще находится в моем владении, хотя бы я ипокинул это место. <...> б) Яне могу иаолнение чего-то по произведению другого назвать своим, еспия могу лишь сқазать, что оно перешло в мое владении вместе с его обещ анием..., лишь тогда ямогуназвать это исполнение своим, если я вправеутверждать, что владею произволением этого другого ([могу] принудить его к такому исполнению), хотя время исполнения еще впереди... <...>
в) Я не могу назвать женидну, ребенка, прислуду или вообще какое-либо другое лино моим в силу тог'о, чго в настоящее время распоряжаюсь ими как принадлежащими к моему домашнему быту или держу ид в неволе, в своей власти й в своем владении; хотя бы они иосвободилияь от принуждения и, оледоватељно, я перестал бы имивладеть (эмпирически), д все же могу сказать: я владею иМи дерез посредство одной дишь своей воли, пока они где-то или когда-то существуют, стадо быть, в чиспо а правовом отношении; они принадлежат, следовательно, к моему имуществу лишь в том случае, еоши и поскольку я магу это утверждать» ${ }^{9}$ ).
И. Кант тщатешно исследует правовые основы вещи. Под стовами «вещное право» подразумевается не только право на вещь, но и совокупность всех законов, касающихся понятлй «мое» и «твое", По словам Канта, человек может быть тольо своим собственным гоєподином, но не собственником самого себя, не говоря уже о том, чтобы быть собственником другии людей. Он ответственен за чедовечество в своем лище.

Однако главный тезис Канта в топковании вещи не сводится к ее правому статусу. Немецкий философ показывает: человек не вещь. Между тем в наличной практике многие люди оценивают человека по лекалам вещи. Сама по себе вещь не обладает разумом, волей, целеустремленностью, творчеством. Поэтому задача

[^92]человека подняться над жизненной рутиной, собственными силами выйти из состояния своей первобытной природы, из состояния животности. А для этого человек должен ставить собственныецели, восполнять недостаток своего знания и исправлять свои ошибки. Человеку надлежит поднять культуру своей воли до самого чистого добродетелного образа мыслей, когда закон становится мотивом его сообразньхх с долгом поступков. И повиноваться законуиз чувства допга.

## B. C. Соловьев о соотношении вещи и человека

Немало внимания уделил феномену вещи В. С. Соловьев. Человек наделен состраданием. Чувство жалости возводится разумом на ступень ясной и разделной мысли. Но жалость обладает дифференцированностью. «Когда я отношусь безжалостно или равнодушно к другим существам, считаю позволительньым их обижать и не обязателнным - помогать им, когда смотрю на них толко как на средства для свона целей, то они являются для меня не тем, что они суть в действителности, Существо является только вещью, живое - мертвым, одушевленное - бездушньы, сродное мне - чужим подобное мне - безусловно различньша. Такое отношение в котором известньй предмет берется не за то, что он есть в самом деле, есть прамое отрицание правды; вытекающие отсюда поступии будут несправедливы, а следователно, противоположное отнош ение, которое субъек тивно проявляется во внутреннем чувстве участия, жалости, или сострадания, объективно говоря, зыражсет правду, и действия, из него происходащие, будут сор ав едливвнs ${ }^{109}$.
B. C. Соловьев утверждает вслед за Кантом: не следует к человеку илииному существу относиться как к вещи. Действуй так, чтобы чедовечество в твоем лище, так и в лище всякого другого, всегда употреблялось как цель и никогда только как средство. «Понятие каждого разумного существа, которое во всех правилах своей воли должно смотреть на œбя как на дающее всеобщий закон, чтобы с этой точки зрения оценивать œбя и свои действия, - это понятие ведет к другому, весьма плодотворному понятию - „Уарства уелей"»11).

[^93]Способность к зача точной оценке вещей в положительном и отрищателном смысле, как полагает философ, присуща высшим животным. Человек в этой оценке переходит за пределы единичньгх ощущений и частньх представленйй и возвышается до всеобщего разумного поня тия или идеи добра и зла. Основной нравственньйй факт сострадания, по мысли В. С. Соловьева, действитељно соответствует природе вещей или смыслу мира.

Однако вещь все-таки относится к पислу немытстящирг. Русский философ оспаривает это. Он утверждает, что бытие вещей есть идк представляемость. Но ести все вещественные предметы суть только представления и идеи, то, стало быть, они не имеют никакой самостоятетности. Они совершенно пассивны, их существование обусловлено другим, то есть дуком. Будучи по природе лишеньт всякого активного начала, они не могул действовать друг на друга. Внешнее вещественное бытие теряет здесь свою самостоятењность, поскольку признано только педставлением.

По мнению В. С. Соловьева, процесс натуралного развития от тяготеющ его вещества до сложнейших форм органической жизни - есть саморазвитие того духа, который в высшем моменте самосознания может назвать себя «богом мира»

По мнению философа ест представления, которые вызьщаются представлениями нашего духа. Это наши мысли и фантазии. Но есть представления, которые незавиеят от наших субъективньг ощущенй. Мыт называем иб. вещамдили внешними предметами. Они не производя тоя наш ё собственной жизньюи соверш енно независимы от нашей вопи. Поэтому приходится признать, что они вызываются в нас действием другой, не нашей воли, другого духа. «Эти объективные представления, или предметы, отличаются от наших субьективньхх идей боњшею сипой, ясностью, определенностью и постоянством, притом они находятся между собой в известной закономерной связи, т.е. являются в некотором определенной порядке, как бы по известным правилам, которые называютея законамия природы" ${ }^{12)}$.

## Вещь как сущее

Самые изношенные вещи способны стряхнуть свою банальность. Это мысль Гастона Башляра. Совершенно обнаженные, они

[^94]вдруг становятся самими собой. Вещь вдруг превращается в зерно мира. Отныне, замечает Башляр, простой объект может быть полюсом размыш лений о Вселенной ${ }^{13}$, Каждьй объект, как говорят философы, может стать «окном в миря. Каждое явление мира может представить нам возможность «проникновения в мир», Французский философ поэтизирует вещь, поднимает ее от низшего вида до проводника Вселенной.
Г. Башляр полагает, что поверх характерности индивида проступает мощь вида, является гротескное всемогущество. "Объемность бытия вьширает из контуров даже самого малого существа. При взгляде с высоты человеческого роста, с той высоты, где, как нам кажется, мы царим над созерцаемым миром, любой животньй̆ мир становится проявлением чудовицного в жияни, кошмаром, рожденньルМ по преимуществу ночной природой... Каждый вид в своей необузданной энергии начинает свидетепьствовать о другой жизни. Каждьй вид открыто декларирует живнь, которая не может быть сравниииа ни с какой другой жизньюю ${ }^{14}$

Философ задается вопросом: не служат ли, к примеру, цветы образами в вепикой книге мира. Человек может выбрать свое животное, свое растение или камень. По евоему желанию, он может выбрать из мранилища прекрасных, отхрытьхх его пониманию вещей, предмет, который он хотел бы оозерцать, трогать, щупать пальцами. Чтобы усльшать от предмета приглашение к радости жизни, важно усльшать прекраснььй совет быть счастливым в мире вещей. Конечно, причастность к неодушевленным предметам должна быть менее глубокой, менее связывающей.

Наиболее обстоятелно статус вещи разработан в творчестве Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. В XX в. вопрос о поэтическом языке приобрел особьой смысл. Обозначились серьезные идейные размежевания. Хайдеггер и Гуссерль стали искать новые ресурсы обновдения философиия в особенностях, которые присущи поэзии. Менее всего этих исследователейл интересовали эстетические вопросы. Они обнаружили, что для выражения истины и приобщения к бытию понятийных средств явно не хватает. Чтобы приблизиться к онтологическим истокам, надо искать такие выразителные средства, которые, вообще говоря, относятся к древности.

[^95]Как только Хайдеггер приступил к поиску онтологического истока, возникла проблема оформления философской мысли. Она выразилась в остром ощущении дефищита языка. Для выражения потаенныхх мыслей и обозначений не хватало лексических средств, лингвистическии ресурсов. Язьковая стратегия Хайдеггера подверглась преображению. Общая тенденция свелась к отказу от формального категориального языка. Обозначилось стремление к языку дорефлексивному, допонятлйному. Иначе истина sурмеет дело с соответствием не в вещах или идеях, но относится по сути дела исключительно к сочетанию звуковьбц знаков языка. Соверш енно „чистое", существующ ее помимо язык а мьш ление не знало бы различия истинности и ложности, возникающего лищь в речи и благодаря ей. Таким образом, вопрос о значимости и проиотождениия поня тия с необходимостью отсыиает к вопросу о проистождении слова: исследование генезиса значений слов и клаосов слов оказывается единственным средством, способным открыть для нас иммаа нен тньйт смыысл поня тия и его функцию в структуре познания» ${ }^{15}$,

Смысл феноменологическ огометода заключается в открывании непотаенного, «Это связано именно с тем, - отмечает С. A. Смирнов, - что с самого начада Хайдегтер, ставя задачу поиска онтологического истока, испытывал дефицит языка и потому вся языковая стратегия Хайдеггера выступает как отказ от категориального, формального языка в польу языка дорефпексивного, допонятийного, родового, как поиск праязыка, на котором говорят сами вещи. В этом плане призыв Гуссерля „назад к самим вещам" - единственное, что объединяет Хайдегтера и Гуссерля» ${ }^{16}$. Этот призыв восстановление связи между сознанием и предметами, движение в сущности вещи, данной со своей внеположенностью сознанию. Вещь (непосредственно, на опыте) явлена как нечто внешнее, как нечто, на что наталиивается мой взгляд, мое сознание, мои руки, как нечто, что не пускает в себя. Она дана как нечто, отчасти неданное. Вещь, пишет Гусœерл, может быть поститнута в опыте «односторонне", «Многосторонне», но никогда не «всесторонне» ${ }^{17 \text { ) }}$.
Э. Гуссерпь призывает человеческое мьшление вернуться «назад к вещам», Но из сказанного ясно, что «вещи», к которым он

[^96]призывает вернуться, это совсем не то же самое, что кантовские «вещи в себе»; «сами вещи» не прячутся глубже того, что дано нам на опыте. Они лежат на поверхности: феномен - это и есть сама вещь. Гуосерль пишет, что мы разучились видеть вещи, и намерен научить человечество этопу забытому искусству.
М. Хайдеггер также обращ ает внимание на ценность и особость вещи. Трактуя вещь как сущее, он в то же время отмечает, что в событии мира как мира, в вещественности мира издалека дает - себе знать приближение самого бытия ${ }^{18}$ ).

## Общество потребления

Мыслитепи прошлого вряд ли могли предвидеть преображение современного общества в потребительское, В первой поповине XX века Соединенные Штаты Америки стали индустриальной страной, в которой человек достиг уровня, неизвестного в другия странах. Это стало возможным благодаря тому, что на первое место во многид сферах жизни былй поставлены эффективность и рентабепность. В резупттате в СІІА сформировалось новое общ ество, отличительной чертой которого стал перенос изобилия, прежде доступного немногим, в повоедневное потребление. При этом изменился сам характер приобретения вещеі̆ и пользования ими. Почти все предметы - от одежды и продуктов питания до бытовой техники и недвижимости - стали символами и средствами существования этого общества. Теперь людей оценивали исходя из того, что они потребляли, а не по ии убеждениям.

Француз ский писателы Жорж Перек (1936-1982) стал известен өлагодаря публикациии романа «Вещи» (1965). «Потребитепсская цивишизация» увековечена им в романе, истинньыми героями которого оказываютса вещи, единственное содержание дуловного мира персонажей. Даже до имен героев нелегко добраться, все индивидуалнне стерго, унифицировано, овеществлено, открытие мира отождествляется с открытием предметов потребления - вшерстяньхх издеплй, шелковьхх блузок» и пр. и пр.

Далее этот образ овеществленного существования развивается в творчестве Перека, поглощает и внешнй̆, и внутренний мир, порождает интонации сатирические, иронические - и настраивает на лад итры. Перек тасует вещи как детские кубики, чудовищные

[^97]ик груды складывает в причуддивые композиции. Страсть к вещам и икх приобретению он показывает через бесконечные описательные ряды. Его персонажи прекрасно вписьваются в общество потребления - видоизменение концепта счастьа и красоты в соответствии с новьшии реалиями общества потребления.

Вещи и создаются для того, чтобы облегчить ченавеку существование. В этом нет ничего необьчного. Однако в обществе потребления обладание вещью становится самоцелью

В этом контексте можно обратиться к работам Э. Фромма, сохраняющим и сегодня свою злободневность. Его идеи возрождения ценности «быть» по отношению к ценности 《иметь», построения «здорового общества», создаваемого по меркам человека, обнаружили в социальной практике множество плубоких противоречий. Они во многом спровоцировали масеовое противостояние реальньмм общественным потребностям.

В минувшем столетии Карл Ясперс обратил внимание на всеобщую девальвацию труда. Эта деградация, показьвал он, равнозначна утрате воли к деятельности. Но самобытие человека возможно лишь в напряжении труда. Однако современный человек мечтает - благосостоянии, которое дается не расхрытием самобытия, а стучайной удачей, лотерейным шансом. Массы отстаивают свое право на изобилие, но не задумиваются над тем, что дорога к манне небесной требует напряжения.

Проповепь аскетизма в потребительском обществе не находит приверженцев. Между тем Фромм, опираясь на библейские тексты, стремилея освоболить дюодей от пут собственности и обладания. В его толкованими пустьня, огранствия по ней - один из ключевьгх библейских символов отказа от нефункциональной собственности, от недвижимого имущ ества. Он создает образ раскованной неприобретатељской жизни. Опресноки - хлеб, замешанньй на скорую руку - знак опрощенного кочевого существования. Виблейская скиния - своего рода пожодная палатка Бога. Э. Фромм творит прообраз «мессианской эры», когда стяжание потеряет смысл и цељю жизни станет развертывание сущностных сил человека. В Новом Завете, размьшляет Фромм, ссылаясь на искушение Христа в пустыне, Нагорную проповедъ и другие евангельские эпизоды, звучит еще более раддкальный привьв к нестяжаниюо, к отказу от соблазна власти, направленному к предпосылкам подлинного бытия.

В том же духе Эрих Фромм толкует идеи немецкого мистика Мейстера Экхарта о духовной нищете и отрешенности, отказе

от желаний и «самоопустошения», вплоть до отказа от субъектив-но-страстной любви к Богу. В интерпретации Фромма Экхарт учит свободе не от тех или иных предметов вожделения, а от самой установкина обладание. Вожделенными, стедовательно, сковьвающим ченовека может стать все, что угодно, - от утвари доверы и добрых дел. Реално толко бытие, дух, обитающийв нас идвижущий нами. Дела же и помысты, отделенные от нашей динамической сердцевины, лишены реальности. Так вьтлядит миф овозможном счастливом социуме.

## Человек как вещь

Дискуссии последних деся тилетий показали, что проблема состоит вовсе не в том, чтобы провести различие между ченовеком и вещью. Особую остроту приобрела тема гранищы между животностью и человечностью. Вопрос поставлен тах: имеет ли право ченовек считать животныи-созданиями, приравненньтми к вещам? По мнению Ж. Ватая, радикалнное сопоставление человека и вещи может быть признанньым тоाвко в том случае, если допустить, ч то между животными вещью нет принципиажнного различия. С одной стороны, люди устовно иеходят из убеждения, что обширный мир вещей включает в себя животньг. По сути дела это может относитьса ик человему. Конечно, он обладает разумом, вменяемостью, моралью. Именно поэтому человек как животное оказьвается вещью иначе, чем неподвикньй дредмет, камень или заступ.

В изначалнном смысде вещь - неподвижньй предмет, оозданньдй человеком на основе труда, - заслуживает названия вещи, поскол上ку он лишен какой бы то ни бьио тайны и подчинен внеш ним по отношению к нему целям, «Вещью является то, - пишет Батай, - чтоне является ничем для себя. В этом смысле животные сами по себе - не вещи, но человек обращается с ними как свещами; они явлюются вещами постольку, поскольку представляют собой предмет труда (животноводства) или его орудие (вьючные или тягловые животные). Включаясь в цикл полезных действий как средство, а некак цель, животное сводится к вещи. Но подобная редукция отрищает его суть, которую оно все же имеет; животное вещь постольку, посколкку человек может его отрицать. Если бы у нас больше не стало такой власти, если бы мы болнше не могли обращаться со зверем так, словно он является вещью (скажем, если бы на нас набросился тигр), то сам по себе он уже не быи бы

вещью: то был бы не чистый объект, а субъект, обладающий своей собственной сокровенной истиной» ${ }^{19}$,
Ж. Батай стремится отстоять величие человека. Он полагает, что как бы нивко не пал человек, он никогда не отождествится просто свещью, как это свойственно животному. В нем всегда сомранится жотя бы крупища человеческого достоинства, душевное благородство, влечение к свободе и ненависть к рабству. В любой ситуациии человек постарается избежать удела средства и хоть на время сохранит в себе суверенную значитељность цеши. В нем всегда сохранится, по мнению Батая, что-то неотчуждаемое, поэтому его нельзя убить или тем более съесть, не испытав чувство ужаса. Для душевно здорового человека это всегда будет сопряжено с тягостньмм ощущ ением.

В какид стучаях можно говоритв а том, что чедовек принял на сбя роль вещи? Вероятно в тег, копда речь идет о насилии, - диктате социальности, о подчинении эыите людей, не обладающих доста точными ресурсами, чтобы отстоять свою самостоятепность. Но в современном обществе заметно и сознатепное отречение от человеческих качеств и черт. Подмеченное в свое время З. Фроммом абегство ог свободыт, доброволнне жолопство, стремление растворитвся в бездикости массы, создает ситуацию, когда ченовек обретает статус вещи Он отчужден. Он находится на положении раба. Люпди утрачивают собственную суверенность. Они выступают в качестве цепи субъектов.

Ж Бодрийяр потагает, чтов человеческом обществе есть ресурсыt, которые позвопяют люобому индивиду отказаться от статуса вещи. «Мы можем жить в универсальном, преследовать объективные цепи, распределять нашу жизнь в чистьхх формах различия, мы можем давать вецам более или менее рациональную оценку (которая все жене равняется той оценке, скоторой мы согласны), однако нам совершенно необходимо, чтобы в какой-то момент счастье и несчастье, и даже сам факт жизни воплощался в абсопютно сингулярном существе или вещи, которая больше не соответствует какому-ли60 универсальному определению, но к которой устремляются, под видом специфичесой, неоправданной, абсолютно искусственной по отношению к „стественным" качествам этого обвекта страсти, вœ обобщенные... формы иден тичности и инаковости» ${ }^{20}$ ).

[^98]Однако овеществление люодей пришло совсем из других берегов. На протяжении многик веков мир вещей воспринимался как мир падший. Однако развитие современньх технологий стало теснить и подавлять ареал биологического бытия. Тага к деантропологизации обнаруживает себя во всех формах жизни. Наложение механического и подобного живому - год от года увешиивается. Часть этой бионической конвергенции - предмет терминологии. Значения терминов «механическое» и «живое» сохранаются до тех пор, пока все сложные вещи не могут быть воспринимаемы как машины и все самоподдерживающиеся машины не могут восприниматься как живые.

Когда перед нами вещь, мы ясно ее осознаем. Нам легче улавливать смысты, относящиеся к сознанию, еспимы вступаем в контакт с ними как к вещам, имеющим опредеденный облик, Однако эти смыслы доступны познанию лишь изнутри Они, условно Товоря, отделяются от внешних обстоя тељьств. О смыслал же мы можем говорить смуутно.

В истории философиине раз возникала идел расширить границы ченовеческой природы, "обогатить» ее за счет свойств вещей. Однако при этом нередко проводилась ясная идея, что человек не является веигью, П. А. Флоренский, к примеру, эту идею обосновьвал тем, что ченовек разумен. Он может изготовить орудие. «Родовая способность человека как разумного существа заключаетса не просто в производстве орудンПй, а в производстве себя самого как части природы, питаясь энергией природы, продлевая и удлиняя себя, свое органическое тело. Флоренский добавляет, что ести в органическом теле человек биологически ограничен, но в неорганическом теле $о$ н не ограничен ничем» ${ }^{21)}$.

Сегодняшние попытти уоовершенствовать человека посредством внедрения в живое тело механического, биологическое конструмрование человека, улучшение человеческой наследственности постепенно превращают человека в артефакт, лишив его тех черт, которые определяли «специфически ченовеческое». Сторонники идеи создания постчеловека манифестално лишают его невещественного статуса.

Но это стремление принудить друтих стать вещью, по мнению Ж. Батая, не бепредельно, «Прежде всего это искушение наталкивается пассивным образом, на тот факт что, вопреки его воле,

[^99]просто в сипу смерти，которая его разрушает и внезапно придает ему ужасньй облик，он не в силах безоговорочно подчиниться не－ обходимости（смерть，пассивно принимаемая и раскрывающая его иньым，чем он был，уже сама по себе провозглашает，что человек невещь）» ${ }^{22}$ ）．К этому следует добавить，что человек оказываети ак－ тивное сопротивление．Человек яростно освобождается от орудий－ но－вещественного облика，даже если он и смирился с ним на время．

## Литература

1．Аристотель．Метафизика／／Аристотел．Соч．：в 4 т．Т．，1．М．：Метсль， 1976．C．63－367．
2．Aристотель．Никомахова этика／／Аристогель．Соч．：в 4 т．T．4．М．： Мысль，1983．С．53－294．
3．Батай 楚．Проклятая часть．Сакральная социология／Сост．，общ．ред． и вступ．ст．С．Н．Зенгина，М．：Ледомаир，2006， 738 с．
4．Башилар Г．Избранное：Поэтика грезы，М．РОССПЭН，2009． 440 с．
5．Бодрийр 水．Симулякры и симуляции／Пер．с фр．А．Качалова，М．：Изд． дом बПОСТУМ．2015， 240 c ．
6．Бодрийяр 禁．Фатальमые стратегии．М．РИПОЛ классик，2017． 288 с．
7．Бэгон Ф．Афоризмыт об истолковании природы и цар стве человека／／ Вэкон Ф．Соч．：в 2 д．T．2．Изд－е 2－е，испрр．и доп．М．：Мыств， 1978. C．12－79．
8．Бэкон Ф，О начетах и истоках／／Бэкон Ф．Соч，：в 2 т．Т．2．Изд－е 2－е， испр．и доп．М．Мытель，1978．С．301－348．
9．Гуревку П．С．Классическея и неклассическая антропология：сравни－ тельный анализ．М．；СПб．Центр гуманитарньх иннцциатив，Петроглиф， 2018． 496 c
10．Туревия П．С．，Спирова Э．М．Поразительные мет аморфозы вещи／／Фитосо－ фамая школа．2019．№7．С．20－29．doi ：10．24411／2541－7673－2019－10702．
11．Туссериь З．Идеи кчистой феноменологиии феноменологической фило－ софии．Книт а первая／Пер．с нем．А．В．Мисайлова．М．：Академичеснпй mpoekt，2009． 489 с．
12．Жижек Сл．Щехотливьй субъект：от сутствующй̆ центр политической онт ологии／Пер．с антл．С．Щукиной．М．：Изд．дом кДело•，2014． 528 с．
13．Karm И．Метафизика нравов／／Кант И．Собр．соч，：в 8 т．Т．6．М．：पаро， 1994．C．224－543．
14．Кассирер 3．Философия символических форм：в 3 т．Т．1．Язык．М．；СП6．： Университетская книга，2002． 272 c ．

[^100]15. Казура А. В,, Мазур И. И., цумаков А. Н. Планетарное человечество; на краю пропасти. М. : Проспект, 2016. 205 с.
16. Попова О.B. पеловек как артефакт биотехнологий. М.: Канон+ РООИ «Реабилитацияю, 2017. 336 с.
17. Смирное С.С. Антропологический навитат ор: x собьттийной онт ологии человека. Новосибирск: Офсет-ТМ, 2016. 438 с.
18. Соловвє B.C. Кризис западной философии (против позитивистов) // Солоевев В. С. Соч.: в 2 т. Т. 2. М. : Мысть, 1988. С. 3-138.
19. Соловве B.C. Оправдание добра. Нравственная философия /| Солоebes B. C. Cox.: в 2 т. T. 1. M. : Mactb, 1988. C. 47-580.
20. Хайдеzер М. Время и бытие: статьи и еыступления/ Пер. с-нем. В. В. Вибикина. СПб. : Науке, 2007. 621 с.
21. Харари Ю.H. Sарі епs. Кратх ая ист ория человеуества. М.: Синдбад, 2017. 528 c.

# Мифы, мечта и реальность века НТР в сценариях будущего 

В. П. Веряскина

Аннотащия: Статья посвящена проблеме бядущего. В ней анализируится процессы наступаощей уетверт ой промьштенной револоции на рубеже тысячелетий, основанные на новейшшх змержентньх технологиях. Рассматривастся сценарии возманного будущего в концепциях Д. Велла, А. Тоффлера, Дж. Урри, тлобальыте прагнозы - АМир 2035ю и кВызов 2035.от ечественных ученьх. В итоге, автор приходит х выводу о большой социальной значимостии актуальности прогнозирования будущего, беспрецедентных возмонностях новых технологй й сопровонддащщих их рисков, о возрастании роли этипи при применении новых технологпи, становлениии парадигмы ответственного развития.

Клочевые слова: будущее, технологии, цифровые и биот ехнологии, человек, сценарии развития, риски, зтические границы, ответ ственн ое разеитие.

Abstract: Article is devoted to a future problem. In it the processes of the coming fourth industrial revolution at a turn of the millennia based on the latest the emerzhentnykh technologies are analyzed. Scenarios of the possible future in concepts D. Bella, A. Tofflera, J. Uriah, global forecasts sWorld 2035. and sCall 2035 . of domestic scientists are considered. As a result, the author comes to a conclusion about the big social importance and relevance of forecasting of the future, unprecedented opportunities of new technologies and the risks accompanying them, about increase of a role of ethics at use of new technologies, formation of a paradigm of responsible development.

Keywords: future, technologies, digital and biotechnologies, person, scenarios of development, risks, ethical borders, responsible development.

## Социологический поворот к современной проблематике будущего

Обращение к проблеме будущего стало особенно востребованньм при переходе от индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу, основанному на әкономике знаний и соответствующид этому процессу технодогияд Основоположник теории постиндустриалного общества Даниел Велл, в работе с характерньм названием, ориентированным на проблематику будущего «Грядущее постиндустриалнное общество. Опыт социатннго прогнозирования» ${ }^{1)}$, выделил одиннадцать специфических признаков этого общ ества, которые в дальнейшем попучили подтверждение в развитии самой социальой реальности. К ним относятся: «цен тральная роть теоретическогознания, создание новой ин теллектуалной технологии, рост класса носителей знания, изменение в характере труда, изменение ролиженщин в производстве и повседневной жизни, достижение наукой зрепого состояния, возникновение ситусовык потитическии единищ» ${ }^{2}$, рољь меритократии, конец ограниченности благ (имеется в виду материальньгх), в то время как новый дефицит связан снедостатком информации и времени. Последнйй признак - экономическая теория информации, требующая разработки стратегий сотрудничества. Д. Велл подробнои аргумен тированно анадизирует эти признаки, которые форпируют повестку дня для будущего, обращая особое внимание на роль науки и основанньгх на знании технологий. Он прижодит к выводу: \& п постиндуотриальном обществе разделенность кудьтуры й социальной структуры способна углубля ться. Технологическое общество не является обществом, облагораживающим человека. Материальные блага дают только мимолетное удовлетворение, они не способны сообщить смысл жизни. Постиндустриалнное общество не в состоянии обеспечить трансцендентальную этику. Отсутствие прочно укорененной системыт моральных устоев является культурным противоречием этого общества, самым

[^101]сильным бросаемым ему вызавомь ${ }^{3}$ ). В предисловиии к данной работе «Постиндустриальный мир Д. Белла» В. Л. Иноземцев высоко оценивает его фундаментальную социологическую концепцию будущего и обращает внимание на идею «третьей технологической революции», которая возникает со второй половины 80-х годов XX века. Д. Велл обращ ает внимание на четыре важнейших тенденции современного научно-технического прогреса, определяющие его основные направления. Они, как мы считаем, в дальнейшем стали основой для многочисленных футурологических прогнозов, в которых мифология века НTP, мечты людей и реальнте сценарии будущего были представлены в изобилии. К ним обратимся чуть позже. K четырем важнейшим тенденциям относятся следующие:
4 «замена механических воздействий, на которых была основана техника индустриального общества, электронныыи технологиямаи;

- переход к числовым методам хранения и обработки информации;
- миниатюризация, проникшая во все сферы производства;
- производство программного обеспечения, которое становится даже более важным чем создание самой применяющей его технологиейs ${ }^{43}$;

Другой концепцией, аналивирующей в последней трети ХХ века ускоряющиеся изменения, обусловленные НТР, была концещия A. Тоффпера, представленная в его работе «Футурошок», Она анализировала тему технологического и псинологического состояния современного общества, происходящих в нем перемен и возможностей человека к адаптации по отношениюк этим переменам. Обсуждались такие важные темы, как темп жизни и люади будущего, новые кочевники, модульньй человек, ломающаяся семья и разнообразие жизненнььх стилей, а так же границы приспособляемости истратегииввскивания. Каковы же лғдди будущего? Что ии отличает от остального человечества? По мнению А. Тоффтера «Они богаче, лучше образованны и мобильнее болшинства людей. И живут они долше. Но спеифическим отличием людей будущего является тот факт, что они уже вошли в новый, ускоренньй темा жизни. Они

[^102]живут быстрее, чем окружающие ия людди ${ }^{5}$, Автор этой концепции специально подчеркивает ${ }^{6)}$, что утопии и в прошлом итрали свою позитивную роль, предлагая картины предполагаемого будущего, Вместе с тем, традищионные утопии и даже блестящие антиутопии «Новый дивный мир» О. Хаксли и«1984» Дж. Оруэлла кажутся слиш ком простьши, так как рисовали статичное общество ипи основанные на выœокой технологии и низкой сложности: машины сложны, а социальные и културные отношения упрощены. Представления - будущем очень важны: «воображаемые исследования возможного будущего могли бы углубить и обогатить наши научнье исследов ания (курсив наш - B. В.) вероятного будущего. Они заложиши бы основу раддкалнного дальнейшего расширения временньек горизонтов общества. Они помогли бы нам прииенять социа лное воображение к будущему самой футурологии» ${ }^{\text {? }}$, В данном аспекте не толкко утопии, ан тиутопии, но и мифология века НТР вносит свей вклад в представления о картинах будущего.

## Статус мифов и мечты в картинах будущего

Следует отметить, итоисторически мифпредставлял способ понимания приряднойи социальной действитепнности, характерньй для ранних этапов развития общества и был направлен на преодоление ан тиномй человеческого существования, на гармонизацию общества, тичности и природы. В современном мире, особенно в XX веке, была распространена попитическая мифология ${ }^{8)}$, которая представляла в превращенной форме политическое сознание, в котором знание и понимание фактов политики замещлето образами, символамии, легендами и верой в ниб. Аналогично, мы предполагаем, что мифология века НТР в превращенной форме представляет и/замещ ает научное знание и понимание фактов науки образами и дегендами позитивного или негативного жарактера. Миф рационализируется посредством внушения и самим массоввм сознанием, стремящимся воспринимать миф как истину. Ести в XX веке политическй̆ миф детерминирован политическими режимами при тоталитаризме (например, миф о расовом превосход-

[^103]стве арийев), то на рубеже XX-XXI веков, при становлениипостиндустриального общества, основанного на научно-техническом прогрессе и выооких теинологиях, надежды и мечты людей связьваются с успехами науки. Людди мечтают о долгй здоровой жизни, о материаљнном достатке, улучшении человеческой природы. Какие же меч ты живут в массовом сознании россиян? На этот вопрос ответило исследование Института социологии РАН. Это общенациональное социогогическое иоследование массового рознания, меч танй̆ и жизненньх целей россиян, которое позвопило определить особенности "русского социального проекта» как альтернативного предлагаемьцм в рамках другикх культурнььх традиццй, образа желаемого будущего. Россияне «в первую очеред мечтают о том, чтобы жить в достатке, когда можно позвсыить себе не „считать копейки" ( $40 \%$ ), а также о хорошем здоровье (для себя бтизкии $33 \%$ ). Следует особо выделить факт, что в главную тройку меч таний наших сограждан входит 项 стреиление жить в справедливом и разумно устроенном обществе ( $33 \%$ ), рде добродетель и труд вознаграждаются, а дожоды людей обусловлены ии трудом и квалификацией, где все имеют одннаковые шансы реализовать свои способности, а перед законом все равныл ${ }^{9}$ ). Зададимся вопросом: соответствуют ди и отвечают подобным запросам складывающиеся тренды научно-техничесхого развития и современные техноногии, на основе которытх формируются многочисленные картины будущего?

## Актуальность проблемы понимания возможного будущего: на пути к новой современности

Перед современньм обществом уже сегодня, в настоящее вреМля, стоят ряд задач, которые следует осмытотивать с позищии определенного образа будущего, и в этом смытле оно, будущее, уже наступило. K таким задачам относится развитие личностного потенциала в технологической среде, решение социалньх проблем, например, труда и оптимизации среды обитания, повьшение качества жизни под воздействием современньгх технологий, возрастание роли искуоственного интеллекта в социальных и военньб областях.

[^104]Известный английский иоследователь Э. Гидденс писал о последствиях современности, характеризуя классический этап пережода от традищионного общества к современному, называя его радикализированньшм модерном ${ }^{109}$, Настоящий этап социальньхк изменений, по нашему мнению, можно обозначить как становление новой современности, драйвером которой являются эмержентные технологии. Лтавньым источником ид впервые в историия становитса познание, основанное на научной рациональности, Президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, опираясь на фундаментальные обобщения мировых экспертов в области эКономики и технологй̆, з аявляет, что мы стоим у истоков четвертой промьшленной революции, начавшейся на рубеже тысячелетийй и основанной на цифровой революции и ин формационно-коммуникационньтх технопогиях. Эти технелогии превоскодят самые смелые прогнозы и мечты о будущем социологов и футурологов XX. века. К. Шваб считает ${ }^{11)}$, что теинопогческие драйверы четвертой промьш ленной революции, реа пизующие мега тренды, можно распределить по трем єлокам: фияическому, цифровому и биологическому.

## Физический блок технологий

Он материаливуется в беспилотных транспортных средствах, 3-D печати, робототехнике, новых материалах. Беспилотный автоМобиль является главной новостью, но уже существуют и другие автономныте транспортные средства - дроны, грузовики, воздушные и морские суда. По мере развития такии технологий, как датиики и искусственньй интеллект, возможности автономньх транспортньх средств совершенствуется быстрыми темпами. Дроны могут проверять линии электропередач, доставлять медикаменты в зоны боеввтх действим̆, в œелском дозяйстве вносить удобрения и осуществлять полив.

3-D печать (аддитивное производство) - это процес создания физического объекта посредством его послойной печати на принтере с цифрового 3-D рисунка или модели. Эта технология имеет широкое применение от ветровых установок до медищинских

[^105]имплантов. На данньй момент ее применение ограниченно автомобильной, аэрокосмической и медищинской отраслями. Важно отметить, что в отличие от товаров массового производства продукты трехмерной печати легко адаптируются к требованиям пользователя. Эта теунология способна производить клетки и органы человеческого органивма. Ведутся работы над технологией 4-D, которая может использоваться в производстве обуви, сдежды, имплан тов, способных адаптироватьса к организму человека. 3-D печать в здравоохранении и производстве потребитепькии товаров, по мнению экспертного совета Всемирного экономического форума по вопросам будущего программного обеспечения, относятся к двадцати одному глубинному изменению, вытванному технологическим прогрессом ${ }^{12}$ ).

Переломным моментом 3-D дечати в здравоохранении будет первая пересадка печени, созданной с использованием 3-D печа ти (6иопечать). В 2025 году $76 \%$ апрошенных респондентов прогнозируют достикение этого переломного момента. Важной особенностью этого отчета о плубинньг измененияд под влинием технологий четвертой промьшленной революции, аналогов которой не бышо в предыдущем апыте человечества, является то, что новые технологии объединяют физические, информационные и биологические миры, созданщие огромные возможности и, с другой стороны, риски и потенциалнные угрозы. Назовем лишь некоторые из этих глубицньгх изменений: аСпроек тированные существа», «Нейротехноногии», «Робототехник а и сервисы», «Искусственньй интеллект и приня тие решений», «Наше цифровое присутствие», и т. д. Каждое из этих глубинных изменений сопровождается в этом отчете анализом как положительных, так и отрища телнньх эффектов ${ }^{13}$ ). Например, применитељнок З-D печати и здравоохранению баланс эффектов следующий.

Положительньй э ффект:

- рещение проблемы дефицита донорскид органов (в среднем ежедневно в ожидании трансплантации умдрает 21 человек из-за отсутствия поддодащего органа);

[^106]- печать протезов: замена конечностей/частей тела;
- больнищы смогут осуществлять печать для каждого пациента в жирургии (шины, протезы, инпланты, винты);
- персонализированная медицина (например, изготовление зубньг коронок);
- печать редкик, дорогостоящих деталей медищинсксго оборудование (например, датчиков);
- печать зубных ииплантов, кардиостимуляторов, шприщев, ручек для переломов костей;
- Печать продуктов питания, повьшающая продовоть ственную без опасность.

Отриуательннй эффектп:

- неконтролируемоеили неуправляемое производство частей тела, медицинского оборудования или продов ольствия;
- рост мусора и усиление негативного вӨздействия на экологию;
- основные этические разногласия, касакщиеся печати частей тела: кто будет қонтропировать способность ик производить? Kто будет контропрровать качество получаемыхх органов?
- зачем вестия доровьй образ жизни, ести вœ можно заменить?
- воздействие печати продовотвствия на сельское хоздйство.

Обращаясь только к этому примеру такихх глубинньбх изменеНийиз целого ряда отмеченньг, мыt видим не толькопереплетение научной мифологии, мечтанийй и складывающихся реатнных процессов, но и амбивалентность новых технологий. Эти технологии вместе стем обознанают направление, в каком будет происооиить технологическое развитие в блшкайшие годы и какие прорьвные инновании ожидают нас в будущем.

Что касается передовой робототехники, то до недавнего времени она испољь зовалась в основном в автомобилестроениии. Сейчас сфера ее применения расширяется и взаимодействие человека и машин станет каждодневной практикой. В области материаловедения происходят большие изменения, появляются «умные» материалы - самовосстанавливающиеся, наноматериалы, например графен, прочность которого в 200 раз превьшает прочность стали, что особенно важно для развития производства.

## Цифровой блок технологий

Один из главных мостов между физической и цифровой реальностью, которая создается четвертой промьшленной революцией, является Интернет вещей. Его можно определить как взаимодействие между вещ ами (продуктами, устугами, местами1) и людьми, которые обеспечиваются взаимосвязаннымии технодогиями и различньшии платформами. Датчики компактные, умные, дешевые устанавливаются в домах, одежде, аксессуарах, в городах, на транспорте, энергосетях, производстве. Миллиарды устройств по всему миру, включая телефоны, планшеты, компьютеры, соедлнены с стью Интернет. Они оказывают трансформирующее воздействие на промышленность, инфраструктуру, социалнность, позволяют отслеживать любое передвижение как вещей, так и людей. Цифровая революция создает так называемую «рампределенную базу данных». Эта технопогия на основе цепочки блоков. Texнология Влокчейн регистрирует финансовыте сделки с цифровыми валютами, а в будущем будет выполнять роль регистратора различньгд документов (свидетелства о рождении и смерти, праве собственности, свидетельтве о браке, страловании, образовании), т. е. любой вид сдепки, которая может быть закфдирована. Практическое значение этой техноногии трудно пересценить, так как очень важна, например, для появления так назьваемой сузеренной идентичностии ${ }^{12}$, Отсутствие докуиентов, удостоверяющих личность, особенно в странах третьего мира, делает людей легкой добычей престудников и составляет величайший фактор риска для детей, вовлекаемых в торговлюо живыти товаром. По данным Всемирного банка, 2,4 миллиарда человек во всем мире не имеют официальныгддокументов ${ }^{15}$, Кроме того, цифровые платформы вьшодны для бизнеса и создают основу для доверия.

## Биологический блок технологий

Инновации в биологической сфере, особенно в генетике, впечатляют. Выл доститнут прогресс в снижении стоимости и упрощении генетического сквенирования, Проект «Геном человека» бьи осуществлен за десять лет и стоил 2,7 млрд долларов США.

[^107]Сейчас секвенирование генома может стоить менее тысячи долларов и осуществиться за несколько часов. Прорывные технологии ожидаются и в синтетической биологии, технологическое развитие которой окажет влияние на медицину, селссое хозяйство, производство биотоплива. Совершается революционньй поворот в сторону индивидуализированной и эффективной системы здравоохранения. Совершенствуются знания о генетическии маркерах заболеваний, развивается биологическая инженерия, нацеленная на создание генетически модифицированных растений, животных, клеток организмов, включая людей, в том чиоле проекты, нацеленные на ин тенсификацию ин теллек туальной дея тельности человека. Темпы развития науки столь высоки, что на пути прогресса встают не стољко технические, скощко юридические, нормативные и этические ограничения. На эту проблему препвидя будущее, ранее обращал внимание ак адемик Иван Тимофеевич Фролов. В работе «Особенности научно тетническсй революции в ${ }_{\text {в }}$ Век биологии" и проблема человека» Иван Тииофеевич сформулировал тринадцать фундаментальньг-тезиоов, предвосиищая современные вызовы технологического развития в биологии. Он предупреждал о гранищах допустимого вмешатешьтва в организм человека, подчеркивал его целостность, отмечал ин теграцию знания - человеке и гэманистический смысл НТР, «Гманистический смыысл научно-тежнической рев опоцци (НТР), ее направленность на человека, является, пожалуй, главным в философско-социологической пробдематике НТР, қоторая нуждается в интенсивном и всестороннем рассмотрениия ${ }^{165}$, Предполагается найти ответ на самьй трудный с точки зрения этики вопрос, а именно: каким образом генное редактирование революционизирует медищинские исследования и процедуры лечения? Уже œйчас исследоватепи приступиगи к созданию геномов свиней с цељю вьращивания органов для трансплантации человеку («кœенотрансплантация»), что невозможно было ранее в связи с риском имммунного отторжения, Посколву разные технологии развивают и обогащают друг друга, 3-D производство может сочетаться сгенным редактированием для производства жлвых тканей («биопечать»). Данная технология уже испољзуется для создания кожной, костной, сердечной и мышечной ткани. Возникают устройства, отолеживающие активность и химию крови, ии влияние на психическое здоровье и проивводи-

[^108]тельность. Манипудяция с геномом позволяет в будущем ожидать появления спроектированньх младенцев, обладающих конкретными качествами, или устойчивостью к определенныым заболеваниям. Поэтому «самые сложные проблемы, связанные с разработкой социальньгх норм и нормативньгх актов, возникают именно в ффере биологии. Перед нами встают новые вопросы, связанные с тем, какое значение это имеет для человека, какие данные $\rho$ нашем теле и состоянии здоровья могут или должны быть опубликованы и какие права и обязанности возникают у нас с варии в связи с изменением генетического кода будущих поколенйи, 17)

В декабре 2015-го года был созван Международньй саммит по редактированию человеческих генов с участием Национальной академии наук и Национальной академии медицины США, Китайской академии наук и Королевского общества Великобритании, Несмотря на ак тивное обсуждение проблем, выяянипось, что мы не готовы к реальности и последствиям достижений генной технологии.

## Концепция будущего Джона урри

Джон Урри - вьцающцийся британский социолог, исоледователь института социального будущего (Ланкастерский университет) провел анализ методов формирования будущего и предложил панораму сцен ариев будущего ${ }^{18}$. Им выделено шесть методов прогнозирования будущего: уроки предыдущих концепций будущего, «несостоявшиеся» варианты будущего, прогнозирование антиутопий, утопий, экстрапоцмование, сценарии. Каждый из методов дает богатую палитру описания возможного будущего. Мы обратимся лишь к сценарному методу, виду его особой значимости и особенностей. Техника сценарного планирования используется ведущинии компаниямй мира и государствами активно со второй подовины XX века. Сценарное планирование заключается в опредетении жарактеристик исследуемого объекта - общества, экономики, Государства и т. І. - с учетом известньг. тенденций, истояников перемен и вероятньг закономерностей социалной жизни. В разработанных сценариях описываются события, которые должны произойти, чтобы описанный сценарий осуществился к заданному времени. Используется методологический прием ретроиаля-

[^109]уии, определяющий условия и оббытия, которые должны произ ойти, чтобы соответствующий сценарий реализовался. Ретрополяция определяет вероя тность юобытий, то, какой именно какой вариан т будущего может быть наиболее вероятным.

Опираясь на теорию сложных систем Дж. Урри предлагает к рассмотрению сценарии будущего, связанные с промьш ленньши производством, будущим города и климатом.

Вудушее промьштенного производства. Предподагается ч то произойдет отдод от масоового промышленного производства, которое стало основой аорганизованного капитализмаю (фордизма), начиная с 70-х годов XX века. Обсуждаются особенности третьей промьшленной революции, которая обьединит кумныте» материалы, 3-D принтеры и сетевые технологии. Обратимся, например, к сценариям Дж. Урри о будущем промвип ленного производетва. Это было темой семинара в Лондоне уже в 2013 году.

Первьй сценарий: «Компьютерные фабрики на дому», Они связаны с исползованием частньы 3-D принтеров населением на ежедневной основе с нерегуगируемьм обменом цифровыми файлами. Проблема этой теннолгии - наличие нужньх материалов, прин теров с лазерньш спеханием и запчастями.

Второй сценарий: «Концепция местных производств». Предполагается, что высокотехнологичные принтеры доступны для использования местным населением. Возиожно изготовление объектов, вещей (например, обуви) по индивидуалнным параметрам.

Третий сценарий: «ююитељские ремесла», Предполагается сотрудничество в библиотеках, музеях, галереях, цен трах искуоств. Здесь проблема состоит в расходньбк материалах и печати.

Четвертьй сценарий: «Только прототипы». Ситуация, при которой 3-D печать не смогла преодолеть этап прототипов.

Какова щценка этил сценариев? Это варианты будущего для зарождающейся ооциома териальной системы. Сейчас еще неясно, смогут ди онивытеснить со временем систему ма осового производства имассового потребления. На период 2018-го года темпы роста 3-D печати в мире еще невелики. Об́вем рьнка 3-D печа ти составляет около 3 m мрд долларов в год. Маловероятно, что он вытеснит систему промыш ленного производства в целом, но при этом, тем не менее, 3-D печать изменит природу технологий и станет важной нишей производства.

Второй и третий блок сценариев будущего Дж. Урри мыт назовем, не входа в подробное описание. Это четыре сценария города

будущего: «Город высокой мобильности», «Цифровой город", «Город удобньй для жизни», «Город-крепость», Уже в самидя названиях определяются доминирующие акценты в вариантах возможного будущего. Применитељно к сценариям «Климат» выделены такие: «Сохранение существующегоположения вещей», «Антирост», «Экономический рост, но путем экологической модернизации», wМасштабные программы геоинженерии». Концепция Дж. Урри, поставив вопрос о том, как выглядит будущее, предетавляет детальное описание возможньх сценариев развития, касающигся изменения городов и климата. Производство, урбанизация, климат - это те болевые точки глобального развития, которые обусдовлены влиянием технологйй и касаются они всеу стран, хотя и в различной степени. Обратимся к некоторым особенностям, напрппиер, сценариев, связанньгх с городом. Важно, что по прогнозам к 2050 году в городах будет проживать две трети жителей Земли. Сценарий № 1, «Город высокой мобильности» акцентирует особую роль перемещений. Социальный статусприобретается через перемещ ение и потребление. Жизнь в пути и деставха зак азов требует большого потребления углеродных источников энергии. Проблематично, что водород как альтернативный источник энергии сможет заменить нефть, что ставит под вопрос вероятность реализацииданного сценария.

Сценарий №2, «ифровой город», В «умном» городе физическое перемещ ение заменяется цифрсвьнии формами связи. К 2050 году прогнюзируется взрьвное развитие искуоственного интеллекта и достижение сингулярности (К Курцвейл), при которой компьютерньййи т еллек т превз ойдет сов окупную мощь ин теллек та людей. В цифровом тороде возникнет феномен цифровой жизни. Он характеризуется охотой и собирательством в чаще электронньхд данньг. «Феномен Google привел к тому, что мы передаем функциии нашей памяти техническим устройствам. Google поощряет забывчивость, позволяя каждому знать меньше, Однако все это будет иметь дожгосочные последствия для самого формирования мозга и сущности человека, ести сущность человека станет в преобладающей степени цифровой. Цифровой образ жизни сплющивает интеллект человека в „искусственньй интеллект"» ${ }^{19)}$. В цифровом городе компьютер, датчики и «болшиие данные» будут повсеместно, люди будут оставлять следы своей жизнедеятельности так же

[^110]повсюоду. $«$ В цифровом городе каждый человек будет собираться заново в качестве „цифровой личности", присутствующей в разнообразных базах данньг, пополняемьгх сведениями миллиардов компьютеров и датчиков. Вœмирная сеть датчиков, покрьвающая Землю, передает данные всем, кому они требуются» ${ }^{20}$, Социальные последствия такой ситуации, если она реализуется, предстоит только осмыслить в полном обьеме. Сейчас ясно, что этот сценарий зависит от международных компьютерных компанйй и Қемневая долина СШІА формирует наше будущее, которое несет значитетьныте возможности для манипуляции и кон троля с его амбивалент ньмии тенденциями. Сценарий № 3 , аГород, удобньй для живни》. Предусма тривает социальные практики, связанные со снижением зависимости городов от углерядного топлива, как домриирующей особенности, что должно привести к пересмотру всех, существующих систем. Вероятность развития такого сценария по всему миру мала. Сценарий № 4 , «Город-крепость», связан с разделением мест проживания для богатых и бедныт, с углублением социалного неравенства по всему миру, Состоятелныие граждане и элиты живут в укрепленньх анклавах в богатьхх странах, а в берных странах они живут в престижньх районах. При этом возможные войны за ресурсыт и упадок ропи государства.

Отмеченные вьиюе сценарии касаются в основном моделей социального будущего. Вместе с тем, существуют концептуальные подходы к индиЕидуальному будущему, осмысление роли радикальньгх технологй, меняющих устройство в повседневной жизни человека (А. Гринфилд) ${ }^{21)}$, где проблематизируются такие темы индивидуального будущеге, қак самость в сетевом режиме, уничтожение человеческого труда, как итог автоматизации, закат человеческой способности к приня тию реш ений в связи с искуоственным интеллек том. Характериз уя самость в сетевом режиме А. Гринфилд пишет: «Такой сетевой индивид - это уже болшше не автономньй субъект, которого превозносила либеральная теория. Сама наша личность оказывается размазанной по глобальной сетке узлов и связей; всеми аспектами нашей личности - нашими вкусами, предпочтениями, способностями, желаниями, которые, как нам кажется, определяют то, кем мы являемся - мы обязаны факту при-

[^111]соединения к этой сетке и к личностям и удаленным ресурсам, с которьши она нас связьвает» ${ }^{22}$, Фактически речь идет о новой суббек тивности в такой ситуации, последствия которой еще предстоит оценить, но несомненно, что речь идет о траноформациии личности и индиЕидуальной трансформации человека.

## Особенности научных проектов прогнозирования будущего «Мир 2035» и «Вызов 2035 »

В отличие от рассмотренных сценариев, научные проехми прогнозирования будущего основаны на примененимметодологии исследования, сопряженной с теорией сложнье систем. ОТечественньтии учеными России, институтом ИМЭМО РАН проведен фунда ментальньй анализ складьвающиися долгосрочных трендев и обобщен в работе «Мир 2035. Глобальный прогноз», В нем отмечается, что мир вступил в длитељный этап экономической й 中инансовой неустойчивости и неопределенности. Прогноз охватывает ключевые тенденции в экономике, политике, дНновацияд, безопа сности в условиях транзита миропорядка к новому равновесию и син теза на этой основе комплексного образа будущего. Фиксируется такие важные особенности современного развития, как конфпикт интересов, ценностей и идентичностей с сильными национальными, репигиозными и историко-културныли акцен тами, пришедшими на смену противостоянию ооциализма и капитализма. Мир изменяется под воздействием новьух идей, инновационных решений, создающгд возможности для развития, а с другой стороны, возникают ресурсные, фоциальные и иные ограничитепи; миру предстоит стопкнуться смасштабным переформатированием струк туры общества: размыванием среднего класса, удодом в недосягаемьй отрыв новой әлиты, формирующейся на базе экономики знаний иинноваций. Оообоподчеркивается, чтов миреначала ХХІ века так и не выработана новая концепция развития, способная стать альтернативой «безответственному» развитию, основанному на эксплуа тации природньхх ресурсов и исполззвании технологий манипулированием общественньы сознанием и предполагающая иную структуру потребностей человека. Авторы глобального прогноза предлагают идеал продвижения к «желаемому завтра» и определяют его как кответственное разяииие». В качестве приоритетов

[^112]развития выдвитается идея исполвзования возобновляемых истояников, в первую очередь ин теллек туальных источников социальньбх инноваций и нематериальньшх стимулов жизнедеятелности. Складывающиеся тенденции в сфере социального развития, влияющие на человека, позволяют прогнозировать будущ ее, к которому следует готовиться. «Наибольшееизменение прогнозирует ся в офере труда, занятости, соуиальной сфере, мотив ачии развития человекр» ${ }^{25}$ ).

В социальной сфере будет наблюдаться разрыв между экономическим ростом и социальньм развитием. Механизмы индустриальной эпохи перестают работать. Сокращение качественньх рабочих мест и рабочих мест вообще, перевод на «безлюдные» теинологии трудоемкии секторов экономики, ведет K глобальному переформатированию вœего социалного пространства, распространению бедности и неравенства в еще бопшшииыасштабах, чем было в индустриальную эпоху. Как реакция на эти процессы идет размьвание «социального государства» и среднего класса. Эти ивменения усиля тся в будущем, они воспринимаются как нарущение справедливости и принимают форму конфпиктов (пежәтническигк, межконфессиональных, социално-жкономическихх), Увепичиваются разрывы между группами и внутри них по доходам, статусу, а элита будет искать новую модељь недестабилизирующего неравенства. Многомерньй конфпикт идентичностей вьчдвигается на роль ключевого фактора политическиьи и социокуптурньхх трансформаций.

По мнению экстертов данного прогноза, складьвающиеся тенденцทяи, касаюшиеся человека, которые будут определять будущее, принимают следующую форму ${ }^{24}$ :

- Сущностной характеристикой современного общества, его отпичительңой чертой является «самомодернизация» человека как субъекта социалнньх ивменений. Она предполагает развитие творческаго потенциала личности с учетом дудовньгх и нраветвенньгх оснований его бытия. На наш̈ взгляд, термин «самомодернизация» может быть заменен на более адекватно отражанщий процесс - поня тие «персональной модернизации»,
- Акценты в социальной попитике будут смещатьса с мер, нацеленных на вьравнивание доходов, на инвестищии в человече-

[^113]ский капитал и меры по повьшению его эффек тивного испопвзования.

* Влияние информационньгх технологийи возрастающего давления коммуникаций. В такой среде человек оказьвается перед видимостью выбора жизненньгх стратегй, предлагаются конкурен тныте «проекты», подменяющие жизненныте садыслы сменой впечатлений, стилей, моделей поведения, Такая новая реалность будет диктовать лотребности в быстрой слене нденмичностей. Неустойчивость идентичностей угрожает человеку размьванием и потерей его сущности, пичностной основы. Мозаичность, пестрота и неустойчивость єудут доминировать в калейдоскопе иден тичностей и могут стать-системным препятствием на пути дудовного развития человека.
Если исследоватепский проект цМІр 2035» оиватьвает многообразие тенденций мирового развития, описвтвает транзит миропорядка к новому равновесию, строит на этой основе реалистические
 группой аналитиков ипрактиков бизнеса, акцентирует проблематиКу будущего в связи с наступлением нового, технологического уклада, анализирует влиние новьх технодогй на трансформацию и развитие человека. Авторы данного проекта отмечают, что в мире разворачивается конкуренция за образ будущего, особенно это касается гуманитарнойсферы. В этой связи остро стоя т вопросы орадикальном продлении человеческой жизни на осн ове современньгх тежнологий, возникновенидрьпнка человеческих способностей, изменении общественного отнош ения к приватной персоналной ин формации, поскопку речь лдет о сохранении суверенитета личности под мощньтм давдением всепроникающих СМИ и глобальньгх информационньгх струк тур масс-медиа.

В заключение можно сделать следующие выводы. Формирование образа будущего является актуалной проблемой ооциально-中илософского дискурса, так как целеполагание в социалнной и индивидуальнойжизни является важнейшим регуля тивном развития. Происходит фазовый переход от индустриальной эохи к постиндустриальной эре, где инновации на основе науки и тежнологий будут опредепять будущ ее. Поэтому формирование методологического арюнала исследования будущего позволяет не только построить оптималные сценарии развития, нои увидеть риски, обратить

[^114]внимание на негативные аспекты научно-технического и социального развития и предложить пути реш ения новых проблем, скоторыми человечество еще не сталкивалось.

## Литература

1. Велл Д. Грядущее постиндустриальное общества. Оппыт социального прогнозирования. Пер, с англ. M. : Acadermia. 1999.
2. Винья П., Кейси М. Машина правдыт. Влокчейн и будущее человечества ( Пер. с англ. М. Суходинов. М. : Манн, Иванов и Фербер. 2018, 320 с.
3. Вызов 2035. Агамерзян И.Р. и др. составители. Буров В.В. М.: Олимпбизнес, 2016. 240 c.
4. ҺдӘенс Э. Последствия современности/Пер с англ. Г.А. Ольовикова, Д. А. Кибальчича М. : Праксис, 2011, 354 с.,
5. ГринфилӘ А. Р адикальные технологии. Устрой ство повседневной жизнии / А. Гринфилд. Пер, с антл. И. Кушнаревой - М.: Изд. дом *Дело• PAHZuIC, 2018. 34 c .
6. Всемирный экономичесиай форум иплуєинное изменение - технологические переходные момент и социаль ноө воздействиею. Исследователь скпй отчет, Мендународньий зкстертньй совел В семирного экономического форума по вопросам будущего программного обеспечения и общества, ноябрБ 2015 ,
7. Mup 2035. Ртобальный прогноз. Под. ред. академика А. A. Дынкина. М.: Магистр 2017, 352 c.
8. Toффлер А. Футурошск. СПТ.: Ланв, 1997. 464 с.
9. Новое в науках о четавеке: x 85 -летио со дня рондения академика И. Т. фролава / Отв. ред. Г. Л. Велкина; ред. сост. М. И. Фролова. М.: Ленанд/URSS, 2015. 432 с
10. Новея философская энциклопедия. Статьи: Мифология; Миф полити-廿ескйй. T. II. M.: Matcrb. 2001. 635 c.
11. О чеммечт ай россияне: идеал и реальность / Под. ред. М. К. Горшкова, Р. Круммма, Н. Е. Тияоновой, М.: Весь мир. 2013. 400 с.
12. Урри Дж. Как выллядит будущее? / Дж. Урри. Пер. с англ. А. Матвиенко, под науч. ред. С. Щукиной. - М. ИЗзд. дом кДело•РАНХиГС, 2018. 320 с.
13. Шваб K. पетвертая промвшленная революция. М.: ЭКСМО. 2019. 209 с.

# Социальная мифология информационного общества 


#### Abstract

Аннотащя: В статье дается определение социальной мифологии и современного социалного мифа, в когором выделястся два уровня - кархаичесюПйю. и «инструментальньй". AЕтор задеется вопросом о том, как пролвляет себя социапньуй миф в идформацронном обществе. Показана трансформация компон ентов социалвного лифа (оимвола, исубъектовімофа) и механизма воздействия социального мифа $\subset$ развитием новых средств массовой коммуникацим, приводящая к стонностям с выделением конструктивньх функций модфа. На примерах повседневной жизни и эстетики (с учет ом влияния постмодернизма) продемонстрирована неоднозначность молфотворчеслих и моћфатогизационнвгх процессов в эпоху массового коммуник ационн ого общества, корда «возвраты $\kappa$ архалпею сочетаются сконструированием новыхмифологем, размьв ающих традиционнье социальные ценности. Делается вытод о том, чт о сегодня социальный миф выПолня ет суाТестивную фунашио.


Ключевые стова: медиа-среда, информационное общество, социальнаямиффлогия, современньй социальный миф, постмодернизм, суттестивная функциия социельного мифа.

Abstract: The article gives a definition of social mythology and contemporary social myth which includes two levels - sarchaic. and sinstrumentale. The author asks how social myth manifests itself in the information society. The transformation of the components of social myth (sym bol, wsubjects. of myth) and the mecharism of social myth impact with the development of new media is shown. It leads to difficulties with the allocation of constructive functions of myth On the examples of everyday life and aesthetics (taking into account the influence of postruodemism) is demonstrated the ambiguity of mythmaking

[^115]and mythologization processes in the era of mass communication society, when uthe return to archaic1- combines with the constructing of new mythologems, eroding traditional social values. It is concluded that nowadays the social myth perform s suggestive function.

Keywords: media-environment, information society, social mythology, contemporary social myth, postmodemism, suggestive function of social myth.

В настоящее время в медиа-среде получити распроетранение мифотв орческие процессы, в которых социальному мифу отводитса роль инструмента воздействия на общественное сознание. При этом тиражируемыте в медиа-пространстве социалнные мифыл способны оказьвать как конструктивное, так и деструк тивное влияние на общественно-попитические процессы, на жизнь каждого человека. Исследование механизмов трансляции социального мифа в ме-диа-среде даст возможность увидеть современное измерение мифотворческойи мифологизационной деятетвности.

## Определение социальной Мифологии

Социа днная мифология - это обдасть знания, в которой изучаются аксиологическинагруженные феномены, образующие систему мифов о процессах общественного развития, обществе в целом, оказьвающие существенное влияние на общественное сознание и приводящие к активизации деятельности отделнных социалнньх групп, всего ооциума.

Социалная мифология изучает процессы мифотворчества (запечатление социального бытия в виде мифов, построение мифологических сғжетов) и мифологизации (придание социальной реальности мифологической образности). При этом мифотворческий потенциал социального мифа проявляется тогда, когда в мифе начинают видеть социальные функции, что в дальнейшем приводит к конструированию циркулируюжии в пространстве масс-медиа устойчивых социальньгх мифов. Однако для обретения социальными мифами большей значимости лишь простого ии функционирования в медиа-среде, лишь включения ии в медиаконтент недостаточно: необходимо, чтобы был раскрыт мифологизационньдй потенциал социальной пифологиц, что происходит в случае

масоового увлечения социальными мифами, когда они становятся неотъемлемыми а трибутами актуальной повестки дня.

Современньй сцциалньй̆ миф - комплексный феномен, состоящий из двух уровней - «аржаического» и «инструмен тального» или «контюнктурного». Еоли первый - «архаический» - уровень включает в сбя всевозможные, преимущественно коллективные, архетипы, образы, мифологемы, ритуалы, складывавшиеся тысячелетиями из поколения в поколение, то «инструменталный" («конъннктурный») уровень состоит из объективаций резултатов креативной деятељности так назьваемых мифотворцев (творцов мифов).

Выделение «архаического» и «инструмен тальноге» уровней современного социального мифа предусма трувает их определенную взаимозависимость. То есть в каждом конхретном социальном иифе, в частности и в транслируемом в медиа-среде, наличествуют компоненты обоих выш еуказанньбх уровней, но в разной пропорции. Тлубинные мифы, которые долго удерживаются в национальной, коллек тивной памяти, в большей степени содержат архаические составляющие (пиифы о герое, пифы о проистождениии (этиологические мифы), мифы о нациии). Удел многуд «конъюнктурньг»" мифов - обслуживать ин тересь эпит, выполня ть своего рода идео-
 бенно важноучитьва ть при рассмотрениии бытия социального мифа в медиа-среде: происходит «надстраивание» «инструментального» уровня над архаическими снжетами, различными традициями, заложенными когда-то давно.

## Масс-медиа

Срети особенностей и закономерностей развития информационного общества имеет место следующая картина: «Масс-медиа для современного человека заменяют мифы в качестве горизонта mupa» ${ }^{1)}$.

В настоящее время с развитием информационного общества и с дифференциацией общественной жизни расширяется поле для мифотворчества, увепичивается количество терминов, используемых для описания процессов мифологизациии (стереотип, фетиш,

[^116]клише, мифологемыт и др.), что делает возможным выяяление степени институционализациии мифов, рассмотрение социальных институтов, инициируюащих и поддерживающих функционирование мифов. А тут еще постмодерн с «аболпотизацией» фрагментарности, плюралности мира, с повыш енным вниманием к произвогству символов, знаков, информации, со стремлением к разрушению устоявшейся иераржии и типологии вещей (деконструкция), к размьванию границ между философией, литературой, критикой, с возможно новьшм пониманием места мифа в жизни общества.

Важно определить роль и место социальных мифов в жизни современного информационного общества: представляют ли процессы социального мифотворчества и мифологизации угрозу для сфер общественной живни.

Следует заметить, что сетевое пространство постиндустриального общества оказывается чрезвычайно благоприятной средой для распространения мифологизированных образ ов, не требуюющих рефлексии, спекулирующих на сфере коллек ливного бесоознателного, что коррепирует опостмодернистскими симулядией, ризоморфностью, сингулярностью: «В постиндустриальном обществе воздействие на массовое сознание осуществляется с помощью коммуникационных теинологий, в том чисде сетевых, позвопяющи久 прямолинейные стратегии власти заменить скрытыми, неявными, а „управление" - "соблазном" (Ж. Бодрийяр) или „машинами желания ${ }^{4 \prime}$ (Ж. Делез, Ф. Гваттари)»2).

Но необжодимо отиетить, что с появлением новыхх технологий, в частности о появдением новььх средств масоовой коммуникациии, происходит изменение лишь формы социального мифа. Содержание социального мифа не подвергается при этом существенным изменением. Хотя постепенно намечается тенденция к некому раздроблению социальньгх мифов, что в определенной степени соотносится с понятием «клиповое мышление».

Важно также обратить внимание на генезис пространства массмедиа. Это было успешно осуществлено С. В. Тихоновой, выделившей несколько этапов развития коммуникационного пространства, где критериями деления выступали средства коммуникации. «В развитии коммуникационного пространства могут быть выделены четыре этапа, сопряженные с появлением новыхх средств комму-

[^117]никациии: этап устной компуникациии, этап писыменной коммуникацииц, этап массовой коммуникациии современная коммуникационная революция, < ...> Мифология выступает формой социальной коммуникации, структурируюющей все уровни коммуникационньки взаимодействий. Появление письменности приводит к процессам текстуализации мифа, становящимися меианизмами контроля мифотворческия практик, а также к появлению светской, несакральной пиффлогии, создателями которой оказьваются индетвидуализированные субъекты. Массовая коммуникация детает мифотворчество дистантным, анонимным, стандартизцрованным, дискретным, вписывает его в технологические и рационалные процессы производства, основанного на разделеними труда йподчиняет функции оботуживания потребления. <и> Современная комммуникационная революция является сетев ой, детерминируется изменением роли цифровых тежнопоглй в комптуникационном процессе...» »3). Осмысыивая пространство маос-мениа в современньтх его проявленияи, следует заметить, что многие современные масс-медиа, особенно традиционные их формы, не схрывают своих политическии ориентацийи пристрастий, работают на определенную социальную
 мент. Не стоит сбрасывать со счетов и изначальную готовность и настроенность на восприятие информации, разделяемое многимии членами общества доверие х средствам массовой информациия (например, в Вешиқобритании).

Ееши содержание социалнного мифа меняется незначительно, то механизм всздействия мифов претерпевает существенную трансформациюо. История развития коммуникационного пространства показывает, что медиа-среда оказывается дополнительным средствоии или инструментом при воздействии социального мифа на общество. Причей реиь идет об опосредованном воздействии. На такикх «посредникков» прямо указывает К. Флад: «Структуры, прецеденты, профессиональные нормыт, внешние воздействия, вз аимоотношения лодей на всех уровняд - вœ это приводит к эффектам идеологического толка, которые, возможно, непосредственные участники процесса не замечают, но которые очевидны для наблюдателей, ориентированньги в ином идеологическом ключе» ${ }^{4)}$.

[^118]В начале XXI века процесс нашего знакомства с историей стал почти полностью медиативированным. Медиа в форме печати, телевидения, кино, фотографии, радио, Интернета - основные источники для записи, создания, ариивирования и распространения публичньтх и частных историй. Они обеспечивают наиболее удобньй доступ к информации как недавнего прошлого, так и более отдаленного, когда соответствующих медиа-средств еще не существовало. Кажетса, мы не в состоянии понять прошлое без его ме-диа-верслй. Весь ХХ век демонстрирует нам, что средства массовой информации и исторические события практически неразделимы ${ }^{5}$,

Интересно, что бурное, если не сказать революционное (не случайно С. В. Тигонова пишет о современной коммуникационной ревопюции), развитие коммуникационного пространства оказало реШающее влияние на такое существенное и чувствитељное мифологическое отношение как дилотомия асакралное - профанное", равно как и на дихотомии амы - они", "свой - чужой», «герой злодей»: они стали «переплетаться», А в Интернете даже стало возможньшм «... симуль танное существование на экране нескољкиих визуалнньх временньд моделей - разньте реалности веб-странищ, то есть визуальньй образ композициивременньех моделей, что было невозможно в случае телевидения» ${ }^{6}$ ). Свидетельстует ли такое положение дел о сущностном изменениия содержания социалного мифа, или же можно говорить пишь о новыхх спщифическии особенностах транстяциии социального мифа в информационном общертве?

## Тенденции развития социального мифа

Сегодня, на наш взгляд, можно отметить цељьй ряд тенденций, жарактеризующии составляющие «инструментального» уровня современного социалного мифа.

Так, с учетом развития коммуникационного пространства и его превращения фак тически в самостоя тепьного «субъек та» мифа (в дополнение к таким «субъектам» мифа как живущий мифом («мифичньгй»), создатель мифа (мифотворец), критик мифа (мифолог)), соперничающего на равнытх, так сказать, с клаосическими мифотвор-

[^119]цами (в роли таковьдх выступают преимущественно элиты), можно диагностировать коренное изменение смысла «feedback», Явление «feedback», известное как обратное воздействие мифов на самии мифотворцев, обретает в пространстве масс-медиа поистине повœместньй̆ характер и гибридные формы.

Сейчас в центре внимания при рассмотрении современной мифологии (и прежде вœго мифологии ин формационного общества) вœцело находится тема ак тивной деятельности новьгх мифотворцев с испоњзованием современньх форм маоб-медиа. Уоложнение традиционных и появление новых форм масо-медиа невольно отсьлает к известному тезису Р. Барта о бесконечной суггестивности мира ${ }^{\text {² }}$. Пространство масс-медиа оказывается полем развертьвания бытия социального мифа, неким конте́кстом, оказьвающиди влияние на содержание, наполнениекаждого конкретного социального мифа; оказывается коллективньм ив то же время анонимным автором, созда телем или творцом мифологической реальности. Сегодня становится прак тически невозможно обнаружить настоящего создателя социального мифа. Социальный миф эпоии современной коммуникационной революпция, как и архаический миф далекой древности, не имеет автора. Он возникает вместе с разделяющей определенные ценности социашной групाой; и в этом смысле похож на архацческий миф который Появлялся одновременно с народом.

Кроме того, следует добавить, чтос соверш енствованием средств масоовой коммуникации тиражирование социалнных мифов происходит гораздо более интенсивно: социапным мифам необязательно теперь принимать форпу шаблонов, достаточно, например,《привязать» то или лное повествование к автору, групाе или событию в социалной сети, чтобы в далннейшем оно набрало популярность и стало оказьвать влияние.

При анализе тенденций развития современного социалнного мифа и возможностей влияния мифов на общественные процессы особов внимание следует уделать символу, особенно учитывая процессы трансформации символики во многих фферах общественной жизни. Такая трансформации может указывать на изменение содержания компонентов самого мифа. Как раз, рассматривая такой компонент как символ, следует заметить, что современем символы перестают напрямую передавать заложенное в них значение и начинают представлять собой лишь коннотации традиционньгх сим

[^120]волов на фоне появления новьгд. «Вторичность» современньгх симмволов бьша ярко продемонстрирована Р. Бартом ${ }^{8)}$, Но Ж. Бодрийяр пошел еще дальше, рассматривая общество не как систему символов и знаков, опосредующих коммуникационные процессы, а как виртуалнную систему с симуляционной реалнностью или гиперреальностью. В своей наш умевшей работе, посвящ енной робытиям войны 1991 года в Персидском заливе ${ }^{97}$, Ж. Водрийяр назвал эту войну рекламно-информационной, спекуля тивной, виртуаъной, где символы окончателно потеряли связь с реальностью, превратившись в не подчиняющиеся категориям истинности и дожности симулякрь. Чрезвычайно показателнно отражение попготовки к войне и ее медийная трансляция во всем цикле работ Ж. Бодрийяра, с середины 1970-х годов исследовавшего новые медиа (его статья «Войны в Заливе не будет», эссе «Война в Заливе на самом деле происходит?», и книжка «Войньт в Заливе не было»). Самии эти провокационные названия работ многое товорят о феномене современных медиа, транслируюшии сведения о событиях в реальном времени: изображение события на телеэкране фактически заменяет собой реальность, делая «ив пшшним» само событие.

Заметим, чтов рами ах постмодернистской теории символа и символическсго (К. Делез ${ }^{10)}$, Ж. Бодрийяр ${ }^{11)}$ и др.) понятие «символ» соотносится с понятием «слмулякр». Символ-симулякр представляет собой ложное подобие, гиперреальность, условный знак чеголибо, функционирующий в обществе как его заместитель; символы в постмодернистской традицииистолковываются как иллюзорные, замещанщие реальность модеши ${ }^{12}$.

И уже в настоящее время все болше иоледователей обращают внииание на феномен мемов, сравнивая ид с архетипами; в частности, отмечая, что мемы способны как усиливать, так и занижать, как подменять, так и переосмыслять аржетипы, и даже способны

[^121]на «убийство» архетипа ${ }^{13}$ ). Мемыт способны быстро заражать аудиторию, и такая «вирусная» природа мема в определенной степени раскрывает механизм их распространения и обретения популярности у широкии масс. На наш взгляд, возможно, механизм распространения социальньг мифов сегодня имеет схожую - «вирусную» - природу.

Такие новые тенденции в развитии социального мифа могут со временем способствовать формированиюо другого взгляда на функции современного мифа в общества. Существующее разнообразие форм проявления социального мифа свидетельствует - том, что выделить конструктивные функции мифа, так сказать, в «чистом виде» оказывается практически невозможно. Виной томуу именно современная медиа-среда, в которой легко искажаются смыслы и содержание одних и тех же мифологическид сообщений. Социальные мифы эпохи информационного общества етановятся полностью открытымии. Открытыми в том смытле, что полностью противоположны так называемым закрытым мидфам (closed myths), которые, по мнению К Боттичи, дают определенный ответ, стремясь к элиминированию случайностей ${ }^{14}$. Открытьшии в том смысле, что могут быть наполнены самыми разнообразными идеями и выступать в качестве генераторов тек или иньгх общественньгх умонастроений и социаљнньг двисженй̆,

## Суггестивная функция?

Ответ на вопрос о том, опасны ли современные социалные мифы для развития информационного общества, кроется в анализе осуществляемых сегодня социальным мифом функций, а точнее в том, как меняются основные функции социального мифа.

К основньшы же функциям социального мифа мы относим онтодогическую, гносеодогическую, аксиологическую и праксиологическую. Такая классификация восходит к системному представлению о социальной мифологии, учитывающему разделы философского знания. Спомощью мифа как исторически первого типа мировоззрения, как впоследствиии и философии, осуществлялись осмысление окружающ его мира, познавательные процессы, формировались

[^122]ценности, транслировалась информация и извлекалась практическая поњзза. Онтологическая функция социального мифа заключается в том, что утверждается новая реальность из начальной нерасчлененности и неопределенности, реалность возвращается к моменту ее возникновения. Гносеологическая функция состоит в том, что реальность и возможные представления оней отождествляются; мир познается, так сказать, напрямую, без дополнений и посредник ов, в ропи которых могут выступатв законы, нормы, правила. Аксиологическая функция проявляется таким образом, что задается определенная ценностная щкала общественным явлениям и процессам, продуцируются ценности, важньте для будущего развития. Праксиологическая функция отвечает за то, как транслируются, усваиваются, воспроизводятся мифы, как передаются знания.

Однако в эпоху информационного общества многое в функционировании мифа меняется, и теперь функции социального мифа рассма триваются преимущественно в этичеко-акологогческом измерении. Так, дменно этическая сторона Мифа нагодилась в центре внимания участников конференции «Конструктивные и деструктивные формы мифологизации социальной памяти в прошлом и настоящемь ${ }^{15}$, на которой, в частности, был сделан вывод - двойственности функций социальной пифологии для историческойпамя ти: «Двойственность функции социальноймифологии для исторической памя ти состоит в том, что в условиях кризиса исторического сознания й ураты определенной целостности коммеморативного пространства социалная мифология и исторические мифы оказываются одним из наиболее эффективных (и зачастую быстрых) инструментов выработки защитного механизма, препят ствугощего полному распаду как индивидуальньхх, так иколлективньри форм памя ти. <...> И в то же время миф искажает действитељвНоств ${ }^{19}$.

[^123]Проиллюстрировать изменение функций ссциального мифа в информационном обществе, и в целом увидеть отмеченную выше двойственность социальной мифологии можно на примерах повœдневной жизни и такой формы общественного сознания как эстетика.

Современная повседневная жизнь представляется длнамичным явлением, требующим постоянного внимания. Повюедневность аказывается пространством обнаружения важньгх идей и социальньг практик, пространством наполнения мифов новым, соответствующим требованиям современности, смыстом, пространством совмещения традиций и новшеств. При этом современное информационное общество только добавляет суттестивности социальным мифам, простирающимся почти в каждой сфере повсепневной жизни. В частности, в такой сфере повседңевности как досуг ярким примером, демонстрирующим новьте функции социатвного мифа (включая вœ, связ анные с ним феномены: к лише, стереотиты, иллюзии и т. п.), выступает кино: «Цифровая реалнноств вкупе с компьютерными улищрениями создает новую мифологию абсолютно пластической досягаемости для киноглаза - и с его помощью для зрителя - внутреннего строения живойи неживой ма терии, а также динамики ее процесоов. По сутидела, игровое кино син тезируется с новейшими анимационными технопогиями, решительно расширяя поле илпюзй» ${ }^{173}$.

Не олучайно поэтому в известнои своим эклектизмом искусстве постмодернизма имеет место трепетное отнош ениек томуили иному фрагменту повседневности. Не принципиально при этом, относится सи явление или предмет к быту, труду или досугу, оно впотне может быть испољззовано в таких постмодернистских акциях как перформанс, хеппенинг и т. п. В свою очередв, эти практики, заимствуя что-то из повседневной жизни, выступают генераторами новьгх смысловьгх қоннотацレЙ, Вместе с тем, в таком калейдоскопе и смешении привычных форм, существует целый ряд опасностей и вызовов, которые связаны прежде всего с утратой целостного представления об объективной реальности, с утратой традищионньгх ценностей.

В области эстетического мы также сталкиваемся с размьванием ценностей и норм. Исползуемые реппией мифологические образы в эпоху современного информационного общества выходят

[^124]на новьо̆ - эстетический - уровень, становясь обьектами художественного восприятия. Интересно, что в случае с эстетической сферой, миф не встраивается, как в релипии, в соответствующую канву, но в продуктах мифа, в мифологемах осуществляется поиск бесконечности сюжетов, мНогозначности симвопов; иначе говоря, мифологическое содержание эстетическии объектов оборачивается безудержным эклектизмом. Яркое подтверждение ксплаваз мифологического и эстетическогоможно обнаружить в феномене неомифологизма в литературе ХХ века, особеннов творчестве латиноамериканских писателей, когда мифологический способ освоения мира проник в жудожественную картину мира. Это можно пояснить через рассмотрение того, каким образом свойственные мифологическому восприя тию компоненты проявляются в современной әстетике, и, в частности, в некоторыыи из так назьваемқьх паракатегорий неклассической эстетики. Так, лабиринт, абсурд, телесность, симулякр, эклектизм - все эти составляющие современной эстетики находя тся, на наш взгляд, в тесной взаимосвязи с элементами й свойствами, присущими мифологическому сознанию: с синкретивмом, партиципацией, эмоциональностью, симвотизмом и другими. В рассказе X. Л. Борхеса «Сад расходящихся тропок» ${ }^{189}$ герой думает о «лабиринте лабиринтов», оиватьвающем все времена, вмещающем весь мир, что напрямую отсьшает к мифотопиескому синкретизму как нерасчлененной целостности. Произведения известного джазового коппозитора и исполнителя XX века М. Дэвиса сочетают казавшиеся ранее несовместимымия музька альные стили, направления и инструменты, представляя собой сплав стилей (fusion) или итру со стилямл. Эклектичное, на первый взгляд, такое сочетание являет собой реализацию мифологического принципа партищипациии (сопричастия), в котором ислодят из того, что все взаимосвязано со всем. Кроме того, объединяющими фак торами здесь выступают эмоциональность, образность, которые свойственны как мифологическому, так и эстетическому восприя тию.

В таких условиях, когда огромньй массив циркулирующей информации грозит обьватепю размытой картиной мира, последнему приходится, возможно неосознанно, прибегать к уловкам в виде стереотипо, клише и прочик атрибутов того, что мы относим к «инструментальному» уровню социального мифа. «Современная эпожа обрушивает на воспринимающего субъекта такой гитантский

[^125]образно-информационный поток, что законы воздействия и восприя тия трансформируются. Особую власть над аудиторией обретают клише, посколку именно они быстрее усваиваются, апеллируя к уже устоявшимся, многократно варырруемым знаниям и представлениям. Художественные клише помогают человеку ориентироватьса в плотном меддйном пространстве, несут в себе „осылки" на аналогичные художественные образы и сюжетные звенья̆, на целые ряды мотив ов и ассоциаций. Ив то же время в симбиозесо знакомыми клище в сознание проще вуодят новые конщептуальные повороты, новые образы и мотивы, транслирующие непривьчнное содержание» ${ }^{19)}$,

Здесь вновь нам приходится обращать особое внимания на феномен постмодернизма, в данном стучае как новьй этап худо-жественно-эстетической культуры ${ }^{20}$. Безусловно, игровые формы взаимодействия с миром, дистанцированность от жесткиг бинарньгх оппозищий (реальное - воображаемое, естественное - искусственное и т. п.), ироничное отношение к реальности позволяют увидеть эстетические проявления в куль туре в соверш енно новом ракурœ. Интересно, что постмодерн часто связывают с реабилитацией мифа, вытесненного из сознания человека модерна ${ }^{21)}$. Так, если считать, что уже упошянульй лабиринт выступает в качестве одной из мифолагем, относящихся к «аржаическ ому» уровню социального мифа (преодоление своеобразных лабиринтов выступает как один из главнььк этапов путешествия героя), то можно предположить следующее: эстетика постмодернизма оказьвается полем, откуда запускаются в современное массовое сознание разного рода социаъные мифы и мифологемы. Однако существует опасность, что такие мифы и мифологемы будут деструктивньшии и станут оказьвать разрушительное воздействие на общество, что, в свою рчередь, лишь усишит тотальную эстетизацию и приведет к утрате традиционньхх социальных ценностей.

Обобщ енно сегодняшнюю функциюо социального мифа мы можем назвать сугтестивной, имея в виду прежде всего способность

[^126]Мифа в концен трированном виде содержать в себе все многообразие современньт общ ественньгх проявлений.

Таким образом, в информационном обществе, характеризующимся сложньы переплетением самьг разнообразньгх явлений и процессов, исследовательске поле социальной мифологии расширяется. Такое общество открьтвает новые возможностидля метаморфоз «инструменталнного» Уровня социалногомифа, способного «подыграть» постмодернистским уловкам и к аммуниқ ационньы революциям сугтестивного мира.

## Литература

1. Bapm P. Мифологии. М.: Издатеть ство им, Сабанникоеьtх, 2004,320 с.
2. Бодрй̆я Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не бьило. М.: РИПОЛ классик, 2017. 226 c.
3. Бодрийяр Ж. Симвопический обмен и омергь. М. : Добросвет, КДУ, 2006. 389 c.

4. Боркес X. Л. Садр расходящихся тропок/Собрание сочин ений в 4 т. СІІ6.: Aмфора, 2005. Т. 2.847 c.
5. Делез 來. Логика смьтсла. М.: Академическй̆ Проект, 2011. 472 с.
6. Ефремюєя B. Н. О некоторьх теоретических особенностях исследования символичехкй политиои // Симвопическая политика: С6. науч. тр./ ред. кол, Матинова 0.10, гл. ред. и др.; Вып. 3. Политич еские функции малфсв. М. : ИНИОН РАН, 2015. C. 50-65.
7. Костика A. B. Массовая қультура как феномен постиндустриалього общества. М.: Иэдательство ЛКИ, 2008. 352 с.
8. Линченко $A . A$. Социальная мифология в пространстве исторической памятти // Конструктивные и деструктивныте формыт мифологизацрии социальнойпамяри в прошлом и настоящем: сборник статейи тезисов докладов мендун ародной научной конференции. Липтецк, 24-26 сентября 2015 года. Там6ов: Издатель ство Першина Р. В., 2015. С. 37-45.
9. Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Худонественно-эстетичесой̆ ракурс. М.; СП6.: Изд-во «Центр гуманит арных инициатив. Университетская книта।•, 2009, 495 c.
10. Манвкоская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СП6.: Алетейя, 2000,347 с.
11. Миф и художественное сознание XX века / отв. ред. Н. А. Хренов. М.: *Канон+ı. РООИ «Реабилит ация», 2011. 687 с,
12. Сальникова Е. B. Визуалная культура вмедиа-среде. Современные тенденции и исторические экскурсы. М.; Прогресс-Традиция, 2017. 552 с.
13. Tихонова C. B. Социальная мифология в коммуникационном пространстве современного общества: автореф. дис... д-ра филос. наук. Саратов, 2009. 41 c .
14. ФладК. Политическпй мииф. Теоретическое исследование. М.: ПрогрессТрадищри, 2004. 264 с.
15. Черных А.И. Ритуалы и мшффы медиа. М.; СП6.: Центр гуманитарных иницратив; Гнозис, 2015. 160 с.
16. Шом⿻а С. А. От мистерии до стрит-арта. Очерки о6 архетитахкультуры в политической коммуншкацип. М. ИЗд. дом Высшей школьт мкономмяки, 2016.262 c.
17. Bottici C. A Philos ophy of Political Myth. Cam bridge: Cambridge University Press, 2007.286 p .
18. Garde-Hansen f. Media and Mernory. Edinburgh:Edinburgh University Pres5 Ltd., 2011.174 p.

# Будут ли автономные системы властвовать над людьми? 

Аннотащия: Профессор Г. Хёдц ( $\Phi Р Г)$ ) ставит в своей статье вопрос о степени автономности человека в мире. Монно констатировать, что благодаря человеческой деятельности и научно-техничеакому прогрессу социальные, жизненныт устовия улучшаогся, и будут улучшаться в дальнейшем. Вместе с тем, ванно отметить наличие рааличных форм рисков, чтобы избенать упрощенного представления 6 шансах на успех. Существуот различные сценарии дальнейшего пути человечества, и от самого человечества зависит, какой еценарий реалиэуется. Профессор Г. Хёрц выражает наденду на осуществимость захватьв ающихи в дохновляощих перспектив научно-тешнической револоирии ии будущеро четовечества В этой связи он вспомидает о своих дискусоиях с Иваном Тимофеевичем Фролсвым и огдает дань памяти выддающемуся русскому мыслитетю.

Ключевые слова: прогнозирование, фантастическое и реальное, на-учно-текническая революшия, глобальные процессы, риски развития.

Abstract: Professor H. Hörz (Germany) raises in his article the question of the degree of human autonoray in the world. We can say that due to human activity and scientific and technological progress, social and living conditions are improving, and will continue to improve in the future. At the same time, it is important to note the existence of different forms of risks to avoid a simplified view of the chances of success. There are different scenarios for the future path of humanity, and it depends on humanity itself, which scenario is implemented, Professor H. Hörz hopes for the feasibility of exciting and inspiring prospects for the scientific and technological revolution and the future of humanity. In this regard, he recalls his discussions with Ivan Frolov and pays tribute to the memory of the outstanding Russian thinker.

Keywords: forecasting, fantastic and real, scientific and technical revolution, global processes, development risks.

На заданньй в заглавии вопрос нелегко ответить отрищательно или утвердително. Для этого нам нужно, во-первьгх, рассмотреть, скаким вызовом сталкивается философия как мировоззрение. Имеются в виду такие вопросы, как происхождение и развитие Вселенной, положение человека в мире, смысл жизни и характер общественного развития. Разные людии отвечают на эти вопросы поразному, в зависимости от своей идеологической позиции, В то же время философия как эвристика является эпистемологическойкритикой и посредством грамотного просвещ ения может стать идеологическим руководством (Нӧг, Н. 2007). Здесь речь идет о человеческом существовании в земных, прир фдньтх и социалнных, жизненньг условиях, которые улучшаются благодаря научно-техническому развитию и которые предстоит упучшать в дальнейшем. Важную ролв в этом играет применение, автономныди систем, Философия имеет дело с возможньми успехамии и угрозами этого развития. Во-вторьги, необходимо разграничить фантастические и реалистичные прогнозы, чтобы, в-третьид, ответить на вопрос о том, чего позволят достичв автономные пистемы. В-четвертыг, будет рассмотрен пример взаимодействия науки и потитики. В-пятых, индустрия 4.0 будет проанализирована в соответствии с этапами научно-технической революции, охватывающими глобальные процессыт. В-шестых, будут обозначены разные формы рисков, с тем чтобы избежать упрощенного представления шансов как потенциальньхх успегов, а рисков - как потенциальньхх угроз, что отнюодь не соответствует данной проблема тике. В з аключении, посредством сценариев дальнейшего пути человечества, будет дан ответ на вопрос, поставленный в затлавиия. Тем самьмм материала для обсуждения предостаточно. Э та дискуссия также впопне в дуле Ивана Thмофеевича Фролова, с которьы у меня было немало захватывающих и вдохновляющих бесед о научно-технической революциии ио будущем человечества.

## Автономные системы как философский вызов

Автономные системы все в болше ей степени становятся частью трудового и жизненного мира людей нашего времени Они вю чаще вторгаются в нашу жизнь во всех областях. Рутинную работу вьполняют роботы. Информационные технологии сообщают нам новости и обеспечивают коммуникацию по всему миру, Посредством игр на смартфоне люди могут организовывать свое свободное

время. В СМИ можновстретить немало примеров ив нашего цифрового мира. Обучаемые роботы сопровождают людей, нуждающиися в помощи, и во время прогулок принуждают ии своевременно передохнуть. 14 декабря 2017 r. «Fiankfurter Allgemeine» написала - роботах, которые могут найти применение в здравоожанении. «Сколько работы роботы отберут у нас в будущем? Этот вопрос занимает не толкко экономистов, но и франкфуртского социолога Барбару Кляйн. Несколько недель назад она даже сделала робота высотой $1,20 \mathrm{~m}$ „Пеппера"... частью своей лекции во франкфуртском университете прикладньхх наук. С точки зрения содержания речь ш ла именно 0 лпотенциале робототехникив сфере здравоохранения". Данная тема требует дальнейшего прояснения, поскопвку здесь технические возможности встречаются с растущим стросои и недостатком рабочей силы: количество больньг и днодей, нужда нщиися в угоде, растет, при этом во мнотих местах набиподается дефицит персонала. Итак, скоро усердные жестяные ящики вроде "Пеппера" будут доставлять едук постепи больного, измерять температуру и помогать пациенту с принятием ванны? A самоходные кровати со встроенньтми датчшами для регистрации показателей жизнедеятељности будут рассекать по коридорам? И, возможно даже, в ближайпем будущем компютер будет ставить диагноз?» (Balzter 2017)

20 мая 2018 г. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» написала: «Умнее любого человека? Искуественный интеллект произведет ревопюцию в нашей жизни. Но не беспокойтесь: роботы не подчинят нає себе. Мыт мыстим лучще, и наше тело стабильнее любого „компьютерного железа" А. Автор статьи продолжает: «Любыте технологические прорьвы и революции заставляют нас, людей, чувствовать юбя крайне незащищенньыии. В настоящее время мы переживаем так называемую цифровую революцию. Это наименование, конечно же, обьединяет в себе множество различных процесСов, такид как: автоматизация труда в рамках цифровой сетевой индустрии 4.0. Интернет, искусственньй интеллект (ИИ), робототехника И т. д. Кажется, будто именно от ИИ исходит наибольшая угроза для человечества. Нас, как духовньх, мыслящид существ, до глубины души задевает тот факт, что оозданные нами машины значитепнно превосходят нас в областях, которые тысячелетиями считались бесспорной прерогативой нашей умственной деятењности, нашего разума... Все эти процессы нуждаются в безотлагательной философской рефлексии» (Gabriel 2018). Автор полагает, что, пусть человеческий разум и подвержен ошибкам, схемы циф-

ровой техники, по-видимому, просто не могут быть носителями сознания. Этоведет к далнейшим вопросам, в частности: будут ли автономные системы вообще нам подчиняться? Действитељно ли мы мыстим лучше? Является ли сознание (интеллект) специфической чертой лишь человека? В самом общем плане вопрос звучит так: что есть мифи ито есть реальная возможность? Какие прогнозы относятся к реальным утопиям, какие - к идеальным утопиям, а какие - к иллюзиям, распространяющим мифы в виде легенд или сказок?

В Германии «индустрия 4.0 » именуется четвертой промьшленной ревопюцией, пон чем понимается сочетание товарного производства и самыхх современных информационньгх и коммуникационньхх технологй̆. Тем самым индуетрия 3,0 , а именно компьютер-но-инт тегрированное произв одство, делжна быть распииена за счет интернета вещей, представляющего собой коммуникацию людей, машин и прфдуктов. В 2012 г. федералное правителство Германии получило итоговый отчет рабоней группь «Индустрия 4.0», В его резюме читаем: «ермания стециатизируется на исстедованиях, разработке и реализации производственньб технологий и является одним из ведущих мировых поставщиков заводского оборудования. Также и в своей стране немцы неизменно уделяют $0<0$ бое внимание промьш ленному производствуи инновационным технологиям. Чтобы соответствоватв менянощимся требованиям рынка, в будущем индустрия догжна производить еще больше продуктов, более әффективньт, но по прежним ценам. Наряду с этими экономическими и социальнымй вызовами немецкое промьш ленное произв одство, кроме того, нодошлок важной технической вехе: оно науодится на рубеже четвертой промыш ленной революции, запущ енной ин терн етом вещей и услуг, т. е. ав тономными встроеннымии системамии, объединенными в сеть друг с другом и с Интернетом» (AK 4.0 2012). Справедливо говорить о новом качестве индустрии, проявившемся е возникновением интернета вещей. Но это лишь один аспект дальнейше его развития НТР. Под воздействием ИИ, оказывающего влияние на все сферы жизни, разворачивается не что иное как революоция инструментов мышления. Частью сущности НТР является то, что посредством генной инженерии человек все в болшей степени становится артефактом. Это не ожватывается жарактеристиками индустрий 4.0. И в сложности как инструменте инноваций не проявляется рољь науки как человеческой, културной и производителнной силы. Итак, зафиксируем: новое качество

индустрии 4.0 как интернета вещей является составляющей НТР, Философскип̆ аналив этапов ее развития последует ниже.

## Прогнозы: между мифом и реальностью

Австралиец Родни Брукс, специалист в области информатики и когнитивистики, исоледоватепь робототехники, описывает семь смертных грехов предсказателей будущего ИИ. Он утверждает, что это все «голивудские сценарии и вера в магическую технику; мы одновременно переоцениваем и недооцениваем развитие искусственного интеллекта...» Его тезис звучит следующим образом: «систематически искажаемьй человеческий интелнект определяет дебаты об интеллекте искусственном» (Brooks 2017). Bor как он характеризует семь смертньх грехов;1. Переоценка - недооценка: «Мы, как правило, переоцениваем краткосрочные эффектыт технологий и недооцениваем их долгосрочные эффекты», 2. Магические представления: «Гранищы возможностей матического трудно охватить». 3. Конкретный результат в сравнении с общей коппетенцией: «Люди узнают, что какой-то робот или система ИИ выполнили определенную задачу. Затем они обобщают данную информацию и вьводят из этого конкретного достижения общую компетенцию, которой, по-видимому, должен обладать человек, способньй выполнить ту же самую задачу. Это обобщение они переносат на робота или систему ИИァ, 4. Слово - чемодан, полньй значений: «Когда слова, несущие с собой цељый чемодан значений ив человеческого контеккта, применяются к компьютерам, они порождают ложные представления в отношении того, насколько хорошо машины могут справляться с задачами, которые раныше выполняли пнодص». 5. Экспоненциалность: «Тем, кто с цепью обоснования прогнозов в области искуоственного интеллекта использует экспоненциаљьныте явления, оледует знать, что, во-первыд, не все якобы экспоненциальные процессы на самом деле протекают экспоненциально, И, ВО-вторьбк, действитељноэкспоненциальные процессы могут внезапно прекратиться, если достипнут физического предела, либо если экономические стимулы, способствующие данному процессу, перестанут существовать», 6. Голливудские сценарии: их «можно прекрасно испољзовать в риторическихцелях, но они не имеют никакого отношения к будущей реальности», 7. Скорость внедрения: «Рьночное внедрение практически всех инноваций в робототехнике и области ИИ занимает значитепно больше времени, чем представляется специалистам и широкой общественности. В качестве

примера можно привести ав томобили с автоматическим управлением. Внезапно все о ния узнали и теперь думают, что они схоро появятся на рьнке. Однако это занимает болше времени, чем мы полагаем», По мнению Брукса, амы оказьваемся вовласти истерии, когда речь заходит о будущем искусственного ин теллекта и робототехники. Насколько велико будет ии влияние, как быстро оно будет расти, как они изменят мир труда? Истерия определяет многие ответы, которые люди дают на эти вопросы». Исследоватедг описьва ет четыре крупные тематические области, где ииркулируют ложные прогнозы, и подчеркивает, что примеры ошибочной аргументации выявляются во многих прогнозах относитепнно нашего будущего в мире искуотвенного интеллекта. Эти четьре иеследователские области следующие:

1. Исследования сильного ИИ стремятся постиць, каким образом мыслящая сущность должна отличаться от доступньбх в настоящее время технологий ИИ, такии как машинное обучение. Основная идея здесь состоит в том, чтобы быть способнымия создавать ав тономньби аген тов, которыте будут вести себя в мире, как настояцие живые существа,
2. Под синzулярностью ииеетса в виду идея о том, что развитие ИИ когда-нибудь породит интеллектуальную сущность со своими собственньтми целямии иадачами, которая превзойдет нас, людей, в исследованиях ИИ. Далше ИИ продолжит развиватьсА самостоятелно. Так, трансгуманизм пропагандирует эволюцию челавечества 2.0. Люұи будущего станут бессмертными, поскольку они передадуг содержимое своего оззнания искусственному ин тешлекту, связанному с гонограммой, и продолжат свое существование уже как аватары. Мыподвергли резкой критике эту тенденцию дегуманизации, с ее ужасньшми видениями будущего (Ногz, H. Е., Нӧг Z, H. 2015). Согласно Вруксу, люди, которые аверят» в сингулярность, приписывают ИИ невероя тные силы, которые он приобретет в будущем. Вера в сингулярность распространена не меньше, чем решитиозная вера. Тем самым рождается технорелипия. И ИИ - ее новый бог.
3. Суенарии будушезо предполагают, что машины на основе ИИ будут чрезвычайно хорошо оснащены для того, чтобы лучше людей решать определенные задачи в сложном мире будущего. При этом они не разделяют нашии ченовеческих ценностей, и это приведет к самьтм разньшы проблемам.
4. Действитенно злобные, ужасные, подлые, несуизе люӘям смертв сущности показаны, в частности, в кино. В качестве примера Брукс приводит филым «Я, робот» 2004 г., действие которого разворачивается в 2035 г. Злой компьютер ВИКИ порабощает ММр с помощью человекоподобньх роботов.
Брукс обоснованно заявляет: если новая технология значительно отличается от тея, что мы понимаем и испопзуем сегодня, тогда ее границы нам просто неизвестны. Ее невозможно отличить от магии. Стоит технологиипересечь эту черту - и высказывания о ней перестают быть опровержимыми, потому что речь уже не о чем ином как о магии.

Безумные ужасные фантазии не помогут - они никогда не воплотятся в жизнь, они даже не приблизятся к реальности.

По-видимому, славить ИИ как нового бога не так уж днковинно. \&Zeit Online» в статье от 19 mapta 2018 r. вопрошает: «Может ли бог будущего быть компьютером? В любом случае, церковь искусственногоинтеллекта уже создана...» Вот что газета пишет об этом: «Эн тони Левандовски Хочет спрограммировать Вога, Осенью 2017 г, предприниматель и бывший инженер Google обвявил, что основал церковь и теперь чочет сотворить своего спасителя с помощью компьютерного кода: „Еоии есть что-то, ч тов миллиард раз умнее, чем самый умньй человек, - Говорит Левандовски, - как еще назвать эту инстанцию, если не Богом? Оттого основатель церкви задумывает ни болше ни меньше как новую релипию, для которой он даже хочет написать свою собственную Еиблию...» Предполагается совершение богоолуженй, а также паломничества к святым местам. «Раньше Левандөвски разрабатывал программное обеспечение для автомобилей с автоматическим управлением, а теперь он задумал создать такой искусственньй ин теллект (ИИ), какой нам знаком по голливудским фильмам. Разработчик говорит не о ка-ком-то незначительном программном обеспечении, подбирающем нам подходящую музыку в Spotify или фильтруғщ ем нашу новостную лен тув Facebook. Он говорит об ИИ, которьй сознает самое себя и в принципе превостодит лнодей. А последователи основанной Энтони Левандовски церкви „Путь будущего" будут поклоняться этой компьютерной богине, когда она возьмет под свой контроль международные дела и откроет эоху нового мирового порядка. В свою очередь он верит, что богиня будет особенно благосклонна к своим ооздателям и первьым адептам. По мнению Левандовски, постепенньй переход власти в любом случае невозможно предотвратить. Он лишь хотел бы упорядочить данньй процесс. На куль-

турном и технологическом уровне. Каким бы безумным ни казалось это предложение, оно затрагивает общечеловеческие, философские и теологические вопросы. Откуда мы пришли, куда идем, и навсегда ли тот мир, что нам известен? Кроме того, это резонирует снастроением конца света и уже хотя бы поэтому является более чем достойньым основанием для репигии. Илон Маск, техническйй визионер, известньтй своими сенсационньыии проектами, уже выступил с критикой, Пути будущего": согласно ему, Левандовски нелззя позволить развивать цифровой суперин теллект. Стивен Хокинг тоже годами предупреждал об опасности такии систем дия человечества. В подобных мрачньхх прогнозах иск усственный ин теллект напоминает голема еврейской мистики и чудовище Франкенш тейна: нечто, что изначально догжно быть помощником человека, приобретает слишком много власти и в конечном итоге дипплз ует ее против своего создателя. Левандовски и его последоватеши хотят это предотвратить, поклоняясь своему творению с самого начала» (Ketterer 2018).

Нам предстоит устшать еще немало предсказаний, лежащии между мифом (магией) и реальностью, и, соответственно, в каждом случае стараться разделить иллюзии и обоснованные прогнозы. Притом что будущее открыто, его можно выстроить разными способами. В каком именно направлении оно будет развиваться, зависит от человеческой деятелности иобщественньхх ин тересов, в том чиоде сущ ествующих властных структур иполитической воли.

## Чего позволят достичь автономные системы?

На промыпшленньг ярмаркау, многочисленных выставках, в статвяд рекламньх проспектах, телевизионньгх передачах представлены разнообразные предложения для эКономики, общества и частной жизни, дия игр и нового опыта. 30 августа 2017 г. Себаствян Вайнтер отметил < В настоящ ее время искуотвенньйинтеллект одна из главньт тем везде, где идет речь о цифровом будущем. Тем не Менее, очевидно, что он находится еще в самом начале своего развития... Ральф Райд, глава отделения "Continental Europe" компании, мMindtree ${ }^{16}$ назввает пять областей будущего применения ИИ: 1) жумная" частная жизнь; 2) новая розничная торговля; 3) медищинские диагнозы; 4) промьшленная революция; 5) инновационные коммуникации.

1. Райх рисует мир будущего, в котором интеллектуалнные системв по утрам балуют нас свежесваренньш кофе, прогревают

дом и поднимант жалюзи. Алекса [робот; о ней пойдет речь ниже. - Пер.] подқлючена к долодильнику и в течение дня отправляет список покупок на смартфон. Дети растут с умнымии игрушками, которьши они управляют посредством голосовьги команд.
2. Когда мы идем за покупками, нам бопьше не нужно примерять одежду. Она просто демонстрируется на теле на болш ом экране. Интеллектуалнные камеры синализируют продавцам о том, что кому-то из клиен тов требуется помощь, и с сотрудником связьваются через приложение.
3. В медищинской сфере интеллектуалные системы помогают в постановке диагноза и хирургическом деченй. Так, посповам Райка, ИИ, определенно, точнее и раньше обнаружит, болен ли пациент раком. И в гериатрии, в области ухода за пожылыми, также могут испопз $3 о в а т ь с я ~ и н т е п и е к т у а л н ь т е ~ с и с т е м ы ~-~$ например, мягкие игрушки, способныте общатвя с пожилыми люддмй.
4. В сфере промыш ленного производства Райху видится "умная" фабрика ( ${ }_{1}$ smart factory ${ }^{\prime \prime}$ ), в которой связаннвtе в единую сеть роботы свободно перемещаются и самоорганиз уются. Влагодаря сетям беспрепятственная коммуник ация отныне возможна и на болших расстояниях. Тем самыи производство достиннет нового уровня эффективности.
5. В области инновационньт коммуникаций Райх сосредотачивает свое внимание практически исключитепно на чат-6отах. Посредством этих систем программного обеспечения можно ав тома тизиравать общение с клиен том.
В конце концов, вопрос заключается в том, действитепно ли эти пять обозначенньте Ральфом Райшом сферы отражают всю палитру рабочдд областей ИИ» (Beintker 2017). Конечно же, нет. Сбор данньгх о космических процессах (методом краудсорслнга) и автоматизмрованные эксперименты уже меняют научнуюработу. Офисная работа подвергнется реструктуризации. Поиск внеземньг цивилизаций опрается на системы искусственного интеллекта. Paдиотелекомпания <Mitteldeutscher Rundfunk» (MDR) в программе об ИИ под названием «Вудүщ ее уже здесь» констатировала: «Автомобили с автоматическим управлением, которые доставляют нас из пункта А. в пункт B, или роботы, которые ведут за нас домашнее хозяйство, - искуотвенньй̆ интеллект должен в будущем облегчить и улучшить нашу повседневную жизнь. Однако многих людей

беспокоит, что произойдет, когда компьютеры не только станут умнее нас, но и будут развиваться самостоятелно», Утренний звонок иллюстрирует работу ИИ: «Доброе утро! Говорит Алекса, твоя личная помощнища. Пора вставать! Я уже включила кофемашину. Когда ты выйдешь из душа, будет готов капучино - именно такой, какой ты любишь. У тебя сегодня ранняя встреча, так что пожалуйста, послушай новости в автомобиле с автоматическим управлением, которьй тебя заберет. Пока ты на работе, я поручу домащнему роботу провести уборку. Закончилось молоко, масло и яйща - я сегодня закажу еще, Какая температура допжна быть в квартире, когда ты вернешься домой?» А значит это следующее: «BOT будущее, каким оно видится исследователям уже в 2030 г. М многое из этого уже существует, хотя подчас еще ине столь явно. Мы уже разговариваем со своими смартфонами - или с Алексой. Vже сейчас мыт можем, находясь на работе, включить ог опление или свет дома через приложение. Теперь, когда мы делаем покупки онлайн, продавцы запоминают, что нам нравится, и предлагают аналогичные товары... ИИ уже можновотретить в невероятном числе областей: от поисковыхх систем вр оде Google и вакуумнытх роботов-пылесосов до диагностики заболеванйи, видеонаблюдения в общественньгх местах и расчета куреа акций. Самообучающиеся компьютеры уже присутствуют практически во всел сферах нашей живни И в предстоящие годы и десятилетия исхуотвенный ин теллект радикально изменит Нашу жиянь» (MDR 2018).

В одном отчете об автономном вождении под названием «Езжай вперед, робот. Искусственный интеллект заменяет водителя. Дирка Шерффа провезли по Еаварии» испытатеш пишет: «Сфера применения искуоственного интеллекта расширяется, но мало где он феет столько подळрений, как на дороге. Сенсационные аварии ав томобилей сав тома тическим управлением, в частности недавние в участием Uber и Теsla, вызвали бопьшой резонанс. По-прежнему очень немногие готовы за это платить; при этом вряд ли есть другая область, где образы будущеговьглядепи бы настолько многообещ а юще: меньше аварий и пробок, и у пассажиров больше возможностейдля работы или отдьга во время поездки. Но действительно ли ултрасовременная техника такая потрясающая? И настолько ли она безопасна?» В сложньгх ситуациях, по звуковому и визуаъьному (загоревшийся красньо̆ свет) сигналу, водитель обязан взять управление на себя, например перед шоссе, иначе машина будет просто ехать дальше. «Это не всем понравится, но тест-драйв показывает: техника хорошо работает на шоссе, и опасньхх ситуаций

не возникает. Однако проблемы по-прежнему могут возникнуть вовремя дорожньхх работ... Пока никто не берется предсказать, когда можно будет приобрести подобные полуавтономные автомобили. Дело в том, что юридическая ситуация вœ еще неопределенна. Когда она прояснится, автопроизводителям придется заново адаптировать свои системы. В будущем они волей-неволей будут нести ответственность в случае аварии, если будет активированә пилотная функция» (Scherff 2018). Помимо таких вопросов, қак правовая ситуация и ответственность, есть и другие. Какая инфраструктура требуется для массового внедрения такиг машин без риска аварии? Вопшш ке количество перекрестков повышает риск несчастньг случаев. Еслина дорогах появятся миллионы электрамобилей, нужно будет убедиться, что элек тросмог не повлияет на здоровье. Мыы по-прежнему имеем дело с шупом и тонкой пылью. А что нас ожидает в будущем? Можно ли заменить общественньй транспорт самоуправляемыми автомобилями? Понадобятся парковочные места. Нужно сделать еще очень многое, чтобы внедрить не только полуав тономные, но и автономные сиетемы для облегчения человеческого существования.

С расширением сетей возникают новые опасности. И в том, что касается предупреждений, литература и наука подчас оказываются не столь далеки друг ог друга. В опубликованном в 2012 г, романе «Blackout. Завтра будет поздно» Марк Элсберг описывает ситуацию, которая может возникнуи уже œгодня. В резултате хакерской атаки в Европе разрушаются связанные воедино электросети. Предупреждения не принимаются всерьез. По прочтении некоторьте были готовы купить бензиновьй генератор, чтобы подготовиться к описанному в книге ужасному будущему. Цифровая взаимосвязь ин теллек туальньхх систем достигла такого уровня, что даже незначителнные вмешатепьства будут иметь серьезные поедедствия. Ноприведет ли возникший дисбаланск краху существующид отнош енй - болшш ой вопрос.

Другой сценарий намечает Дэн Браун в триллере 2017 г. «Происхождение», Футуролог Эдмонд Кирш отвечает на вопрос о наш ем будущем следующим образ ом: в резултате симбиоза человека и машины возникает техниум - новое царство неживых существ, которые поглотат человека. Созданный ученым конструкт, Уинстон, суперкомпьютер, которому предстоит представить публике последние открытия своего хозяина. Чтобы собрать на это мероприятие как можно болыше гостей и сослужить службу своему тяжелобоъному благотворителю, он организует убийство своего создателя,

будучи уверенным, что делает то, что правильно и желатепно, После этого он отключается, его программа переписывается, и он прекращает свое существование.

В состоящем из трех частейремейке «Суперцивилизациивовселенной», в котором наука большей частью занимается постбиотической жизнью/искусственньыи интеллектом и поиском внеземнькх артефактов и которьй местами носит исключительно умозрительньй характер, Рюдитер Ваас описывает новую парадитму в поиске внеземного разума, изображая космическийлетнй отпуск, т. е. нынешнюю пассивность высокоразвитьгх цивилиациий во вселенной, и научные поиски следов иньгх техногенньхх цивилизаций в Солнечной системе (Vaas 2018).

Рассуждения, умозрения и фиктивные изображения требуют более тщательного анализа отношений между с одной стороны, автономными системами, которые испољзуются для иоследования космоса и которых некоторые теоретики уже наделяют собственной моралью, и люддьми - с другой.

## Пример взаимодействия науки и политики

Наука не одинока в своих поисках истины. С помощью знаний она должна продвигать и направлять гуманное видение будущего в глобализованном мире, Как гуманистическая сила, она должна доказать, что получение научного знания, его оценка и исполззование действитепнно олужат благу людей. Это относится в том числе к исследованиям автономныхх систем, политическим требованиям к ним, позитивным перспективам и угрозам их применения. Примером вз аимодействия науки и политики служит Форум по высоким технологиям Федеративной Республики Германия. На встречах 2015-2017 гг. выступили 20 приглашенных докладчиков из сфер науки, бизнеса и гражданского общества. В целом 355 экспертов приняли участие в 52 мероприятиях и консультациях. «Стратегия развития высоких технологийдо 2020 г., широко топкуя понятие инноваций, включает в себя и социальные инновации, а также делает большй̆ акцент на прозрачности и процессах участия... Основной задачей Форума бьло содействие реализации и дальнейшему развитию этой новой стратегии федералнного правитепьтва с помощью конкретньх руковфдств к действию. В процессе участники Форума давали рекомендации федеральному правитепьсту по поводу развития Стратегиии продвигали темы инновацийи и технологий, делая конкретные предложения о новых форматах и инстру-

ментах внедрения. Особая ценность Форума заключается в том, что он интегрировал перспективы экономики, науки и общества, При этом он связан с существующими органамии и платформами федерального правитељьства». По поводу автономньхх систем говоринось следующее: «Вещи, устройства, машины становятся все более ин теллектуалнными. Например, возможно, уже скоро в потоке транспорта будут двигаться полностью автоматизированные автомобили. Роботы в производственньгх цехах становятся гибкимй помощниками рабочии. Влагодаря ин теллек туа лнным системам энергия в зданиях может использоваться эффективнее. B опа сньбх условиях автономные системы могут принять на себя болвщую часть работы либо полностью заменить людей. Рождается новое поколение автономных систем, которые решают сложные задачи, обучаются, принимают собственные рещения и реагируют на непредвиденные события. Они определяют будущ й тарактер произвогства и мобильности и поддерживают людей как в их жизненной среде, так и в исследовании враждебной среды, такой как морские глубины. Тем самьм ав тономные системы могут также способствовать реш ению текущии социаљных и экон омических задач. В деле усоверш енствования иприменения автономных систем все ещенемало технических трудностей.,. В то же время при их внедрении возникают иновые риски, а также правовые и этические проблемы. Наряду с надежностьюи рентабељностью реш ающее значение для далннейпй рыночныхперспектив автономных систем будет иметь то, в какой мере они будут приня ты полвзователями. Поэтому необходим широкий общественный диалог, который будет в равной степени учитьвать возможности и риски, связанныте с применением автономнвдх систем» (Hightech-Forum 2018).

Давая рекомендации политикам по поводу потенциальных рисков наука должна не топько описывать шансыт, но и предупреждать об угрозах и иллюозиях. Как моральньй авторитет, являющийся основой правовьбе норм, она должна обладать и экспертным знанием, и соответствующей компетенцией, чтобы, в частности, ответить на такой принципиальньй для использ ования автономньгх систем вопрос, как: является ли то, чтовозможно в научном плане, технически и экономически осуществимо, также социально желательным и достижииыым, как и приемлемьтм с точки зрения гуманности? Требуется меж,- мульти- и трансдисциплинарная работа, чтобы оценка знаний с точки зрения их гуманного и антигуманного воздействия была научно обоснованной. Необходимио достичь устойчивости в смысле сожранения жизненных условий для буду-

щих поколений. Тогда все научные идеи, прямо ити косвенно относящиеся к нашей деятелности, будут стужить основой формирования теории общества, ориен тированной на гуманные действия, базирующейся на моральных ценностях и нормах и нацеленной на моральное действие.

## Этапы научно-технической революции (HTP)

Международные дискуссии о природе научно-технической ре волюцииположили начало использованиюо данного термина в литературе $\mathrm{XX}_{\mathrm{B}}$. (НӧгZ, Н. 2016). Человек покидает қак таковойпроцесс производства материальных благ и вкупе с применением «искусственного ин теллекта» принимает на себя функции контроля и регулирования. Таким образом, наряду е революцией орудй имиеет место революция инструмен тов мыш ления. Из имита тора природы человек превращается в конструктора биотических систем, опирающегося на природные законы. Последствия этого для развития техники и технологий проявляются в давлении, оказываемом на технологическуюобласть, в расширении понимания технологии (от технологий произв одотва к социал上ным технологиям и технологиям мьшления), в качественно новой Материально-технической базе, в испопвзовании науки как производитељной, куљтурной и гуманистичесхой/социальной сиыы ив новых требованиях к личности ученого. Новыте этапы НТР связаны с качественно новыми базоввтми технологиями. На первом этапе, до появления микроэлек троники, применение научнытх знаний, в том числе из области кибернетики, имено решающее значение для новьхх технологическиш реш ений, такидк как автоматизация, комплексная механизация, развитие ядерньгх технологий и как таковое применение кибернетики Этап, начало которого я отношук 1988 г., включал в себя гибкую ав томатизацию на основе микроэлек троники с исполззованием промыш ленных роботов и был сопряжен с введением программного управления. Тогда началось развитие «искусственного интеллекта» - как революции инструментов мышления - и основанных на генной инженерии биотехнологий, из-за которых человек вœ в болшей мере из имитатора природы превращается в конструктора биотических систем, а в то же время становится управляемым артефактом, что сопряжено с многочисленными угрозами. Ни направление, ни характеристики первых этапов НТР уже не исправить. Новьйй этап заявил о себе далннейшим развитием инструментов мьш ления, стимулируемьым развитием искус-

ственного интеллекта, информационньгх технологий и компььютеров стедующих поколений. Представлялось, что когда ИИ найдет широкое применение, он облегчит творческую работу и заменит рутинную работу, за чем последуют дальнейшие изменения в трудовых и жизненных стилях. В результате у человека появится еще болшше свободы для творческого преобразования своей жизненной среды. Меня з анимал философско-мировоззренческимив вопрос: превосходит ли искусственньй интеллект естественный и вьллетСа ли вœ это в господство роботов над людипи? Мой аргумент в полвзу превосжодства чеповеческого интеллекта над искусственньтм состоял в следующем: нужно помнить, что ньнешняя творческая деятешность людей - это вогда будущая работа иокусственного интеллекта. При этом в ряде специфическид функцияй искусственные интеллектуалнные системы превосжодят человека. Это позволит освободить людей от трудоемкой рутинной работы и от опасныгх видов труда. Под интеллек том тогда следует понимать способность решать теоретические ипрактические проблемы, возникающие в определенных материальных и куль турньхх условиях. Аргумент, который а исполвзовал для разпиения искусственного и естественного интеллекта, по-прежнему актуален; ести исходить из ин теллектуалной иерархии, то любое разумное существо, которое имеет теорию о поведении другии ин теллек туальньх систем и может объяснить механизм тои функционирования, находится на одну ступень выще той сислемы, чье поведение объясняется указанной теорией. Поскольку искусственный интеллект разрабатьвается, производится и программируется лндыии, последние обладают теориями, описывающими искусственные системы обработки ин формации. В интеллектуалной иераржии они всегда стоят на ступень вьше, чем созданные ими системы. Природньйй интеллект не каждого человека превосжодит искусственньй ин теллект. Речь идет о каглективном соуиальном субвекте, представленном ведущими специалистами. Они применяют свои теоретические пдеи для создания искусственньх интеллектуальных систем, которые предоставляют другим люодям возможности для решения различных проблем. Пользователи в большинстве своем не знают теорию, которая является основой исполвзуемой ипи теинологии. Временной компонент показывает, что современные творческие достижения человека - это будущ ая рутина компьютеров. Последние будут дальше развиваться самостоятельно и будут достигать новьгх интеллектуальньбх результатов, а именно качественно новьгх уровней решения проблем. Таким образом, искуотвенный интел-

лект будет перенимать все боњше ченовеческид навыков и способностей. Появятся самоорганизующиеся искусственные интеллектуальные системы, которые смогут ремон тировать ивоспроизводить самиид себя. Конструктивные принципыы этих процессов развиваются теориями самоорганизациии и воспроизводства систем обработки информации. Потенииал теорий не вполне известен самим ии создателям. Оттого применение систем, созданных на иду основе, может вызвать непредсказуемые последствия. Авариии нарушают регулируемые процессы, и системы выходят из-под конпроля, Таковы угрозы. Гтавньдй аргумент в полззу превостодства людей над ИИ заключается в следующем: пока искусственные вытсакоинтеллектуальные системы обработки информации не смогут создавать людей, с их историей, й достоин ств ом, их эмоциями и идеалами, принципиальное интеллектуальное превосходство лғдей над искусственньыи ин теллектом не обпаривается. Э то справедлвво и для будущего этапа разработки и исполззования автономных систем, но при условии, что люди, которые исстедуют, разраба тывают, применяют знания и пользуются тедникой, не будут подчиняться автономньн системам, а будут разумно икиспользовать.

Достигнутое благодаря автономным системам повышение эффек тивности долкно привести к росту гуманности. Однако это зависит от рамочньтх социальных условйи. «Капиталистическая глобализация с ее свободным потоком капитала и рыночной экономикой прогреосирует. Необузданные рынки обостряют социальные конфтикты, Сокращение социавной сферы приводит к протестньшм двискениям, а также к политике жесткой экономй. Тем самым взрыв локалной или региональной социалной бомбы в любой момент может обернуться куда более масштабным пожаром. Если этика и ее образ человека ориентируются исключителнно на неопиберальное представление о люддх как „ченовеческом капитале", которьй может быть выгодно использован владельцами средств производства, это противоречит необходимой нам гуманной этике. Обделенных, вынужденньхх вœ ниже спускаться по социальной лестнище, самих потом обвиняют в их же нищете. Таким образом, пюдская солидарная общность подвергается сомнению, и эгоизм богатьгх и власть имущих становится единственной основой человеческого сосуществования. Этика, которая вю это обосновывает, безусловно, актуальна для тех, кто получает вьтоду от данной ситуации. Однако мы ее считаем бесчеловечной и требуем гуманной этики, которая бы соответствовала социальным и индИвидуальным условиям развития» (Нörz, Н. Е., Нӧтz, Н. 2013, р. 11f). В этой связи

важно учитьвать риски, сопряженные с испытанием и внедрением ав тономных систем. Недостаточно, чтобы философия указьвала на шансы как потенциальные успехи и риски как потенциальньте угрозы. Требуется дифференцированный философский анализ форм риска. В том, как ученые и медиа представляют ав тономные системы, такой аналив часто отсутствует.

## Формы риска

Лғоди ставят перед собой цели в зависимости от относитеाвньг целей природных и социальных явлений, иньции оловами, об́вективньтх тенденцийдальнейшего развития, которые более илименее известны. Они открьвают поля возможностей, на которыте влияет активная человеческая деятелность, Здесь имеется в виду теоретическая связь знания об открытости будущего с возможностью формировать последнее тем или иньы образом. Объективные законы не представляют собой некй автоматизм, и в то же время они служат основой нашию целенаправленных действий. Природные законы содержат в себе возможности, которые едва ли реализуются в естественньт уоловиях. Необходимо опираться на иераржию объективньष законов, которая бы принимала во внимание общую диалектику со в себвемпющими законами эволюции природы, общества и познания, но при этом учитьвала специфику человеческой дея тепности в конкретньГ исторических условиях. К природе иобществу применима статистическая концепция закона, гласящ ая следуюыее: в соответотвим с объективньми законами, в отношении элементов системы с определенной долей вероя тности имеют место опучайные реализации возможностей. Однако посредством своей деятепности люди способны изменять поля возможностей и поля вероятностей, а значит, и з аконы. Лучш ее понимание объектвньш возможностей позволяет разрабатьвать выпопнимые программы актиного строитељства будущего. При этом люпи учатся методом проб и ошибок и корректируют прогнозируемые цели деятельности (Нӧгz, Н. 2009). Анализируя современную политическую прак тику, Можно подчас найти свидетельста того, что порой вообще отсутствуют альтернативы тем или иньм политическим решениям. Некоторые не находят поддержки, другие невозможно воплотить в жизнь, третьи отклоняют суды. Граждане пытаются продвитать свои алттернативы посредством протестов. Желатепно, чтобы бьло болше стратегического мвшления и реалного апробирования различньгх альтернатив.

Какие существуют формы риска? Закономернвй риск представляет собой одну возможность из поля возможностей, которая была выбрана на основе анализа условлй, знания обьек тивных законов и заранее сформулцованных целей действия и может быть реализована с определенной вероятностью (p). Риск ( $R$ ) выражает разнищу между достоверным наступлением желаемого события (1) и вероя тностью $(R=1-p)$. Это касается и успехов, и угроз. Чем выше вероя тность, тем ниже риск успеха либо неудачи. Мы всегда рискуем, когда принимаем решение действовать или не действовать, потому что реальность - это не некая автома тическая постедовательность событий. Закономерный риск возникает вовсел видах человеческой делтегности, в формированииприродных, социальньк и техническии систем, в умственном развитии и духовном влияниии на людей, в развитии речи и резул татах мптслителной деятелности. Так чтомы все подвергаемся риску - что наша деятельность принесет успех или вызовет негативные последствия. Успех автономных систем зависит от того, будут лив действитељности достигнуты желанные гуманные цели. Наряду с рисками успеха, чаще вюего называемыми шансами, имеют место угрозы, которые обычно и называют рисками - хотя и успехи никогда не приходат сами собой. Помимо угроз, возникающих при наруш ении объек тивнькх законов, важную род в успегаж, неудачах и причинении ущерба итрает поведенческй риск.

Поведенческй риск отражает то, как люди реагируют на объективньй риск, в конкретньбд историческия условиях, в соответствии ор своим социатьньм апытом и характером. В этой связи культурно обусловленные ценности и нормыт являются составляющей поведенческаго риска, поскољку поведение в ситуации риска определяется целямииприня тьыи нормами поведения. Чтобы рисковать, нужна смелость, а там, где царят излишняя осторожность, несамостоятепнность и рутинные задачи, она отсутствует.

Сопумсп вующий риск определяется случайностями, которые могут быть незначительными либо непредсказуемыми. Однако несколько незначительньбх фак торов могут уситивать друг друга и оказьвать существенное влияние на развитие событий. Землетрясения, цунами в областях, где их не ожддли, ураганы, ивнос материалов, сбоипрограммного обеспечения, человеческая неосторожность, недостаточная компетентность и т. П. часто приводят к малому либо значитепному ущербу, гибели и ранениям людей. Тех, кто видит Мџр фаталистически, потенциальные катастрофы мало интересуют, разумные же люди стремятся быть готовьшии к подобному риску.

Ученые и инженеры также подвергаются профессиональному риску, когда ставят под сомнение политические решения. Им это может стоить работы или карьеры. Можно приспособиться к рутинньмм обстоятельствам, просто подчиниться сильньшм мира сего или же проанализировать условия, препятствующие творческим достижениям, и добиваться их преобразования. Совесть как персональное сознание ответственности стужит критерием, похоторому оцениваются личные решения и их последствия. Чужое поведение может быть образцом для подражания, но отнюдь не алиби, оправдывающим неготовность к рискам.

## Вывод: куда движется человечество?

Существуют различные возможности, Выть может, в цифровом роботизированном мире людди будуг полностью или частично подчиняться ими же самими разработанным автономныни системам. Последние будут определя ть жизненный ритм люодей, их поведение и в целом форму ии существования. Может дойти до того, что они получат абсолютную власть. Поскольку они оснащены всеобьемлющим искусственным интеллектом, дацеленныым на собственное вьшивание, соответствующие метанизмы могут привести к тому, что люди будут вьнуждены взять на себя обслуживающие функциии; они будут испоाьзоватвся в качестве материала для текущего ремонтаИв конечном счете станут-пишними в цифровом мире роботов Частичное гопподство означает, что люди сожранят кон троль над своей жизнью, обеспечив себе рычаги влияния, позволяющие против одейств овать постепеннопу уничтожению человеческой независимости. Итак, девиз мог бы быть следующим: технической помощи во всех областях - да, отдаться вовласть техники будущего - НИ в коем случае!

Некоторые люди в принципе отвергают новые теунологии, к которьым относятся и автономные системы, поскольку видат в нии средство воздействия на окружающ ую среду и на как таковое человеческое поведение; испытывая страх перед новациями, таящими в œбе угрозы для человечества, они пытаются с ними бороться. Принципиальное неприятие характерно для людей, которые вообще хотат вернуться к природе, жить на ее лоне и в гармонии с ней и отказываются от помощи автономныхх систем. Мормонские миссионеры подчиняются правилам, чуждьмм технологиям. На сайте «katholisch.de», в статье от 10.06 .2017 , среди прочего можно прочесть следующее: «Миссия - главная задача всех мормонов. Ибо

только тот, кто обратится к учению ид церкви, может, по их представлениям, спастись... Вечеринки, развлечения, танцы - нечто, что для осталной молодежи явллется само собой разумеющим сл, - у мормонов запрещены. Елагамии информационньхх технологий им также разрешено потьзоваться лишь в ограниченной степени, и топько в том случае, если это служит миссии. Bот, например, как обстоят дела с мобильными телефонами. Для организациии встреч на решигиозные темы миссионеры получают мобильные телефоны с предоплатой - без доступа в Ин тернет и на том условии, что они не дадут номер своим личным контактам. Электронные писыма можно отправлять тольо раз в неделю, к тому же за компьютером миосионеры всегда догжны сидеть вдвоем. Еще строже регламен тируются звонки по "Скайпу'. Лишь дважды в год можно таким образом пообщаться с семьейs (Mgrmons 2018)

Прогесты против определенных ав тономныг систем более или менее оправданы. Бездумное испоњзование беспилотников для убийства людей - преступление, которое до сии пор остается безнаказанным. Об успехе ими неудаче масового внедрения электробусов и электромобилей можно судить по тому, удовлетворяют ли они нужды паюсажиров, эффективен ли әтот транспорт, сколько энергии он растодует, будет лиобеспечено бесперебойное питание и какое воздействие потенциальный электросмог может оказывать на здоровье. Некоторые предостерегают о вреде новых технологй, друтие настроень по отнош ениюо к. ним пессимистично. Несчастные случаи порождаюот страх перед автономньшии транспортными системами.

Необтодимо проанализировать шансы и угрозы, сопряженные с автономньнии системами. Вместо того чтобы ориентцроваться исключительно на техническую сторону вопроса, нужно придать развитию автономньтх систем гуманньо̆ характер; тогда станет возможным предотвратить үжасные сценарии будущего, повысить статус новьгх технологий в глазах людей и испопьзовать человеческое могущество для поддержки творческой деятепности, борьбы с болезнями, укрепления здоровья, облегчения повседневньгх забот и защиты от потенциальных угроз, не забьв оставить пространство для игры. В этом случае люддям, как единству homo faber, homo cogitans и homo ludens, не угрожает перспектива оказаться во власти автономных систем.

В прогнозах о будущем необходимо отделить мифы от реалности. С одной стороны, будущ ее открыто. Мы не знаем, какие ив существующия возможностей возобладают. Неприятие современной

техники и образов высокотехнологичного будущего, общая неприязнь по отнош ению к новыМ тегнологиям препя тствуют улучш ению условий жизни люодей. С другой стороны, будущее можно строить по-разному. Поэтому важно найти соратников, приверженных гуманной перспективе. Здесь существуют свои возможности и критерии. Мы заявляем: «Общественный прогрессв любом случае связан с ощутимьым повьшением качества жизни. Мера гуманности структур самоорганизующихся социальных систем не может определя ться исключитепно более эффективньш производством материальньгх благ, более всеобъемлющим образованием и в целом резуाьтатами научно-технического прогресса. В ник допжна расцветать человеческая сущность. Таким образом, повьшение уровня свободы должно оцениваться на основе сущностных человеческиа моделей поведения и требований, которыев доде истории все лучше осознавались и все упорнее отстаивались угнетенньшии социальными классами в борьбе с угнетателямд. В этой связи стоит задаться следующими вопросами. Как гаран тировать людям культурно ииндивидуально значимую занятость? Как стимулировать социальную коммуникацию, содействующую личностн ому росту? Как повысить ма териальньй и кулвтурный уровень живни всех членов общества, а значит, способствовать раскрытию социокультурной иден тичности каждого? Как обеспечить развитие индивидуальности? Какую помощь, благодаря солидарному поведению членов общества, получат инвалиды, социально незащищенные слои населения, а также те, кто исключен ив сообществ, объединенных теми или иными ценностями, и как они будут интегрироваться в общество? Эти вопросы касаются критериев гуианности, по которым оценивается уровень свободы в социальньгх системах... Технопогические новации с идх реводюциӗ материальньх и интеллектуальных инструмен тов автоматичесқи не приведут к повышениюо уровня свобфды. Требуется социальное действие, а также воля многии людей, чтобы создать уоловии для гуманной организациии социалнного и на-учно-технического развития и воплощения в жизнь стремления вœх людей к счастью. Мы ставим заповедь уважения человеческого достоинства выше заповеди терпимости, потому что нужно всегда проверять, что согласуется с критериями гуманности, а что, как антитуманное проявление, терпеть нельзя. В социокуув турньгх общностях люди догжны завоевать щанс жить в гуманном мире. Они сами создают условия для своей будущей свободыт... Указанные критериигуманностинеобходимо расширить за счет з аповедей гуманности, которые важны для задания вектора научно-техниче-

ского развития и гуманного будущего. Это заповеди достойного человека обращения с природой, сохранения человеческого рода, повьшения качества жизнии уважения человеческого достоинства, Они могли бы стать межкультурнымии ценностами мировой культуры, которая бы не противоречила специфике социокулвтурньгх иден тичностей» (Нӧгz, Н. Е., Нӧг , Н. 2013, p. 207 ff).

Пер. с нем. Я. В. Езсеевой

## Литература

1. AK 4.0 (2012), Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0. Deutschlands Zuluunft als Produltionsstandort sichem. Urmsetzungserapfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, bmbf.de (Zugriff: 13.06.2018).
2. Baizter, Sebastian (2017), faz.net (Zugriff: 11.07.2018)
3. Beinther, Sebastian (2017), mobillaranche.de (Zugriff: 13.07 .2018 ).
4. Brooks, RodneyA. (2017), alg orithmenethik.de (Zugriff: 27,06.2018).
5. Gabriel, Markus (2018), Schlauer als jeder Mensch? Franlfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20. Mai 2018, Nr. 20. S. 21
6. Hightech-Forum (2018), hightech-forum. de (Zugriff: 03.07.2018).
7. Hörz, Helga E., Horz, Herbert (2013), Ist Egoismus unmoralisch? Grundzüge einer neomodernen Ethik, Abschnitt 6,8. Humanlaiterien und Humangebote. Berlin; trafo Verlag.
8. Hörz, Helga E., Höz, Herbere (2015). Transhum ani smus: Ist der zukünftige Mensch ein Avatar? In: Belkina/Frolova, Neues in den Wiss enschaften vorn Mens chen. S. 283-302.
9. Ketterer, Foely (2018), zeit de (Zugriff: 12.07.2018).
10. Hörz, Herbert (2007), Wahrheit, Glaube und Hoffnung. Philosophie als Brücke zwischen Wissens chaft und Weltanschauung. Berlin: trafo Verlag.
11. Hörz, Herbert (2009), Materialistische Dialektik. Aktuelles Denkinstrument zur Zukunftsgestaltung. Berlin: trafo Verlag.
12. Hörz, Herbert (2016), Ist Marxismus noch zeitgemäß? Erfahrungen, Analysen, Standpunkte. Kapitel 6. Hum anismus, wissenschaftlich-techris che Revolution und Industrie 4.0. Berlin: trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, S. 250-268.
13. MDR (2018), mdr.de (Zugriff: 01.07.2018).
14. Mormonen (2018), katholisch. de (Zugriff: 10.07.2018).
15. Scherff, Dyjk (2018), Roboter, fahr du voran. Frankfurter Allgermeine Sonntagszeitung, 20. Mai 2018, Nr. 20, S. 23.
16. Vaas, Rüdiger (2018), wissenschaft.de (Zugriff: 16.07.2018).

## Роботы с искусственным интеллектом: бездушные механизмы

 или полноценные партнерыФ.Г. Майленова

Абстракт: Роботы с искусственньы Јнтеллектом все божшше внедряются в нашу жизнв, постепенно меняя и трансформируя не только среду обитания человека, нои саму его природу. Когде умнвте машины станут не просто удобныма и развлеканощими, но и войдуг в буквальном смвтсле в нашг плоть, станут нетпиы собеседникамии, друзвями и любовниками, разделяощими наши чувства и интерешы, каковы оканутся последствия зтой небывалой в истории биизости человека и машины? Вудет ли этот союоз основан на экстлуатачии или равенстве партнеров? Сможем ли мыт сохранить нашу идентичность или наши личностные границы окажутся соиты с машинеми? Не оканетот ли человек более улзвимым, а потому и более зависимвим от своего пятнера с искусственным интеллектом? В то время, как разработчики роботов-андроидов оптимистичныт в своих прогнозах, стециалиств по зтике роботов зачастую смотрят на ситуацио с тревогой и призытай к осторожности.

Клочевьт слова: этика роботов, технологии, роботы-андроидыт, сексроботыт, искусственнвй инт еллект, прикл адная этика.

Abstract: Robots with artificial intelligence are increasingly being introduced into our lives, gradually changing and transforming not only the human environment, but also the very nature of man. When smart machines become not only comfortable and entertaining, but also literally enter our flesh, become our interlocutors, friends and lovers, sharing our feelings and interests, what will be the consequences of this unprecedented in the history of intimacy betwreen man and machine? Will this alliance be based on exploitation or equality of partmers? Will we be able to maintain our identity or will our personal boundaries be merged with the machines? Wouldn't a person be more vulnerable and therefore more dependent on their partner for artificial intelligence?

While android developers are optimistic in their forecasts, robot ethics experts often look at the situation with anxiety and call for caution.

Keywords: robot ethics, technology, androids, sex robots, artificial intelligence, applied ethics.

## Введение

Роботы с искусственным интеллектом все больше внедряются в нашу жизнь, постепенно меняя и трансформируя не толко среду обитания человека, но и саму его пруряну, и взаимодействие с ними из диады человек - машина превращаетея во что-то качественно новое. ПожалуМ̆, можно без преуветичения сказать, что научно-технический прогресс в сознании человека в прошлом веке ассоциировался в первую очередь именно с роботами, которые воспринимались не просто как сложные машиныт, незаменимые в производстве, военном деле, покорении космоса и морскидх глубин, нои как повседневные помощники челювека в быту. Ожидания того, что роботы постепенно станут все более пожожими на человека и уже в бдмжайшем будущем займут огромное место в нашей жизни, наैчинают сбьваться, порождая не только небывалые ранее возможности, но и новые проблемы, в том числе этические. Ученые и писатепи XX века предвидели многое из того, что мы сегодня наблюдаем в реальности Образ железного друга, живущего рядом с человеком, номогающего ему во всем, умного, заботливого, немного наивного и забавного, способного общаться сним на равньгх ив то же время готового пожертвовать собой ради человека, ставший кдючевым в романах Айзека Азимова, и его знаменитые три зак она роботехники ${ }^{1}$, вдохновившие многих других писа телей И философов ХХ века, в веке нынешнем легли в основу нового раздела философии - этики роботов ${ }^{2}$. Хотя, как выяснилось позднее, требование безукоснителнного ооблюдения этик законов зачастую

[^127]вступает в противоречие с развитием искусственного интеллекта, так как если роботы станут самообучающимися, они смогут принимать самостоятелные решения, обретя некое подобие свободы воли, и, возможно, не всегда то, что робот сделает, может пойти на пользу человеку. Если же роботов программировать так, что они смогут лишь слушаться приказов, они не смогут вьшолнять сложные работы, требующие порой самостоятельньг решений (в частности, охранные, спасатепные или медицинские роботы, роботыисоледоватепи и роботы-помощники и сидепки, сопровождающие животных, детей, инвалидов). Это противоречие становится тем глубже, чем сложнее и «умнее» новые машины и чем ближе создаваемые роботы нам по своему внешнему обмику, так как при взаимодействии с роботами-андроидами включаются соверш енно другие эмоции и переживания.

## Россумские универсальные роботы Чапека: история термина

Появлению слова «робот» в нашем стоваре мы обязаны чешско-
 Robots) в 1920 году, принесни ей ему мировую известность. Строгоговоря, автором термина является даже не сам писатель, а его брат, Иозеф Чапек, который придумал это слово, когда Карел спросил у него совета о том, как лучше назвать главньтх персонажей своей пьесьт - искусственньшх рабочик.

После экранизации этой пьесы спово «робот» вош по в мировые поня тия в качестве названия для машины, подобной человеку и вьполняющей за него работу.

В ноябре 1920 г. научно-фантастическая пьеса «Россумские универсальнье роботьт» вьшла отдельной книгой в ивдателстве «Авентинум», а 2 января 1921 г, еепоставила любительская труппа в Градце Кралове. 25 января того же года состоялась премьера пьесы в пражском Национальном театре. В 1923 году пьеса была переведена с чешского на англпйский Полом Селвером (Paul Selver), и адаптирована для английской сцены Найджелом Плейфейером (Nigel Playfair), и с тех пор термин «робот» стал чрезвычайно популярным.

[^128]Следует уточнить: слово еробот» образовано не от всеожватываюшего слова «работа» (по чешски - «рга́се»), а от чешского же слова «гоbоta», ч то означает «повинность», «каторга», "тяжелая работа», «барщина», что некогда обозначало неоплачиваемый труд крестьян, и в пьесе (а первоначально в самом слове «роботь) заложена именно отрищателная коннотация этого слова, включающая в себя иддю эксплуатации и, как следствие, неразрешимого конфпикта между человеком и роботом. «Роботы» - эго те, кто будут за нас работать, рабы, поэтому естественно ждать от ник бунтов. Данное уточнение имеет важное значение, так как именно В этой пьесе драматург не просто положил начало новому поня тиюо, но также открыл ставшую очень попурярной в мпровом искуостве XX века тему - взаимоотнош ения человека и машины, вьггод по-следнейиз-под кон троля своего создателя, бунт машин. Существует мнение, что страхи и опасения в связи свнедрением в нашाу жизнь вœ более сложных механизмов именот в основе своей классовьйй комплекс, так называемый «комплекс Спартакап, боязнь, что те, что должны помогать и беспрекословноподчиняться, с обретением собственного сознания (а роботы с искуотвенным ин теллек том могут, теоретически, обрести самооознание) могут возмутиться своей роли подчненньхх иугнетенньы, как уже не раз бьвало в истории человечества, и вступить в конфиикт оо своимии дозяевами.

Карел Чапех предвосхитил возможньй конфликт между естественным и искуовтвенным ин теллектом, о котором сегодня, спустя целое столетие после появления знаменитой пьесы, говорят уже как о реальнй опасности, не топько писатепи-фантасты и создатели фанта стических филымов, но и ученые, специалисты в самьгх разньхх областях знания.

## Идея эксплуатации как корень зла

Прозрение веникого драматурга состоит также в том, что он увидел главную морапную причину этого конфшикта - идею эксплуатациии, допускающую, что кто-то (пусть даже это всего лишь умная машина) может быть рабом, и этого раба можно исполззовать и унижать. Однако несправедливость рождает протест, затем агрессию и бунт - таким образ ом бьвшие «господа» оказьваются побеждены «рабами».

Сама по себе идея эксплуатации, тем более идея создания ко-го-то подобного человеку, но при этом не равного ему, специально

для унизителной ропи раба, морально порочна и таит в себе з ародыш серьезньх коллизий. Грань между машиной, которая является просто механизмом и сложньым орудием труда, и искусственнымии существами, обладающими интеллектом и даже чувствами, оказывается весьма тонкой, и люди в пьесе Чапека не успевают понять, что из хозяев машин они превратитись в беспечных и бездумных, а потому особенно жестоких эксплуа та торов.

Таким образом, несмотря на то, что эксплуатация человека чедовеком үже признается моральным злом, стремление быть «господином» и иметь «рабов» просачивается во взаимоотношения с машинами. Безнаказанность и возможность тиранить и помыкать приводит в итоге к деградации лодей. О6 этом явлении писал еще $\Phi$. М. Достоевский, который қак никто умел проникнуть в самые темные закоулки человеческой пськологири «Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самьй лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развиваются загрубеность, разврат; умиу и чувству становятся доступны и наконец, сладжи самые ненормальные лвления. Человек и гражданин гибнут в тиране навюгда, а возврат к человеческому, к достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозмажен. K тому же прииер, возможность такого своеволия действует и на все общество заразително: такая власть соблазнитељна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основаниии..., 4). K словам великого писателя можно добавить лишь то, что все сказанное должно быть справедливьи для ситуации, когда эксплуа тируемый - искусственно созданное существо, пусть не человек, но способньй мыслить и чувствовать, поэтоиу фак тически равньй ему, однако герои пьесы «R.U.R.» поняли это спишком поздно.

Специалистам в области социальной психологии известно, что от первого посьла в самом начале общения, особенно от ценностньгх установок участников, зависит, как будет развиваться вса коммуникация в целом. Если участники относя тся друг к другу с уважением и стремятся соблюдать ин тересы каждого, ии взаимодействие и сотрудничество будет долги и успешным. При стремлении же обмануть, манипулировать можно достичь кратковременной выго-

[^129]ды, нов долгосрочной перспективе такая коммуникация окажется не просто неуспешной, но и разрушитепной,

Поэтому представляется логичньнм, каким образом история взаимоотношений людей и роботов в знаменитой пьеœ привела к трагической развязке. Роботов создавали как рабов, которые возьмут на себя всю труднуюнеблагодарную работу, и освободят люрей для более интересньх и достойных занятй̆. Однако эти роботвt оказались столь совершенны и умны, что обладали не тольдо разумом, но, как выяснилось в итоге, и чувствами, хотя никакид гражданскицх прав они не имели и считались просто живытии машинами, которые созданы для обслуживания людей, и при необжодимости ии всегда можно выключить или демонтировать. При этом они были созданы внешне неотличиыыми от людей (сгодня бы их скорее всего назвали андроидами', их деталииз искусственнойживсй ткани, и даже в пьесе есть сцена, где герои, пришеппие на фабрику роботов, не могут различить гел и людей ${ }^{5}$, что еще болше усугубляло моральный конфпикт. При этом людии оставались инертны и продолжали считать, что человек-априори умнее, выше, лучше и достойнее робота, и поэтому роботы всегда будут занимать подчиненное положение, однакоэто оказанось иллюзией. Когда роботы начали осознавать свое положение, выясняется, что они весьма невысокого мнения о чедовечестве, причем именно его моральньйй облик вызывает ибt негодование и ненависть. В третьем действии пьесы робот Дамон заявляет: «Надо убивать ивластвовать, если хочешь быть, как людии Читайтеисторию! Читайте книги людей! Надо властвовать и убивать, чтобы быть люддмии!» В итоге, научившись у людей убивать ивластвовать, роботы выходят из повиновения. Веззастенчивая экспдуатация порождает бунт механическии, но умньгх и осознающии несправедливость рабов, в то время как высокомерное человечество, полностью разучившееся работать и погрязшее в лени, оказалось неспособным даже осознать масптаб оасности. В реэультате человечество было полностью перебито, и на Земде остались толко роботы. Впрочем, им тоже не удалось построить идеальное общество, хотя, казалось бы, у них бьши для этого вœ преппосылии: вœ умные, красивые, работящие и рационално мыслящие, чем не людии из прекрасного будущ его? K сожалению (или к счастью?), цивилизация роботов оказалась обречена,

[^130]так как были утеряны чертежи, покоторым ил когда-то изготовили люди, а изготовлять самй себя роботы, видимо, так и не научилисв...

Вслед за Чапеком тема воюстания машин стала очень популярной в искусстве, в ХХ веке снято огромное количество кинокартин (художественных и научно-популярныхх), написано сотни книг, статей, так или иначе затрагивающих проблему взаимоотношений человека и роб отов. Чапеку удалось непросто зацепить всех за живое, но и предвидеть революционные изменения в жизни чеговечества. Наряду смножеством ан тиутопий, в которыгх машины с искусственньтм ин теллек том воюют с человечеством и эти войны либо отбрасьвают человечество назад, на уровень примитивнего общества с натуральным хозяйством, либо же уничтожают его вовсе, стоит остановиться на другом классе произведений литературы и киноискусства, в которых пострадавшей стороной наоборот оКазьваются роботы, и гуманистический подыи такии работ, возможно, даже более ценен, чем пугающие картины предполагаемого апокаппсиса,

Ставшая классикой кинокартина Стивена Спилберга «Йскусственный разум» (США, 2001), сня тьй по мотивам рассказа Брайна Оддисса «Суперроботы живут вое лето» (Supertoys Last All Summer Long, 1969), рассказьвает щемящую историю Дэвида, маленького мальчика-робота, запрограммированного на безусловную любовь к своим родит едям. Он сделан столь искусно, что внешне совершенно неотыиपим от обычного ма лччлаа, только он никогда не капризничает, не плачет, но и не растет и вœгда остается трогателныым маленьхим мальчиком. Но когда вдруг настоящий сьн родителей Мартин вьшодит из анаб̆иоза, маленькой домашней идиллии прижодит конец, Доверчивьй и наивньй Дэвид и житрый, коварньйй Мартин, как обычно бьвает среди детей, оказьваются соперниками, и, увы, чеповеческое коварство побеждает. Родитепи мальииков, которые, в отлииие от Дэвида, не роботы, а «настоящие» люди, оказались не готовы к стоाь фанатичной любви, дотя программа бескорыстной детской любви, которую нельзя отменить, ими уже запущена (как это по-человечески: мечтать о вепикой бескорыстной любви, а потом отказаться от нее!). Снеизбежностьювозникает вопрос о моральной ответственности людей, которые были прекрасно осведомлены о последствиях своего поступка, однако они отказываются быть «в ответе за те», кого приручили», и пожоже, даже не особо раскаиваются в этом...

Однако любовь, заложенная в Дэвида, неистребима, и даже после того, как его предали, он продолжает любить иискать тех людей,

которые, по правде говоря, гораздо менее человечны, чем этот механический Малчй с искуоственным разумом или его забавньй друт, робот-любовник Джо. Оба этих межанических существа, которьгх создали для любви, исползовали, а затем выбросили, как ненужную вещь, продолжают верить в любовь и мечтать о ней...

Если в антиутопиях человечество борется споследствиями восстания машин, которые оказались сильнее своих создателей и реШилиизбавиться от своид «жозяев», тов этой истории роботы, будучи Не в состоянии причинить зла человеку, оказались а бсолютными пострадавшими. В названии филыа говорится об искусственном разуме, но авторы филыа показьвают нам, что это толко разум искусственен, а любовь Дэвида, робота нового поколения, любовь живой куклы, кибернетического Пинокио, Д, так и хочется добавить, его дуШа - настоящая...

## Роботы среди нас

Тем временем внедрение роботов в нашу жлинь становится все заметнее. Робот-ирушка, умеющая говорить и ирать с детыи в спожныт игры, робот-помощник по нозяйству, уборщик и садовник - это уже давноне мечта, а реальность, которая воплощ ается с гораздо бодее быстрыми темпами, нежели мы ожддали. Роботыкурьеры, роботы-продавцы, бестилотныг автомобиди с искусственньル интеллектом, промьшленныте и военные роботы, с каждым годом становятся все умнее и соверш еннее.

В медицине применение роботов предоставляет возможности, о которых еще вчера можно было лишь мечтать. Возможно, скоро появя тся специализпрованныте медщцинские нано-роботы, которые смогут проникать в кровеносную систему и уже по малозаметным изменениям в составе крови не только определять имеющиеся нарушения в организме и исправлять ик, но еще и предотвращать болезнь в самом начале ее возникновения. К примеру, не исключено, что оснащение программой с искусственньцм интеллектом известного всем прибора, апределяющего уровень сахара в крови и выдающего по резулттатам анализа соответствующие рекомендации о необходимости приема лекарств, превратит его в микроскопический чудо-прибор, который станут вживлять в организм больных диабетом, чтобы он не только вовремя распознавал дисбаланс сахара в крови, а еще и немедленно устранял его.

Уход за тяжелоболнными, которьтй требует ежедневного тяжелого труда, в том числе физического, также смогут взять на себя

медщциские роботы, что поможет как болным, нуждающимся в медищинской помощи, так и икх бливким.

Говорящий робот-дворецкий HERB (Home Exploring Robot Butler), разработанный специалистами исследоватегьского подразделения компании Intel совместно с учеными из Центра технологий качества жизни ${ }^{6}$ с способен не только совершать ряд манипуляций с предметами быта: что-то взять, унести, принести, распознать и выбросить в мусорную корзину ненужный хлам, он также может рассортировать грязную посуду и разместить ее в посудомоечную машину При этом с ним можно и поговорить: робот общается с жозяином посредством встроенной программиы-синтезатора речи. Разумеется, набор умений у этого-дворецкого пока невелик, новполне возможно, уже скоро усовершенствованные модели смогут действитељно оказьвать заметную помощь в хозяйстве,

Однако, по мнению генералнного директора компании «ПА. ЛИН Техно» кандидата техническиг наук Павла Скрибцова, "существуют две основньх проблемы повнедрению такого , домработника" в наши дома. Первая - техническая: при работена кухне в несоверш енньх условияду я дв орецкого" могут возникнуть за труднения в обращении, например, с мокрой ити пластиковой посудой Как научить это чудо техники справляться $\infty$ столь "сложньши" для него объектами, еще предстоит решить разработчикам.

Также впереди напряженная работа по лищензированию проекта в соответствии отребованиями безопасности. Этовторая и не менее важная проблема, Ведь не исключено, что фиксаторы, которыми так умело орудует машина, способны причинить вред стоящему рядом ребенку. А ведь когда робот находится в вашем доме, вы догжны быть уверены на все 100 процентов, что никакой угрозы для домочадщев ан непредставляет»?).

В Университете Хартфордшир (Великобритания) в 2010 году разработан андроицньй робот NaO , способньй не тотько различать и запоминать лица пюдей, но и выражать свои эмоции посредством жестов ипоз. Он умеет поднимать руки для объятия, показывая радость и счастье, а также печалиться, пожимая плечами.

Японский роб от Pepper, үже поступивший в продажу в 2015 году, умеет распознавать эмоции находящегося рядом человека с по-

[^131]мощью двуд вмон тированньгх в голову камер и сенсоров, а стало быть, может реагировать не тотко на прямые команды голосом, но и на невербальный компонент, что делает его уже гораздо более чутким.

Дальнейшие работы над такими роботами имеют целю исполвзование их в качестве личньгх помощников: сидедок, нянь, компаньонов для одиноких, угода за детьми с аутизмом.

Австралийский инженер Крис Трессайдер сделал сбе робота, которьธ̆ стал его спарринг-партнером в боксе Поначалу он, как и все, тренировался на обычной боксерской груше, но ему было скучно однообразно отрабатывать удары, хотетось адостойного партнера», который мог бы ему отвечать, Разработаннььі̆ им робот Punching Pro ${ }^{8}$ имеет руки, сделанные из прочньгх стальньх стержней, к которым прикреплены боксерские перчатки. Рибкая работа рук обеспечивается наличием доктевьбх асуставов» на шарнирах, и такой робот способен наносить разнообразные удары, силу которых можно регулировать. При этом робот-6оксер сконструирован таким образом, что в его программнем обеспечении, управляющем ударами, встроен элемент случайности, тем самьым спарринг с ним становится настоящей тренировкой, требующей не толкко силы и точности ударов, но и внимания и сосредогочия. Однако ченовек защищен он травм, так как, попадая по лщцу или телу человека, робот притормаживает движение своей «руки», тут же возвращая ее обратно. Такой тренажер с элементами искусственного иителлекта, как надеется его ивобретател, полюбится как профессионалам, так и любителям бокса, так как с его помощью можно не только потренироваться и получить физическую нагрузку, но и снять стресе, как отжорошей драки, при этом не причинив вреда ни себе, ни кона-либо другому.

Таким образом, дружба с роботами, война с роботами, секс сроботамии даже любовь с роботами - уже не только предмет для произведений научной фантастики, а самая настоящая реальность, с каждым днем становящаяся все ближе.

[^132]
## Сексуальные роботы - «умные» машины или любимые партнеры?

Говоря об удобньгх и забавньтх роботах-помощниках и о нюансах взаимоотношений с ними, нелззя не остановиться на таком весьма неоднозначном с моральной точки зрения явлении, как роботы, предназначенные для секса. Сегодня из сюжета для фантастики производство секс-роботов превратилось в цепуюиндустрию, и их разработчики каждьй год выпускают на рьнок все более сложные и совершенные варианты.

Сексуальность человека является не только физиодогической потребностью, как у всех живых существ, а ще и выспей формой проявления любви и близости, но в то же время может существовать и удовлетворяться и соверщенно отделно от любви. Именно эта двойственность человеческой натуры ппособствовала превращ ению секса и человеческого тела в товар, развитию проституции, порнографии, сексуальньг преступлений, Секс отлично продается, поэтому сексуальныце образы широко испопьзуются в рекламе даже тех товаров, которые не имеют никакого отношения сексу: предметов быта, монщцих средств, кориов для животных, спортивного инвентаря, квартир, машин и т. П. Появление в нашей жизни роботов-андроидов вносит еще одно измерение в многогранную проблему человеческой сексуальности.

И можно сказать, секс-роботы становятся весьма популярны, особенно, по-видииому у тех, кто не оообенно доволен своей любовной ии ин тимной жизнью. Людди, которые приобрели œбе такии роботов, очень довотьны и нередко называют свои эмоции, которые они испытывают к этим, по сути, машинам, пюбовью. Они отмечают, что у роботов огромное количество плюсов: они не болеют, не скандалят, не доставляют бытовых неудобств, не изменяют, разделяют интересы своих владельцев, не спорят (если толко в нирх не встроена специальная программа аспорить»), они всегда в хорощем настроении (опять же по желанию владелцца, если он любит печальньх и плачущии, тоже пожалуйста), а главное, они вœегда готовы к сексу, и для этого не нужно ничего - ни поиска партнера, ни укаживаний с тратой времени и денег, ни поиска взаимопонимания с возможными разочарованиями. Они становятся вю симпатичнее и уже не просто умеют поговорить, но и показывают эмоции, причем только те, которые прия тны! Полная власть, прия тное общение и бесконечное удовольстие - это ли не идеал партнера из мечты тоскующего неудачника, которого никто не лю-

бит и не понимает? Можно болшше не беспокоиться о том, как ты вьплядишь, умеешь ли общаться и производить впечатление, вообще, какой ты человек и достоин ли любви и уважения - все сомнения снимаются одной удачной покупкой (пока еще весыма не деш евой, но ведь оно того стоит)...

Создатепи роботов-андроидов пишут об их ползе и гуманности ${ }^{9)}$, однако проблемы с их общ ественным восприя тием остаются, и эти проблемы лежат гораздо глубже, так как затрагивают многие философские и этические вопросы. Кроме астекта безопасности, о котором уже неоднократно говорилось ${ }^{10}$, существует множество более тонких эмоциональньх причин, которьте за трагивают наши глубинные моральные интуициии. Касается это и секс-роботов.

Джимми Мехель готовит к вьиуску документальный фильм I Want My Sex Machine (aXочу свою œек-машинуゅ) - o tom, каких успехов достигла индустрия секс-роботов, включая̆ публичные дома, в которых предлагают секс-роботов, и он выражает обеспокоенность бурным развитием этой индустрии. Он уверен, что такие услуги будут весыма востребованы ${ }^{11}$, и его опасения, что мир заплатит немалую (пока еще не стол заметную глазу) цену за развитие такии клтрущек», подтверядаются еще и остроумным социалнньм экстериментом, которьй он предпринял, создав страничку робота-андроида по имени Нarmony (Гармония) на сайте знакомств. Кроме текста, в котором говоригось, что Harmony - pобот с искусственньル ин теллектом, готовая к ин тиму, и фото андроида в виде молодой женщины со светльми волосами и идеальной фигурой, также прилагались снимкии механического мозга красотки; ився эта информация оказалась чрезвычайно привлекательной для потенциальньгх партнеров, так что желающия познакомиться с ум ной и сексуальной женщиной-роботом оказалось куда больше, чем с обычньыми женщинами на том же сайте. Современные роботы-андроиды действительно очень симпатичны, технологии позволяют
${ }^{9}$ PAQ (Frequently Asked Questions). Could you talk a little bit a bout how Roxcoxy is so special and amazing? [قенrpoнньдй pecypc]. URL: truecompanion.com (дата o6paщенок: 20.04 .2019 )
${ }^{10}$ Маіленова Ф.Г. Этика роботов: надрхды и опасения // Проблемдт этиюх: Фи-лософско-згический алыманах. Bьштуск VII / Фишсофсюкй факултет MIV июени М. В. Помоносова / Подред. А. В. Разина, И. А. Авдеевой. М.: Иидатали Воробвев А. В.,
 ская зтзка прсдопжиться в искусственном интаптекте? // Институт человека: Идея и реалыноств / Отв. ред. Г.Л. Еепиина, ред.-оост М. И. Ф ролова.
${ }^{11)}$ I Want My Sex Machine. Jimmy Mehel (Teaser) [эror rporwap̂ pecypc]. URL: vimeo.com (дата обращения: 20.04.2019).

сделать ии внешность можно повсем канонам красоты, и с каждым годом они становятса вю более совершенными и удобными в обращении ${ }^{12)}$. Их популярность растет, и уже придуман термин для тех, кто любит андрогдов, - digisexuals, «дигисексуалы",

Пока что в умах пољзователей они используют секс-роботов, и те будут всегда занимать подчиненное потожение. Однако, как показьвает история, эксплуатируемьй может однажды стать эксплуата тором, и мыы можем наблюдать уже сегодня, как компьютеры и смартфоны из обычной вещи, помощника для работы и общения превращаются в предмет, без которого ии владелец не может прожить и минуты, зависит от нид и зачастую жертвует своии сном, хобби, работой и общением с живыми лпчьми ради виртуального мира, в котором уже давно на самом деле жозяин не он, а искусственный интеллект. Жертвы нового вида зависимости, аддикты ин тернета и компьютерных игр, испытывают те же симптомы, ч то и наркозависимые, и эта зависимость считаются псюрической болезнью, лечить которую приходится темиже методами, что и алкоголиков, наркоманов или ПИще евыд аддиктов. Возможно, в скором времени будет немало пюдей, попавшии в псивическую зависиМость от свой друзейи и лобовников-роботов. Ножоже Мв ивобретаем костьии уже не только для опсутствующид конечностей, а для самой личности, которая, получив иб, может перестать развиваться и совершенствоваться. Развивая эту отраств, человечество вступает в новую эру, где роботы будут занимать не только рабочие места, помогая человеку дома и на производстве, но и вторгаясь в самые ин тимные зоны и, самое тревожащее - трансформируя его природу.

Книга доктора философии, Дэвида Леви aЛюбовь и секс с ро$60 т а м и »{ }^{13}$ ), вышедшая в 2007 году, наделала много шума. Кроме того, что он заявил в ней, что к 2050 году уже будут повсеместно зақ лючаться браки между человеком и роботом, и это будет считатьея нормальным, он также считает, что в скором временив каждой семве будут такие роботы для улушшения œксуальной жизни пары, не говоря уже о безусловной пользе œекс-роботов для одинокихи и асоциалных люодей, инвалидов с физическими увечьами

[^133]и больных пслиическими расстройствами, и легализация проституции с роботами также, по его мнению, необходимая мера, включая легаливацию изготовления роботов в виде стариков или детей.

Последние высказьвания затрагивают цельй пласт проблем этического и правового жарактера, которые сеॉ̆час становятся все острее и постоянно обсуждаются как в СМИ, так и в среде специалистов. Использование кук ол и œкс-роботов в виде детей для выявления и лечения педофилии (исследования на эту тему проводились в США ${ }^{14)}$ может стать причиной утечки такиг роботов на черньй рынок и, в конечном итоге, распространению этого иввращения, Куклы-роботы, похожие на детей и подростков, уже существуют и широко продаются, и, хотя законодательствами развитьх, стран пока что никак не предусмотрено судебное престедование люодей, которые используют ик в œксуальньб целях (к тому же вықдадывая ии фото в сети), моральное осуждение такиди поступков весьма сильно.

Как ответ на чересчур активную рекламу секс-роботови неправдоподобно оптимистичные прогнозы прекрасного будущего с любящими нас роботами, в 2015 году в СШАА развернулась «Кампания против сексуалннох роботов» ${ }^{15}$, авторы которой Кэтлин Ричардсон, старшая научная сотрудница университета Де Монфора в Лейчестере, работающая в области робоэтиКи, и Эрик Ериллинг, старший преподаватель кафедры информатики в университете Скевде в Швеции, надеютса, что 地 проект спровоцирует 6 олее широкое обсуждение разработки секс-роботов, а также ии потенциалного воздействия на общество. В разработанном ими манифесте ${ }^{16)}$ они утверждают, что необходищо разработать целенаправленньй этический ответ на развитие этид новьгх технологй. Они считают, что такие роботы потенциально опасны и будут способствовать неравенству в обществе, так как развитие секс-роботов способствует дальнейшей сексуальной объек тивизации женщин и детей и новым видам проституции, которая построена на «кажущейся» неполноценности женщин и детей и поэтому оправдывающей ии использование в качестве сексуальньхх объектов.

[^134]Также авторы небезосновательно полагают, что разработка секс-роботов еще бољше снизит уровень человеческой эмпатии, которую можно развить тол上ко на основе опыта взаимныхи отношений, в рекламе же секс-роботов учитываются потребности и желания лишь покупателей сексуальньх услут и развитие этого вида услуг, по мнению авторов манифеста, будет способствовать дальнейшему укреплению властньх отношений, характеризующихся неравенством и насилием. Несомненно, распространение такии игрушек будет способствовать еще большему отчуждению лппей друт от другг.

Даже ести мы вьводим за скобки рассуждения 0 том, что будущие роботы-андроиды с искусственным ин теллектом, становясь все более сложньши и совершенньшии, могут перестать быть просто машинами и, возможно, будут не проето имитировать эмоциии, но и на самом деле испытывать ии, этическая неоднозначность ии испопззования очевидна уже сегодня.

## Заключение

Идея, что роботы могут заменить мюбовь и близость с другимй люддвми, остается полемичной. То, что новые умные машины могут вызвать привыкание к ним и даже аддикццию, уже очевидно, и подобная опасность, по крайней мере, понятна и на примере интернет-зависимости и зависимости от компьютерных игр. Специалистами предпринимаются попытки разработать способы помощи таким дюддям. Однако когда эти машины станут не просто удобньтми и развлекаюшипи, но и войдут в буквальном смысле в нашу ппоть, станут нашими собеседниками, друзьями и любовниками, разделяющими наши чувства и интересы, каковы окажутся последетвия этой небывалой в истории близости человека и машины? Как изменится наша идентичность, каковы будут нормыт новой этики и морали? Мы уже сегодня говорим о новой телесности, построенной на обьек тивациии человеческого тела, которая игнорирует целостность человеческого духа, тела и эмоций ${ }^{17}$. Однаков эту триаду все больше включается еще один элемент, робот с искусственньм интеллектом, который способен еще больше расшатать и видоизменить всю систему. Станем ли мы дуже с точки зрения общ ечеловеческих ценностей или, наоборот, совершеннее

[^135]благодаря союзу с искусственным интеллектом, пока что неясно, но модифиаация морали и даже, видимо, самой природы человека, неизбежна. Наш мир стоит на пороге новых открытий, которые, кроме удивителньтх и небьвальх возможностей, могут принести и новые проблемы, кон туры которых прориоовьваются уже сегодня.

## Ли тература

1. Аззиоє $A$. Три закона робот ехники. Авт орский сборник. М. : Мир, 1979. Серия: Зарубенная фантастика, 400 с.
2. Достоевский Ф. М. Записки из мертвого домя. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. T. 2, III. C. 201
3. Локаукий B. 09.07.2010 12 :30. Робот-дворециий сделает аа вас грязнуюо работу [Электронный ресурс] // Эвгика. Изобретенияя URL - pravda ru
4. Майленоєа Ф.Г. Роботы и лоди: этика взаимодействия // Философские проблемы биологии и медицидыт. Вып. 11: образы социального и витального в биомедицине: сборния статей. Tверь: Твер гос. ун-т, 2017. C. 130-133.
5. Майленова Ф.Г. Человеческое в нечеловеческом: Монет ли человеческая зтика продолнить ся в искусственном идтеллекте? // Институт человека:Идет и реальность / Отв. ред. Г. Л. Белкина, ред.-сост. М. И. Фролова M. : Ленанд/LIRSS, 2017. C. 291-301.
6. МайленоваФ.Г. Этика роботов: надеждыы и опасения //Проблемыт этипи: Филасофско-этнчесьий альманах. Вытуск VII / Философскнй факультет МТУ имени М. В. Ломоносава / Под ред. А. В. Разина, И. А. Авдеевой. М.: Издатель Воро6ьев А.B., 2018. C. 33-50.
7. Чапек K. P. Y. P. Друтиe названйя : Rossumovi Univerzální Roboti; R. U. R.; BYP; RUR; Россумсоие унпверсальные роботы. Пьеса, 1921 год. Перевод на русскпй:И. Мандельштам, Е. Геркен (кВУРю, Верстановы универсальные работари), 1924.
8. Anatomically correct doll [Электронный ресуpc]. URL: en.wikipedia.org (дата обращения: 20.04.2019).
9. Ferguson A. The Sex Doll. A history. McFarland \& Company, Inc, Publishers. Jefferson, Nord Carolina, and London. 2010. ISBN 978-0-7864-4794-7.
10. Coxworth B. Punching Pro - a sparring apparatus that fights back [Эrexтронньй ресуpc]// Via The New [nventors. April 12th, 2011. URL: newatlas.com
11. Levy D. Love and Sex with Robots. The Evolution of Human-Robot Relationships. ISBN: 9780061359804, ISBN 100061359807 . Imprint: Harper Perennial. 2007. Pages: 352.
12. Campaign Against Sex Robots [Электронньй̆ ресуpc]. URL: campaignagainstsextobots.org (дата обращения: 20.04.2019).
13. FAO (Frequently Asked Questions). Could you talle a little bit about how Roxxxy is so special and amazing? [Электронньй ресурc]. URL: truecompanion.corm (дата обращения: 20.04.2019).
14. Soussellin Ch, Mailenova F. L'Objectivation du corps et nouvelles technologies // ПPAㅍHMA. Joumal of Visual Semiotics. 2018. № 4. C. 142-147.
15. I Want My Sex Machine. Jimmy Mehiel (Teaser) [Электронный pecypc]. URL: vimeo. com (дата обращения: 20.04.2019),
16. ROXXXY, the World's First Life-Size Robot Girlfriend. Published January
 20.04.2019).
17. Sex Dolls That Talk Back. Zackary Canepari for The New York Times, June 11, 2015 [Электронньтй ресурс]. URL: nytimes.com (дата обращения: 12.04.2019).
18. 5 Wonderful Humanoid Robots With Emotions \& Artificial Intelligence Best Robots \#223 [CRAZY HD] [Эдектронный pecypc], URL: youtube.com (дата обращения: 20.04.2019).

# Биотехнологии и человек: утопия и проблема свободы 

P. P. Белялетдинов

Аннотацяя: В статье рассматривает ся соотн ошение утопим и свободы в конт ексте развития биот ехнологий. Затрагивает ся проблема реализации свободы в транстуманизме, ограничение свободы в концепции моралного биоулучшения человека и предпосылки развития бист ехнотогий в рамках гибридной технонауки, формируощей этистемныте сприти как формыт револоџионного развития биот ехнологйи.

Ключевые слова: свобода, утопия, трансуманизм, принцип предосторожности, моральное биоулучшение, технонаука.


#### Abstract

The article discusses the relationship of utopia and freedom in the context of the development of biotechnologies. It touches upon the problem of the realization of freedom in transhurranism, the restriction of freedom in the concept of maral human bioscience and the prerequisites for the development of biotechnology in the framework of hybrid technoscience, forming epistemic shifts as a form of revolutionary deyelopment of biotechnologies.

Keywords: freedom, utopia, transhumanism, precaution principle, moral bioenhancement, technoscience.


Феномен свободы - противоречивый и неоднозначньй̆ опыт в истории мысли и особенно в философии. Проблема свобяды получила новое звучание в осмыслении развития биотехнологий. Проявление свободы всегда связано с представлением нового: уклада космоса и полиса, онтологий и понимания детерминированности траек торий природы. Нередко свобода ведет к построению различного рода утопИй, исторически первой из которьгх стало Государство Платона. Аврелий Августин в споре с Пелагием о свободе воли

высказывается достаточно категорично: свобода не ведет к спасению, или, перевода с христианского языка на философский, не может служить инструментом обретения истины. Как следствие ограниченность прежде вœго интеллектуальной свободы или попытка наложить на свободу ограничения в виде внешней или внутренней цензуры - постоянный лейтмотив философской мысли. Сократ и Анаксагор были обвинены в непочтениик богам, Абеляр заточен в монастьрь за неканоническое истопкование Троищы, Галилея принудили публично отречься от утверждений, в истинности которьхх он не сомневался.

Существует и другой способ обретения свободы. Эвопюционньй путь развития был связан с рациональной локацией противоречий внутри интегральной целостности мировоззрения и созданием платформы для нового, Свободного представления о мире на основании понимания этих противоречй. От Воэции, признанщего парадокс христианской веры как данность и отказывающегося его разрешать в трактате о проблеме Троицы, до концепции кан тианской автономидл свобода связывается с универсальной целостностью как критерием истинности.

Для биотехнологй кантексты проблемы свободы более чем актуальны. Их реализация упирается в значительные ограничения и поиск аргументов, которые бы-позволили эти ограничения преодолевать. Среди них терапевтическое и нетерапевтическое представления о биомедицинскии процедурах, проблема не-необходимого риека, ограниченность принципа автономии принципами блата и ненанесения вреда. На философско-этическом уровне аргументации по ограничению свобфды лежит проблема понимания блага и предсказуемости рисков. Если для деонтологии ключевое значение отдается универсальному благу здоровья пациента, подчиненность его автономии универсальному представлению о нелостности и конечной непостижимости человеческой личности и ее витаљной связи с телом, то в утилитаристско-консеквенциалистсхой парадигме доминирует идея преодоления недостатков: общественных, личных, социально-групповьгх. Если в деонтологии и вытекающем из нее биоконсерватизме предлагается некая общая умозритељная ценность человека как целого, неизменность которого определяется признанием права на выбор за будущиии поколениями, принципа устойчивого развития, запрета на клонирование человека, то в консеквенциализме первенство отдается решению конкретных задач, быстрое преодоление конкретных проблем: реш ению продовольсвенной проблемы с помощью ПМО, pe-

дактированию генома животных, оозданию гибридных видов промысловьбх животньбх и т.п. Два подхода к жливому, а в резуетате их человеку, оказываются так илииначев цен тре внимания: интегральный взгляд - как признание важности небиологических факторов в ии совокупности: социальных, семейньк, псидологическии и др., формирующикх некоторую не сводимую к биологпи уник алную целостность/идентичность живого и прежде всего человека.

Другой взгляд рассматривает человека, в том чиоле и его линность, как результат биологическии процессов, понимание и коррекция которьхя является основным способом решения лпобьх проблем. Таким образ ом, формируется два способа построенияутопиии: объективно-биотехнократический, основанный на абопнотизациии биологическии процессов как оснований, формирующии четовека, и либертарианский, построенный на абсэлютизации свободы воли и настаивающий на том, что тоыько при уотовии защиты свободы воли стедует открьвать путь социально ориентир ов анному биотекнократизму.

## Концепция генетизации: почти сбывшаяся утопия

Одно из самыи заметных биот ехнологических направлений технонауки, связанных с бопшинил социальньши ожиданиями блага, - реализация концепщии генетизации общества ${ }^{1)}$. Опасение и одновременно позитивное социа лнно ожидание, что генетика приведет к тенетизации общества и спорта, возникли одновременно с научными успехами в генетике, Э. Липман в конце 1990 -х годов вьддиинула ряд тезисов, в которых представила опасения относительно построения медицины исключитепнно на генетике: при оределении здоровья и болезни генетика становится доминантньтм дискуроом в профессиональном сообществе и в массовом сознании, генетические дискурсы основьњаются на редукционизме идетерпинизме, ив этих дискурсах утверждается, чтогены отвечают за здоровье; общество стратифицируется согласно приоритетам генетики, в обществе формируются иерархии на основании генетической информации; генетизация оказывает влияние на здравоохранение, подчеркивая биопогические предпосыики и принигжая социапныте факторы, ведущиек болезни; повьшение качества здоровья в будущем связано с генетическими исследованиями; на ге-

[^136]нетиков возлагается задача иден тификации иклассификации проблем, а сооциируемьт 00 здоровьем.

Болшинство опасений Э. Липман бьли развеяны медицинской практикой, однако практики, основанныте на ожидании того, что биотехнологии способны быть универсалной матрищей решения медщщиских и даже социалннь задач, все же осуществлялись. Диабет как заболевание подвергается «скрытой генетизации» ${ }^{2)}$, когда переход от клиническойк этиологической классифиқдции включает и данное еще раньше объяснение в термнахтенетики, и эта вьясняется тольо на более позднем этапе классифык ации.

В конце 1990-х годов крупные фармакопогические компании стали предпринима ть попытки применать немнөгочисленные известные в то время генетические маркеры для оптимизации действия уже существующих лекаротвенных препаратов, Персонализированная медицина как бизнес-проекл строилась на том, что люди с определенными генетическиии особенностями лучше реагируют на некоторые лекарства. Так, фармакологическая компиания Roche имела в своем активе лекарство Xeloda, которое, попав в организм, переходило в активное состояние под воздействием определенньгх ферментов, Ученые из Roche препположили, что пациенты, не имевшие откдика на декарство, возможно, обладали персональньми нуклеотидньтми полиіор физмами, отвечавшими за генерацию ферментов, которые не переводят лекарство в активное состояние ${ }^{3}$ ). Генетическая предрасположенность к воздействию лекарств бьиа также определена для Герцептина (Genenntech), 乃лоцарила (Novartis), Opцеда (Bristol-Myers Squibb).

Идея проекта покартированию нуклеотддньг полимор физмов, которые отвечают за индивидуалный отклик на лекарственные препараты, была поддержана десятью фармакологическими компаниями, в тои पислe Roche, Novartis I Glaxo Welcome 4), Kpome того, первоначальньй замьтел был расширен до поиска полиморфизмов, ответственньг за риски диабета, астмы и болезней сердца.

На сегодняшний день замвсел пионеров персонализированной медщины перешел из стадии решения прикладных трудностей отдельньтх фармакологическигх компаний в разряд глобальньх про-

[^137]ектов по смене парадитмы медицины и превращениюо ее в персональную, превен тивную и предик тивную медищину. Однако этот глобальньй проект можно рассма тривать и как глобалную «машину», которая существует, не работая.

Биоинформация - ключевой аспект развития перонализированной медицины. Она поступает от "омиков» - многочисленньб биомедицинских тестов, которые отражают в деталях индивидуальные биологические процессы. Однако лабора тории, генерируя потоки данных, сталкиваются спроблемой ид ин теграциии единую картину, которую можно было бы полноценно использ овать ${ }^{5}$ ), Речь идет о необходимости интеграции тысяч параметров сотен тысяч пациентов. При этом биологические системы - это нелинейные взаимодействия и эффект, возникающй в результате объединения многих факторов, которьпй приводит к сдожности иден тифиқациии ситнала и ошибке ${ }^{6)}$. Чтобы представить себе, как работаетперсонализированная медищина, следует взглянуть на нее как на процесс превращения данньх в клинически полезные резуљтаты.

Хранение биоданных обычно осуществляетея с помощью компьютеривированньгх суперсистем и репается при помощи облачньгх сервисов, такии как EasyGenomics (Пекинский институт геномики), информационное облако «Embassy», входащее в европейский проект «Elixiт», Обычные лабора тория не в состоянии поддерживать вычистителные силтемы, которые могли бы справляться с такимил потоками ин формациии.

После поступления биоинформации в облако ее необходимо обрабатывать. Проблема интеграции данных связана с ограниченностью числа биологическиу образцов и большим числом тестов, для которых ани используются (эта проблема персонализированной медицины известна как «болшшая размерность» данньгк, полученныт от «омик»-тестов). Посколку резуљтаты тестов с испољьзованием неболышур образцов могут давать отклонения по отношенино к данным, полученным от исполвзуемого для иоследования биологического материала (как правило, это некоторый конечньйи набор биологических образцов), совместный анализ данных из одного источника и интегралнньх данных, приводит к росту ошибочHbгx резуाए татов ${ }^{\text {? }}$ ).

[^138]Кроме того, при интерпретации данньгх возникает сложность в установлении корреляции между различными «омиками», например, транскриптомикой и протеомик ой у эук ариотических организмов ${ }^{8)}$.

Виоданные позволяют не только делать новые обобщения и устанавливать биологические закономерности с помощью омиков, но также несут в себе больш ое число ошибок на уровне значительньгх объемов информациия, Так, 3 Гб информациия, содержащей расшифровку генома человека, будут ииеть 30000 возможньг оши$60 ч н ы х$ данныхх ${ }^{109}$.

Решение проблемы интеграции болшии о бемов информации в единую и содержателную клиническую карпину является масш табной технической задачей, которая находится в процессе решения. Тем не менее даже в случае успеха в преодолеңии проблемы обработки биоинформации перспектива иепоњззования еперсонализированной» медицины может оказаться не столь масш табной. Пока не удается установить, насколько может быть эффективна персонализированная медицина, так кақ «геном чедовека непозволяет обқяснить вариативность обытныхх заболеванй̆, а те особенности, которые он обвясняет, как правило, не пощпадают под прямые медищинские интервенции» ${ }^{11)}$ ?

Между тем там, где произошел процесс объединения социальньгх ин тересов, укрепились и тенетические поддоды к здоровью. Высокий уровень предлмплан тационной генетической диагностики в Испании опосредован локальнымии и национальными факторами, в том числе значитешньши влиянием ЭКО-клиник, вниманием к тедническому фактору со стороны национального регулятора и влиянием эмбриологов и исследователей стволовых клеток в структуре национального регуля тора, а также связью, установившейся между частным ЭКО-лечением и туризмом ${ }^{12)}$.

Несмотря на то, что тезис генетизации, основанньй на особой модепи роли генов в определении болезни, утратил свое значение, многие ожидания в отношении того, что генетика и геномика могут изменить здоровье человека и здравоохранение, сохраняют-

[^139]ся. Идея о том, что причины многих заболеваний фундаментально укоренены в нашей биологии и внутренней работе ДНК, и, понимая молекулярные основы болезни, мы способны создать новьйй тиІІ медицины. Основной причиной этого убеждения является его перформативная функция и связь с мощными социальными и экономическими интересами. Интерпретация проблем здоровья как генетических по своему происхождению, открытьшх техноногическим ин тервенциям, итрает важную роль в сокрытим социальньг корней и детерминан тов заболевания ${ }^{13}$ ).

## Трансгуманизм: между терапией и улучшением

Концептуальныйи философский подход к биотехнологиям связан с намерением радикалного биологического преобразөвания человека - прямого вмешательства в природу, дезин тегральньй поддод к генетическому наследию человека и всего живого. Трансгуманизм был индуцирован развитием конкретных научных иоследований и особого тлиа философско-ан тропологических и сциентистских концепции, ориентированньи на "освобождение» человека (в разньг ррадацияд) от природы - болезней, естественньгх биологических ограничений с помощью биологического детерминизма, проеццруемого на весь спек тр живого.

Сочетание биотогичесх ого утопичесхого конструк тивизма инаучньди иоследов аний в трансгуманизме проявились с самого начала. Среди первопрожодцев трансгуманизма - росслйский исследователь И. И. Мечников, основатель геронтологии. Он один из первьгх ученых, прешпринявших попытку создать концепцию не просто лечения, а улучщения биологических свойств человека, полагая, что миссия науки заключается в радика алном улучш ении жизни и преодолениия недостатков природы с помощью научных знаний ${ }^{14)}$, Опираясь на них, человек получает возможность волно менять самого себл. Причем сам ученьй допускал доволнно смелые методы ${ }^{15)}$. Между тем формально впервые слово «трансгуманизм» использовал биолог Джулиан Хаксли для описания будущего человека

[^140]в статье «Транстуманизм» ${ }^{16}$, Идеология бескомпромиссного преобразования человека припомощи наукистала отличитељной чертой трансгуманизма в середине XX века. Один из представителей этого течения в 1960-1990-х годов - Ферейдун М. Эсфандиари - видел в трансгуманизме модепь будущего человечества, которое он связывал с увепичением продогжительности жизни. Интенция на признание биотехнологического будущего в качестве его формального существования в мире, где превалируют биокон сервативные ценности, попытка говорить о«будущем в настоящем» подчеркивалась Эсфандиарикак факт наступления периода биотехнологизадиии человека, которая должа существенно изменить интегралный поджод к человеку как носитеню непостниимой целостности,

Сегодня вхождение трансгуманистических идей в повседневную жизнь происжодит в силу неппределенности различения терапев тического и нетерапев тического медиицинского вмешатељьства. Изменение генома человека, проведенное Хя Щяянькуем представляет собой пример того, как терапевтическое исползование медищинской технопоги CRISPR Cas9 для иІнтеграции устойчивости к ВИЧ маскирует (или совпадает) с пппыткой когнитивного генетического упучшения чеповека, поскольку редактируемьй ген отвечает также и за когнитивные способности человека.

Трансгуманистические идеи проникают в науку совершенно естественньм образом и уже стожился набор аргументов, так или иначе связ анньтх с тран сгуманизмом. Довольно часто против трансгуманизма испопзуется аргумент aslippery slope», или «скопзкий дуть», который обозначает уетовия, при которых те или иные обоснованные уступкии отступления от общего этического принципа могут оказаться началом или поводом для более значительньг послаблений, способных привести к нежелательным последствиям. Классический пример «сколазкого пути», ведущего к негативньш последствиям, - предимлантационная диагностика, аборт, эвтаназил - практики, дискредитирующие ценность человеческой жизни.

Между тем возможно использ ование аргумента искользкого пути» не только в негативном, но также и в позитивном смысле, не в качестве опровержения, а как обоснования трансгуманистических биомедищинскихи исследований.

[^141]В литературе различают три типа аргументов ${ }^{17}$ ) аскользкого пути». Первьй тип - बпринцип зубила» - предполагает, что некое действие, острие зубила, становится прецедентом, из которого следуют другие прецеденты. С точки зрения трансгуманизма, тоже действие-прецедент может оказаться позитивным и желатепным, Например, если разрешить модификацию наследуемьх генетическиии клеток, это позволит из бавиться от передающиисся по наследству заболеваний, что может стать прецедентом для друии, типов модификаций, улучшающии, например, умственные возможности человека.

Второй тиІІ аргумента основан на невозможностипровести точную демаркационную линию, отделяющую восстановление здоровья от улучшения человека. Так, если рассматривать лечение методом генетической модификации клеток қак соверш енствование, то и совершенствование можно рассма тривать как лечение.

Третий типІ аргумента основан на эффекте домино, которьй может быть не только негативным, но ипозитивным: непредсказуемая череда последствий удачного вживления иипа памяти может вызвать положителнневлияние на псидику человека илиулучшить работу мозга.

Двояким аргументом, подиерживающим и вместе с тем формально ограничивающим концепцию трансгуманизма, должен был стать принципп предосторожности Этотпринцип широко исползуется как аналитический инструмен т, встречающийся œегодня практически во всех этическия кодексах и руководствах, дающих рекомендации по проведению исспедованйй и применению их резуптатов. Впервые принцип предосторожности бьы применен в 1960 году в Швеции, позже попучил широкое распространение, в том числе и за пределами Европь. На международном уровне он был сформулирован во «Всемирной хартии природы" (1982).

Принцип предосторожности ${ }^{18}$ ) предполагает, что меры безспасности следует предпринимать в тех случаях, когда активность связана с еущественными рисками для людей и окружающей среды. Критики указывают на его некогерентность и тривиальность. Тривиальность принципа предосторожности состоит в том, что опасная деятелность, угрожающая людям и окружающей среде, тре-

[^142]бует осторожности Некогерентность этого принципа заключается в запрете деятелности только на том основании, что она может привестик катастрофе: подобный запрет сам по себе может привести к катастрофе. На этом основаниии критики утверждают, что этот принцип не следует исползовать в общественной и регуляторной политике. К. Вейрхэм и Ц. Нардини ${ }^{199}$ предтагают новьйй ответ на некогерен тность принципа предосторожности. Практическое применение этого принципа, по ик мнению, может быть обосн овано введением вероя тной гранищы, различающей существенные и ничтожные риски. Новаторство их подхода состоит в том, что эту гранищу следует определять с помощью публиных слушаний. Цељю предосторожности являетая «определение ограничений на уровень риска, которое при этом не будет блокировать саму исоледовательскую дея тельность ${ }^{20}$. Если риски становятся мсущественнымид, вводятса регулирующие санкции. Пробтема предостерегающего дискурса состоит в том, что масштаб риска, связанного с какой-пибо деятепностью, является производной масш табов возможного вреда. Таким образом, если веролтньгй ущ ер6 экстремально велик, в этом случае даже минимальная вероятность риска расматривается как субстанциальная, что приводит к введению мер предосторожнооти. Вейржэм и Нардини полагают, что сторонники принципа предосторожности должны различать риски ничтожные йсущественные. Риск яВляется ничтожньым тогда, когда он неправдоподобен. Идея заключается в том, что, есливоспринимать принцип предосторожности как эффек тивньп̆ инструмент принятия решенид", следует исключить надуманные последствия рисков. Веиррэм и Нардини также полагают, что это поможет решить проблему невозможности принать решение, возникающую в результате низкой вероятности максимального вреда. С точки зрения авторов этой концепции, проблема установления минимального порога вероятности рисқа может и должна решаться спомощью публичной дискуовии. В сущности, они считают, чтоморальная приемлемость гранищы, определенной с помощью публичных стушанй̆, может признаваться даже в том случае, если она подвержена эистемной критике.

[^143]Определение границы риска связано с двумя проблемами. Первая из ниии - произволнность ее установления и обоснования, Вторая проблема связана с неизвестностью вследствие того, что решение принипается в условиях неопределенности. В подобньхх стучаях невюзможно определить, где находится вероятность критического вреда - выше ити ниже допустимой гранищы.

Вейрхэм и Нардини предлагают определять минимальньй пороговый риск на основе публичньг гражданскид огуџаний. Это гарантирует, что определяемая таким образом граница риска мотразит информированную оценку гражданами тех вероятностей, которые можно проитнорировать, а также определит те из нии, которые следует принять во внимание» ${ }^{21}$, Для методелогии определения минимального риска они предлагают использовать подход, основанный на фиксации определенного числа: риск $R$ находится в категории de minimis если вероятность риска $R$ находится нике определенного числа N (например, $10^{-6}$ ).

Граждане допжны продемонстрировать свою информированную оценку вероя тностей, которыеможноне учитывать, и обратить внимание на те из нии, которые дотжны быть приняты во внимание. Для этого Вейржэм и Нардини преддагают формировать фокусгруппы, назначаемые по томужепринципу, по которому формируется жюри. Предполапается вариативность типов фокус-групп для решения проблемы произволнности гранищы риска. Эти процедуры догжны помочь определить гранищу допустимого риска, поскольку «общество далжно итнорировать незначитељные риски, а именно те, для которьтх ежегодная вероя тность катастрофы составляет менее чем $10^{-6}{ }^{-221}$.

На практике затраты на безопасность на железнодорожном транспорте в финансовых показателях на одну спасенную жизнь значитењно превостодят затраты на безопасность на дорогах общего попзованияя ${ }^{28}$, Фокус группы, к мнению которьгх обраща аются Вейрхэм и Нардини, скорее всего сочтут, что гибель на железнодорожном транспорте значително менее предпочтителна, чем гибегь на дороге, даже несмотря на то что вероятность гибели на железной дороге находится ниже порога минималнного

[^144]риска, в то время как гибель на дороге находится вьше этого порога. Такие факторы, как страх, особые причины риска (привычные машины и вызывающие страх поезда), культурные идентичности, могут оказьвать влияниена оценку рисков в различньдхонтекстах. Соответственно та идея, что регуляторы, определяющие развитие технологий, связанные с рисками, догжны применять только меры предосторожности к рискам, которые находятся виине границы минимальных рисков, не будет оправдана с точки зрения публичньгх слушаний, поскольку риск может быть признан требуюощиим регулирования даже в том случае, если он ничтожен.

Применимость принципа предосторожностик трансгуианистическим инновациям будет соотноситься с общественными опасениями. Между тем, как это видно, этот принцит' ориен тирован прежде вœег на понятные опасения, в то время, как опасения, связанные с неопределенностью, общество не рассма тривает как реальньй риск.

В итоге критика трансгуманизма как концепции держится на инерции поддержания status qua терапевтического применения биомедицины. Но реалное сдерживание биотеннологического поддода к человеку факдически не реапизуется.

## Нравственное биоулучшение человека: <br> свобода от свободы

Не только освобождение человека от ограничений природы может быть предметом биотехнологической ут опии. Попытка связ ать биотехнолагии и философские концепции свободы приводит к появлению идей морального улучшения человека ${ }^{24}$, то есть фактического второжения биологического знания в социогуманитарную сферу. Идея моралнного биоулучшения основьшаются на развитиии биологическаго знания о поведении человека и попытках использовать эти знания для ограничения свободы.

Достижения нейрснауки и генетики позволяют заглянуть внутрь процесоов морального поведения и способны предложить биотехнологические инструмен ты для искусственного программирования и стимулирования нравственных поступков. Например, можно исполззовать такие биомедицинские факты, как способность нейромедиатора œротонина подавлять агрессию, а окситоцина - под-

[^145]держивать различные формы про-социального поведения ${ }^{25}$ ), Расширение не тольо знаний, но и биотежнологических реш ений, которые бы способствовали мотивации ченовека действовать морально в ситуациях, в которых ему свойственно пренебрегать интересами другого человека, прибегать к эксплуатации, насилию и т. П., может стать гарантией развития функционалньгх биотежнологическиих форм улучшения человека.

Необходимо отметить и тот факт, что сами авторы идеи морального улучшения исходят из той интенции, что механизм «моральной машиныね существует естественньш образом и вопрос состоит лишь в том, чтобы его детально исследовать и улучшить. Т. Дуглас так формулирует идею моралного биотехнологического «апгрейда»: «Личность морально улучшается, если меняется таким образом, что это предполагает наличие в будущем более выраженньгх Мотивов, взятыг в их совокупности, чем эта лиपность обладала до того, как улучшилась» ${ }^{26}$, Ублление мораљньшх мотивов, такил, как эмпатия, сострадание, чувство вины, позволяет представить моралное улучшение как просоциалное явление.

Между тем морапьное мпрограммиров ание» человека может показаться и опасной практикой. Человек отказьвается от изнурительного поиска и - самое главное - тяжелого процесса выбора удовлетворительного отнош ения к тому, как следует реализовывать принципыт личностн ой ав тономии, благодеяния, справедливости, превращая культурные и философские подходы в биологически детерминированные процессы мотивации на альтруизм, уважение автономии и другие принципы, которые возникли как раз в резултате эволюции чедовека в обществе и изменения общества в резултате множества драиатичньх событий.

ОӘин из критихов идеи моральноzо биоулучиения Дж. Харриспров фдит разделение между человеческим миром и миром жестко детерминированного искусственного ин теллекта через феномен общ ности человеческого ппыта, в основе которого лежит способность человекак эмпа тии, и ин теллек туального алгоритма машины.

Общность человеческого опыта является, с одной стороны, неконцептуализируемой ссвокупностью проявлений человеческой деятепности, ииеющей сходньй ист очник - эвопюцию человека. Однако, с другой стороны, этот опыт в своей совокупности является

[^146]${ }^{\text {«необоснованным } з н а н и е м » ~}{ }^{27}$ ) Витгенщтейна, или, как сказал бы Ф. Фукуяма, фактором $X$, определяющим комплекс особенностей, без которых человек потеряет своенепередаваемое отличие от всек других живых организмов.

Также этот опыт можно обозначить как источник прав человека, о которых заявляет сам человек, к какому бы народу или какой национальности он ни принадлежал. Машинньй̆ опыт, искусственньйй ин теллект, может имитировать и эмулшровать человека, ноостается чужд ан тропоморфизму ${ }^{28)}$ как источнику свободы, обьединяющ ему на самом глубинном уровне все живые организмы и прежде всего людей любьх рас и национальностей.

Проблемой, о которой говорит Дж. Харрис, являетея деградация свободной вопи как необходимого источниқа нравственности, противопоставляемая искуоственной, биотехнологизированной верслии действий морального агента, детерминцрованньх с помощью искусственной мотивации.

Другой критик морального биоулучщения человека, А. Вьюкенен, опасается, что на первый взгляд, про-социалнное по своей интенции морального удучш ения человека спомощью биотехнологий приведет к сохранениюединого морального статуса (номинальные права человека) всех людей, но при потере фактического правового равенства между улучшенньтми й обычнььми кон трагентами. Обычные люди акажутся на периферии социальной жизни, будут занимать более низкое социальное положение, могут лишиться избиратеъного права, в то время как морально улучшенные люди, исполвзуя кооперацию, окажутся ключевыми фигурами общества будущего.

В случае с моралнным улучшением пострадают негативные качества человеческой природы: нетерпимость, нетолерантность, агрессия и т. п. Интересно отметить, что именно это об стоя тельство вызывает у некоторых авторов тревогу. Негативные, огрищательные проявления человеческого характера имеют не только деструктивньй потенциал, но и позитивное содержание, поскольку служат образцами неприемлемого образа жизни. Элиминирование подобньгх морапньг дефек тов может иметь отрищателные последствии, Люди, обладающие моральными дефектами, способны совершать поступки, служащие во благо общества, только благодаря своим

[^147]моральным недостаткам ${ }^{29)}$, Философии морального биоулучшения рассматривают как минимум три его типа: принудитеाнне, доброволное и недоброволное и непринудительное (как резултат наследуемого признака) ${ }^{30}$. Технологии морального биоулучшения контекстуально вписаны в технонаучную сеть производства знания и утопия морального упучшения связана сгибридизацией этоса науки - стимулированием таких научных направленй, которые бы удовлетворяли культурньым, социальным и иным з апроеам общества, опираясь на инструментарйй биотехнопогий.

## Свобода как представление: утопия и гибридная технонаука

Изменение ценностньтх порядков ради удовлетворения оциотехническии ожиданий общества, для которого воображение становится источником реальности, а не реалность источником воображения, ведет к переоформлению представления о природе человека.

Сейчас сложишся такой тиII технопогической рациональности, в котором смешивается социальные и естественно-биологические элементы, социальные и гуманитарныте реалии рассматриваются как биологические факты. Ожидания, приводящие в движение современную науку и определяющие биотехнологическое будущее, являются системньм процессом переосмысления биотехники в ее связи е воображением.

Так, гибридивация форм технонаучного и социального укладов становится наиболее распространенной формой развития науки ${ }^{31)}$ : защита такид фундаментальньбх свобод, как приватность, входит в задачи инженерии, риск-менеджмен та и дизайна, становится объек том возникаюоцих информационньшх и коммуникащионньтх технодогических систем. Экспериментальньій характер технонаучньбк инновацьй можно рассма тривать как сдвлा в направлении, в котором социалнньй, ненаучньпй уклад формирует предсказуемьй и управляемьй длскурс научного детерминизма.

[^148]С другой стороны, и технологии формируют ожидание новьгх благ, которые получают оформление в эксперимен тальных моделях развития технологий. Эпистемньй онтологический сдвит ${ }^{32}$ утверждает способом валидации строитељство устройств, которыте бы работалина основе технонаучного знания. Ожидание нового появляется из технонаучньхх процессов, идущих из широкого распространения кибернетики и цифровьхх технологий. Ж. Дюппюи анализировавший НБИК-инициативу, считает, что ее целью была попытка преодолеть ограничения прошлого, даже такие, как смертность человека, спомощьюгрядущей технонаучной лнженерии. Разрушение гранищ между микро- и макромиром, препноженное в рамкал НБИК-инициативы, основьвается не столько на некогорой еднной субстанции, присущейвсем вещ ам, скольо на надежде на хомплекс об'вединенных принципов (кибернетичесии) организованного контроля. Поскольку мир интерпретмруется как жаос, благом технонауки становится навязывание миру воли через создание среды, сконструированной и кон тролируемой с помощью технологий.

Поскольку основные онтологические категории меняются посредством либеральной технонауки, традиционньте модусы легитимации науки (т.е. ссылдка на идеализиров анньй «истинньй»» мир науки, свободной от социального влияния) смеш ались с гибридным практическии миром технонауки и его менее амбициозными способами обоснования. На это указывает растущее значение публичньгк обсуждений қак способ валидизации исследования (как в стучае введения публинной оценки порога рисков для применения принципа предосторожности).

Онтологические и институциональные сдвипи, происходящие внутри и вокрут технонауки, становятся более очевидньши ести включиить «воображение», или «воображаемое», в анапитический ин струментарий ${ }^{33}$, Они поддерживаются благодаря тому самому воображению и видению, которые вводят в действие эти сдвиги, ВКлючая смещение публичных обсужденй̆ в сторону обещанй̆, кон троля и управления.

[^149]
## Заключение

В мире биотехнологий тонкая грань отделяет утопию от привычного уклада, где естественные биологические процессы скрыты от наблюддателя. Свобода меня ть мир сталкивается со свободой ограничить собственную свободу, утопия о генетической модификации человека нелегално становится реальность.

Очевидно, меняется механизм легитимации научньги исследований, и логика это легитимации еще только складывается Под влиянием значитель ного числа контраген тов: сообществ, научньги коллек TИВ $O$, государственных структур, социалнньк пабликов, инвесторов и т. п. На образ будущего в биотехнонауке влияют такие факторы, как успехи отдепьньхх биотеннолопий, гибридизация механизмов легитимизации в технонауке и технократическая личностная трансформация, которая становитея возможной в результате достижений в генетике, нӗротехнологиях и биотехнологиях.

При этом вся система оценки риска и пользы значительнокорректируется, поскопкку изначально концепция оценки рисков была нацелена на поддержание значительно'более естественно-идеализированньги и менее управляемьх факторов природы человека, Процесс замены естественного искусственнымм, биологизация социальной живни на малозаметньл частньх уровнях (генетизация генеалогий) имакроуровнях - построение еистем биобанков, построение этическид концепций, обосновывающих моральное биоулучшение, - то есть актуализация в биотехнонауке социальных дискурров и инт енций, становится отличной средой для тестирования и реализации биотехноногическии утопий. При этом судбба свободы в биотехнонаучньтх утопиях остается одним из самыгх спожньгх философскидии социогуманитарных вызовов развития биотехнологй

## Литература

1. Alyass -A, Turcotte M., Meyre D. From big data analysis to personalized medicine for all: challenges and opportunities // BMC Medical Genomics. V, 8. 2015. № 33.
2. Bostrom N. Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies, Oxford: 2014. P. 107. Douglas T. Moral bioenhancement, freedom and reasoning //Journal of medical ethics. 2014. V. 40. № 6, P. 229.
3. Clarke S. New technol ogies, common sense and the paradoxical precautionary principle // Evaluating New Technologies. Springer Netherl ands, 2009. P. 159-173.
4. Dupuy f.P. Some pitfalls in the philosophical foundations of nanoethics // The Journal of medicine and philosophy. 2007. V. 32. № 3. P. 237-261.
5. Fernald G. H., Capriotti E., Daneshiou R., Kar czewski K. J., Alman R. B. Bioinformatics challenges for personalized medicine // Bioinformatics review. V. 27. № 13, 2011. P. 1742.
6. Harris $\int$. How To Be Good. The Possibility Of Moral Enhancement. Oxford, 2016. P, 180,
7. Harris f., Savulescu f. A debate about moral enhancement // Cambridge Quarterly of Heal theare Ethics. 2015. V.24. № 1. P.8-22,
8. Hom S. Precaution, threshold risk and public deliberation // Bioethics. 2019. V. 33. № 2. P. 254-260. dai:10.1111/bioe. 12488.
9. Huxiey f. Transhumanism // New Bottles for New Wine, Londen: Chatto \& Windus, 1957.
10. Joyner M. f., Paneth N. Seven questions for personalized medicine // Jama. 2015. V. 314. № 10. P. 999-1000.
11. Klerkx $G$. The transhumanists as tribe // Better Humens? The politics of human enhancement and life extension. London, 2006. P. 60.
12. Langreth R., WaldholzM. New Er of Personalized Medicine. Targeting Drugs For Each Unique Genetic Profile // The Oncologist, 1999. № 4. P. 426.
13. McNamee M. f., Edwards S. D. Transhumanism, medical technology and slippery slopes// Joumal of medical ethies. 2006. Y. 32. No9. P.513-518.
14. Nordmann A. Collapse of distance: epistemic strategies of science and technos cience // Danish Yearbook of Philosophy. 2006. № 41. P. 7-34;
15. RakićV., Wiseman H. Different games of mor al bioenhancem ent // Bioethics. 2018. F. 32. № 2 . P. 103-110.
16. Rommetvert K., Wyme B. Technoscience, imagined publics and public imaginations // Public Understanding of Science. 2017. V. 26. № 2. P. 133-147.
17. Suhier $G_{\mathrm{u}}$ Churchland P. The neurobiological basis of morality // The Oxford Handbook of Neur oethics. 2011. P. 33-58,
18. Suskin Z. D., Giordano 5. J. Body-to-head transplant; a scaputal. crime? Examining the corpus of ethical and legal issues. 2018.
19. Wareham C. Nardini C. Policy on synthetic biology: deliberation, probability, and the precautionary paradox // Bioethics, 2015. V.29. № 2. P.118-125. dai:10.1111/biee. 12068 .
20. Wasserman D. When bad people do good things: will moral enhancement make the world a better place? //Journal of Medical Ethics, 06/2014. V. 40. № $6 . \mathrm{P}, 375$.
21. Weiner K., Martin P., Richards M., Tutton R. Have we seen the geneticisation of soclety? Expectations and evidence // Sociology of Health \& Ilness V. xx №xx 2017 ISSN 0141-9889. P. 1-16.
22. Woiff $\int$. Risk, fear, blame, shame and the regulation of public safety // Economics \& Philosophy. 2006. V. 22. № 3. P. 409-427.

# Русский космизм - научный прогноз, научная фантастика 

 или социальный миф?Аннотащия: Миф - зо форма продуктивного мьшшления человеческого сообще стве, сеязуощея разные кертиныы мира иопираощщаяся на такуо загадочнуо способность человека, как вообранение. В эт ом плане инг ересно посмотреть на финософйо русского космөиаме, возниашую на рубеже ХIX-XX веков под перам мыслитела H. Федорова ии подхваченнуо в трудах таких советских ученьхх, как К. Э. Циолковсгпй, А. Л. Чижевскпй, В. И. Вернад скпй, Н. Моисеев и др. Философия русского космөизма обозначила грань между научньтм прогнозом, соцриатьной утопией и решпиозным максималиямом.

Ключевые стова: философская линия космизма, научная линия космиизма художественн ая линия космиизма, антропокосмиим, коэволюпция человечества и природы, ноосферосоциогенез,

Abstract: Myth is a form of the human society productive thinking linking different worldviews and based on such a mystic human ability as imagination. In this respect it's interesting to consider the philos ophy of the Russian Cosmism that appeared at the turn of the XX century founded by a famous thinker N. Fedor ov and picked up by such Soviet scientists as K.E.Tsiolokovshay, A. L. Chizhevskiy, V, I. Vernadshiy, N. Moiseev and others. The Philosophy of the Russian Cosmism outlined borderland between scientific prognosis, social utopia and religious maximalism.

Keywords: philosophic baseline of cosmism, scientific baseline of cosmism, artistic baseline of cosmism, anthropo-cosmism, co-evolution of humanity and nature, noosphere-s ociogenesis.

H. H. Moncees

На многих философских, научных и культурологических конференциях за последние три года констатировалось такое явление, как деформация общественного сознания, оторванного от исторических и култтурньт корней. Зафиксировал эту проблему доклад «Старый мир обречен!», прозвучавшюй в «Римском клубе» еще в 2017 году. Руководители «Римского клуба» и его ведущие эксперты пришли к однозначному вывчдуо неизбежности коренной смены парадитмы развития нашей цивилизацииц. Жесткая критика капитализма, неприя тие финансовыдспекуляций, отказ от материализма и упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной экономике, "новому Просвещению», дудовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной цивилизации такова ныне повестка будущего развития, предлагаемая Римскиим клубом [2].

Эта тема также широко обсуждалась на Общероссьйской научной конференции «Моисеевские чтения. Култура как фактор национальной безопасности России», проходившей в Московском гуманитарном университете в июне 2019 г. На данной конференции говорилось о необходимости сохранения таких научньхх школ, к каким принадлежали академик И. Т. Фролов, многовнесший в методологию изучения человека, и академик Н. Н. Моисеев, разработавший математическую модепь постедствий ядерной войны. Оба настаивали на обязатељной гуманитарной экспертизе различньб научныхх и социальных проектов.

Сам жанр проекта выводит нас на прогнозирование будущего. Оно может быть краткосрочным, а может быть долгосрочным. Ге-

рои моей статьи - философы, ученые, деятели искусства, оставившие нам масш та бное видение будущего человечества, включенного (вплетенного) в эволюцию Вселенной, «in Big Histor y», и планеты Земля в том числе. Данную методологическую школу мы называем философией руоского космизма. Э та методология многоуровневая, связана с новым типом мышления, пытающегося сохранить в поня тияд многомерность, системность и целостность мира.

Цепочка преемственности от основателя русакого космизма Николая Федорова до Никиты Моиюева охватьвает примерно 150 лет, но какие имена втянуты в этот ментальный сюжет (см. [8])!

Итак, корень всех линйй - «Философия ьбщего дела» Нуколая Федорова (1829-1903). В Москве Федоров был известен срепй ученьхх и писателей конца XIX в. уак челове尺 глубокии и многосторонних познаний, энциклопедист, знавший в совершенстве основные европейские языки и несколько восточньдд, особенно увлекаясь китайским. Его ученость (недаром его назьвали московским Сократом) совмещалась с орипинальным умом, и принять поистине планетарную философию Мыслителя могли немногие. Им владел идеал «всесостовнои» дристианской общины, братского воссоединения человечества в борьбе со смертью, решительное неприятие националистическию предраосудков, любой национальной исключительности, потому что на человека он смотрел как на союзника Творца в преображении Воеденной, вместе с Ним сознательно участвуғющего в общем плане эволюции мироздания - новой Земли и нового Неба [10], Такой взглад на Бытие и на человека резко отличатся от современного Федорову офищиального правоставия, разделявшего Творца и его творение, Дух и Материюо.
Н. Федоров назвал Свою философию «проектом», считая ее содержание убедитепныы руководством к действию будущих потомков, В нем три пласта содержания: историософский, научньйй, гуМанитарньий и, значит, три траек тории восприемства.

Начнем сфилософской линии: Владлиир Соловьев (1853-1900) и Сергей Вутгаков (1871-1944) - восприемники идей Н. Федорова, Николай Вердяев (1874-1948) и Алекœй Лосев (1893-1988) восприемники идей В. Соловьева. Все были релипиозные мыслители, исползующие методологию всеединства, предложенную B. Соловьевьым, и пишущие о необходимости дуговного преображения ченовека в качестве Образа и Подобия Творца, чтобы вьшолнить свою преобразующую миссию во Вœленной. Это очень далекийй прогноз, опирающийся на христианское и одновременно мифо-

логическое сознание. Недаром Сергей Булгаков назвал Федорова пророком в прямом смысле слова, как оно понимается в Писаниии.
А. Лосев начинает свой финософский путь, опираясь на Платона, с исследования диалек тиии мифа, предложив такую антиномию: «Наука не рождается из мифа, но наука всегда мифологична ... Это может быть только потому, что мифическому сознанию свойственна категория истинности... содержайяя \& себе вне-научную досповерноств, принуиииальную закон омерность и структуру» (курсив А. Лосева) $[6$, с. 403-407; 416]. Он отличает мифическую лстинность от логической, от практической и от эстетической: «закпючается она в установлении степени соответствия текучей эмтирииличности с ее идеально-первозданной проекцией в сознаниия $[6$, с. 568]. Проблема мифа по Лосеву - это проблема символического сознания, да еще четвертой степени. Если наука, мораль и искусство ин теллектуалные («интеллизентныез - А.Л.) конструкции, то мифология фак тически осуществляет ту ити иную констюукциюв мире воображения, чувственно подтверждающ его реальность соверш енного («чуда» - А. Л.) [6, с 571]. Это относится ия к далеко идущим прогнозам, уже соверіненньтм в воображении пророка, который говорит о нид как свидетещ. Болвш ое иवкушение - в опоре на научную методологию назва ть подобные прогнезы утопией. Но не будем торопиться свытводами.

Вторая - научная - траектория гораздо более нам известна. Константин Циолковсклй (1857-1935) - ученик Н. Федорова, Александр Чискевский (1897-1964) - ученик К. Циолковского, Павел Флоренскии (1882-1937) - коллега А Чижевского по Академии наук, Владимџр Вернадскилй (1863-1945) - ученик «системщиков" Д. Менделеева, И. Сеченова, В. Докучаева в бытность свою студентом Петербургского университета, организа тор советской науки, вю они оказались представителями возникающей на глазах одного поколения новой научной парадитмы - ан тропокосмизма. Они и де сид пор остаются здесь первыми.

В «Философпи общего дела» Н. Федоровым были предвосищщеныт некоторые научно-технические проекты К. Циолковского: выход человечества в космос, регуляция природныхх стипий, освоение околосолнечного пространства и новых видов энергии. Мы называем Циолковского «отцом космонавтики», но он также является и «отцом космической филоофии и этики», В своих воспоминаниях среди немногии замечатетьньг событий жизни Циолковский особо чтил встречу с Федоровым: «Он давал мне запрещ енные книги. Потом оказалось, что это известньй Федоров, друг Толстого,

изумителнный философ и скромник. Федоров раздавал вœ свое скромное жалование беднякам. Теперь я понимаю, что и меня он хотел сделать своим пенсионеромь [13, с. 146]. К сожалениюо, в советское время его философию отнесли к его «идеалистическим заблуждениям», но без них не было бы и Циолковского-ученого, так как мировоззрение гения - явление целостное.

Ученик К. Циолковского, поэт, художник и док тор исторических наук Александр Леонидович Чижевский еще в 20 -е годы нащед соответствия между вспышками солнечной активности и крупнейшимй фактами в истории чеповечества (тема его магистерской диссертации). Но так как в его работе не быши освещены проблемыт исторического ма териализма, за ним на доптие тоды закрепился идеологический ярлык «мракобеса» и «солнцепоклонника», Однако Чижевский продолжал исследовать вдияние деятепности солнца на человеческидй организм, состав его крови. Так интересыт ученого приобрели естественно-научноенаправление, он стал 6иофизиком.

И здесь он оказался на самом переднем крае мотодой советской науки. Он защищал пдею о наличии в чеговеческии клетках и орг анах образований, тождественных элемен там радиосхемы. Те электрические процессы, которые сопровождают многочисленные функции организма - биотокимозга, сердща и мвшц, ионные изменения - не могул не вызывать в них элек трическии колебаний различного характера. Когда они находятся в поле изменяющиьсяя электрических потенциалав, в ниг возможны процессы, подобные тем, қоторые имеют местов радиопередатчиках. Сегодня мыт бы назвали научную проблематику Чцжевского современным термином «антропозкология» но в З0-е годы его имя прочно было связано с «цдеализмом в науке». Идаже выбор его в 1939 г. в Нью-Иорке Почетным Президен том Международного конгресса по биофизике и биюлогической космологии не помог широкому распространению его идей в Советскаи Coюse.

В 1942 г. ученьй был арестован и репрессирован, но не сломлен. В 1958 г. реабилитирован. Сразу же после возвращения из осьлки он публикует свои научные труды по биофизике, возглавляет соответствующую лабораторию в Академии наук, пиш ет стихии рисует картины. Это ему принадлежат слова: «Вокруг трепещет пуль Вселенной... Правильная периодичность или повторяемость явленйй в пространстве иши во времени есть основное свойство мира, которым владеют одни и те же законы, распространяющиеся равно на все части природы, независимо от того, как детит, как расчленяет ии человек; и неорганическая, и органическая материя, оо вюю

своею псишичекой деятельностью, подшнена одним и тем же общим для всей Вселенной принципам» [14, с. 18].

Его коллега по Ак адемиии наук Павел Флоренский, сын инжене-ра-путейца и внук священника, с блеском заканчивает физико-математический факушьтет Московского университета, а потом вдруг поступаетв Духовную Академию в стенах Троище-Сергиевой Лаврыт и посте ее окончания остается там читать семинаристам философские дисциплины. Будучи в сане священника он помогал ленинскому правитељству разрабатывать план ГОЗЛРО, и не оставляа научно-практических изысканий в области элехтромеханики, математически описал существ ование духовного (жгорнего") мира, его тройственную структуру, проявленную в частностии в человеке в триаде духа, души и тела [12]. Ответив отрищатепно на требование руководства Академии наук откаэаться от сана, быт репрессирован и погиб в Соловецком Гулаге.

Советскпй академит-геоиимик Владимир. Ивановии Вернадскпй имел удивительную и дотую судьбу в науке, чуть не умер от тифа во время гражданской войны ив то же время стал создателем Таврического университета в Крыму, когда там погибала русская ин телиитенция, устремившаяся в змитрацию. Он думал о научньхх проблемаж планетарного масш таба. Вернадский обладал поразительной способностью отчетливо видеть проблемы, скоторыми в будущем предстоит стоивнуться человечеству, и намечать путиии н аучного иоследования, Его труды заложили фундамент для многид новых научньши направленьй на стыке наук - генетической минерадогии, радиогеологии, реоиимии, биомимии. Его идеиимети агромное значение для развития биологии. Это выразилось в его учении о биосфере Земли и о живом веществе планеты, созданной им биогеоиимиу. Он стоял у истоков экалогического мьш ления современного ченовечества [1].

Во время чтения своия лекций в 20 -е гг. в Сорбонском университете Вернадскиий высказал неожиданнуюо ддя своего времени гипотезу обудущем состоянии нашей планеты, которое он обозначил термин ом «ноосфера» - «сфера Разума»; это биосфера, преображенная научной мыслью. Саму «научную мысль» Вернадский трактовал очень оритинально: как проявление живого вещества она не может быть обратимым явлением. Раз создавшись и проявившись в эволюциии биосферы, она несет в œбе возможность неограниченного развития в доде времени [3]. А это значит, что мысль несет в себе вневременную информацино и когда-нибудъ из тео-

ретической» «фантазии» и посыла обязательно превращается в ии практическое реш ение.

Так и произош ло в XX столетии. «Ноосфера - это биосфера, переработанная научной мыслю, подғотавливавшаяся шедшим сотни миллионов, может быть миллиардов лет, процессом, создавшим Homo sapiens faber („человек, разумно действующий ${ }^{\prime}$ - И. Б.)... В этом плане человек впервые реально понял, что он житель планеты и может - должен! - мыстить и действовать в новом аспекте, не тольков аспекте отдельной личности, смвиилирода, государств
 концепция предвосхитила открытие в конце XX века западными учеными ан тропного принципа Вселенной,

Только когда были опубликованы ариивы ученого спустя 30 лет после его смерти, мы узнали также, что Вернадский бьи самобытньтм философом и историком естествознания, развитие которого непосредственно связьвал с эволоцией рознания человечества. Особо он ставил вопрос о моральной стороне науки, нравственной позищии ученого. И отвечална него: «цивилиз ация куль турного человечества» есть проявление ноосферы, Rакие же признаки ее отличают? Чтобы сделать культуру прочною, необходимо возвысить массы, сделать для них культуру потребностью, а для достижения зтого необходимо развитие высшир форм сознания, что является, считал ученый, главной заботой демокра тического государства.

В чем же Вернадскй предлагал искать ппору? «Надо, чтобы в народе имелись значительные группы люддей, которые не ломаются бурей, но творят и оззидаюот. Необходимо прямо смотреть в глаза происш едшему, пересмотреть все устои своего общественного верования, подвергнуть все критике... надо, чтобы слово разбудило мысли и чувства людей, которые до сиг пор жили бессознателно... Мне представляется разум и чувство тесно-претесно переплетенньルм клубком: одна нить - разум, а другая - чувство, и всюоду они друт с другом ооприкасаются...》, - писал он [3, с. 132]. Он сам, безусловно, принадлежал к этой когорте людей.

Вернадский много разаышляет о необходимости реформирования школы и учительского сознания: «Мне кажется, мы сейчас переживаем очень ответственный перелом в научном мировоззрений. Впервые в научное мировоззрение должны войти явления жизни и, может быть, мы подойдем к ослаблению того противоречия, какое наблодаем между научньш представлением о Космосе и философским или репитиозньтм его постижением. Ведь сейчас вœ дорогое для человечества не находит в нем - в научном образе

Космоса - места... Выявляются ограниченность разума как эволюционного, а не стабилно-конечного, проявления жизни и одновременно наличность в нашей видовой стадии организма тек высиих форм сознания, которыми будет в полной и ясной мере обладать тот вид или род, которьй насзаменит. Структура мозга будет изменена по существу, и этот организм выйдет за пределв планетв. В тоже самое время он является продуктом, с планетой неразрывно связанным, со структурой ее пространства-времени, праявлением ее космического воздействия вовне... Я, в отличие от многии, висжу движение человечества вперед, а не упадок» [3, c. 119].

С В. И. Вернадского начинается новьй виток развития данной парадитмы. Его учеником обвявляют себя Лев Гумилев (1912-1992), Никита Моисеев (1917-2000), в XXI веке егоидеи продопжают развиваться.

Продопжателем идей A. Чидкевского и B. Вернадского в исторической науке стал сын поэтов А. Аота товой и Н. Лумилева, Лев Николаевич Гумилев. Соединив в себе знания геобиофизики и истории, он предложил оовершенно новую ин терпретадию исторического процесса, связав историю этносов с космическими импульсами, воздействующими на определенные участки планеты. Роль историческид вичностей в таком процессе он видит в том, что они становятся проводниками данньти импульоов, катализаторамия эволюционногоразвития народа, формируя его основные ценностные аруетипы. Недаром Гумилев дал им название «пасстонарии» (носитепи астрастия, или «возбуждающие прилив созидательной энергичь [4] - поэтичное само по себе и емкое по содержанию. Его концепция тоже не укладывалась в рамки исторического материализма. Гумилев прошел опыт Гулага, но из ссьлाки вернулся с богатейшими идеями, которые нашли свое воплощение в десятках книт, опубдикованныхх в конце его жизни.

Новуюнаучную кар тину мира представляет нам известньй математик и системолог, глубокийй мыслитегь Н. Н. Моисеев, которую Он сам назвал «универсальным эволшционизмом». В этой картине общество (человечество) представляет собой неотъемлемую составляющ ую Природы, их совместное развитие ученый определяет как коэволюцию. Ее он и отождествляет с понятием ноосферы: она «...не может возникнуть сама собой. Для этого необходимо, чтобы общество было способным не только регламентировать свои действия, но стать некоторой управляющей подсистемой биосферы, направляющей и развитие общества так, чтобы оно... содействовало и развитию биосферы в целом... - иначе его ожддает

конец истории» [7, c: 155]. Ноооферу еще тољько предстоит построить! А пока... чеповечество ввергает Природу в состояние экологического кризиса. Чтобы предотвратить катастрофу, о реальной угрозе которой ученьй располагает вюю имеющейся в математическом моделированиии информацией, он выдвигает единственную альтернативу человечеству - экологический инператив! Такого разворота событлй не мог ожидать даже В. Вернадский.

Переход человека в эпоху ноооферы вовсе не предопределен, считает ученьй. Произойдет ли это эпожальное событие - явдение, бесспорно, вселенского значения - заранее сказать нельзя, Человеку придется на этом путипреодолеть множество трудностей, но прежде всего преодолеть самого себя, некоторые свои общебииологические пороки. Но для того епу и дан Разум и нравственное чувство благоговения перед Жизнюю, которую ему подарил и поддерживает в нем весь Универсум.

Последователем Н. Моисеева и. В. Вернадского считал себя Леонид Васиъевич Лесков (1931-2006) - доктор фязико-математическик наук, профессор, академиाк РАЕН и Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. Круг его интересов растроетранялся от вопросов космического материаловедения и физики плазмы до проблем философии освоения космического пространства, построения моделей космическиицивилизаций, поисков ответов на многие интригующие вопросы современной науки. Он быи не просто энциклопедически образованньы человеком, но ученым с системным складом ума, что помогало ему давать глубокие аналитические оценки многим вопнуюбим проблемам современности. Именно поэтому его приглашали преподавать как на сугубо «технические» факулттеты МАИ и МГТУ ими. Н. Э. Баумана, так и на философскийй факувттет МГУ им. М. В. Ломоносова и экономический факультет Академдй Госсдужбы при Президенте РФ.

Все егопооледние книпи - такие как «Неизвестная Вселенная», «Примет ли нас XXI век?», «Синергизм: философская парадитма XXI века», «Пять шагов за горивон т», «Нелинейная Вселенная: новьй дом для человечества» и другие - носят общечеловеческий, мировоззренческий характер и рассчитаны на широкий круг читателей. В них говорится о хризисе научного мировоззрения и парадоксах современной физической науки, орипинальных астрофизических иоследованиях, позволяющии прещположить существование параллельныхх вюеленньти и возможность путешествий во времени. Он тоже занимался далекими прогнозами, называя ик футуросинергетикой, но в то же время делал попытки проанализировать

важные и впопне зземныте» вопросы - например, почему мы так бедственно и бестолково живем и что Можно сделать для того, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему,

Совершенно определенно о творческом потенциале Вселенной пишет академик Петровской академии наук иискусств А. И. Субетто [9]. И в этом контексте специфика человека как особой формы живой материи раскрьвается толко в его творческой деятелности. Ученьй переосмысляет понятие «качество жизни» как создание социальньх возможностей дия творческого развития человека и общества в теории ноосферосоциогенеза, а ундикатором качества жизни, его своеобразным интегрирующим «измерителем он считает... здоровье населения.

Мысль о том, ч то показатепь здоровья напрямую связан с состоянием живого вещества планеты, разделяли другой наш известньп̆ ученьй̆ из Сибири, академик Академии Медицинских наук и PAH В. П. Казначеев (1924-2014). Пафос егокниг направлен на проблему сохранения генофонда русской нацим и ввсвечивание роли образования и просвещ ения в этом вопросе.

Ученый выявляет сегодня колоссальное обострение двух тенденций в развития чеповечества и в мировой геополитике: геоантропоцен трической и геокосмической. Выделение и внимателное изучение подледней быдо сделано в руосом космизме, Являясь представителем данного мировоззрения, Казначеев геоантропоцен трический подод к миру сравнивает с гигантским технократическим спрутом. Казначеев опредепяет современное демографическое состояние русской попупяции как национальную катастрофу, в которойнаселение Сибири оказьвается самьш уязвимьшм.

И все же ученьtй видит перспек тиву. Россия на своем горьком примере должна выступить как инищиатор создания глобалнного мирового центра развитии и сохранения человечества, своего рода Института кгеокосмической безопасности планеты Земля» как жлівого гена живого космоса, с очень глубоким анализ ом и объединеныем репродуктивного потенциала всего человечества, его култур и ресуроов. Для этого оовершенно необходдмы сдвиг фокуса общественного внимания в сторону социальных, демографическид, человековедческих проблем, глубокое межведомственное взаимодействие, система обеспечения жизненного цик ла на индивидуапном и общественном уровне, «взрьвоподобньтй самоускоряющийся режим восстановления нации [5, с.158].

Пока же все меньшее число вю менее здоровьб людей не в состоянии поддерживать в работоспособном режиме систему жизне-

обеспечения страны, увеничиается число аварий, природных катастроф, необратимо снижается культурно-образовательный уровень населения. Необходимо в корне изменить само отношение к здоровью человека, понять его онтологическую природу, вписанность в космогенез планеты. И здесь Казначеев как врач, 50 лет проработавший в медицине, дешится своими удивительными наблюдениями: талантливьй человек, как правило, обладает болшшим потенциалом здоровья, умеет компенсировать недуги.зИ значит, найди талант - будешь здоров! Поэтому так важнос детства открыть в человеке способность к творчеству как способность слышать призьв Вселенной к самосовершенствованию.

Третья линия развития русского космивма связана с устехами искусства Серебряного века, с эохой симвопизма. Свою роль в космизации русского оознания сыграли поәтьт-символисты начала века Александр Влок, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Максимилиан Волошин. Их современник, поэт Велемир Хлебников, уже считал себа Гражданином Вседенной. В своих футуристическии ститад он оставилнам 《космическуюцифирь» о грядущих событиях XX века, подтвержденную историей. В 1910-е гг. творят композиторы Александр Схрябун и Миқаэлюс Чюорленис, меч тающие о массовом музыхалном воздействии на состояние биосферы Земли. В Петербурге М. Чюрленис выставляет свой грандиозный живописньй цикл, посвященный историм мироздания, оживляя в красках древние мифы, переплетенные с космологией будущего, в котором выразил в цвете музыку живого Космоса. Последователями этой замечательной плеяды с्иитали себя в советской поэиии Анна Axматова и Борис Пастернак, писатепи Михаил Зощенко («Повесть о разуме») и Мишаил Пришвин («Дневники»), художники Кузыма Петров-Водкин и Андрей Филонов. Прожив сложную и полную испытаний жизнь, они своими произведениями подняли значение творчества до уровня животворящ ей миссии Природы.

Важную ролв в развитии космического мпросоз ерцания в России, да и во всем мире, в XX веке сьграла œмва Реридов: Николай Константинович Рерих (1874-1947) - вьцающийся русский художник, мыслитель-гуманист, ученьй, писатељ, путешественник, международный общественный деятель его соратнища и друг, оригинальная мыслителница Елена Ивановна Рерих (1879-1951); ии сьновья - широко известньй в мире ученьй-востоковед Юрий Николаевич (1902-1960) и выдающийся руоский художник в Индии, педагог Святослав Николаевич (1904-1993).

Работал на стыке истории, аржеологии, этнографии, филоногии, репитиоведения, искусствоведения, минералогии, ботаники имедицины, они организ уют специальные научно-жудожественные экспедиции по Карелии и средней России, Центральной Америке, Индий, Цен тралной Азии, резултатом которых стало создание в Индии (в местечке Кулу на гранище с Непалом, где жлла семья) научного института гималайскид исследований «урусвати, занимавшегося синтезом различньгх знаний о человеке. В этом институте формировался прообраз науки будущего, так как чеговечеству, считали они, необходимо готовить са к грядущим переменам в своем мировоззрении.

Итак, несколько имен за постедние 150 лет развития русекой философии, науки и культуры. Можно лиговорить о «русском космизме» как о реальной странице в истории нашей философской и научной мысли? Да, можно! По нескопькии параме трам.

Во-первых, это масштаб личнөстей. Всем им присущи универсальность мвшления, чуткость к новым проблемам, разносторонность талантов, особый дар синтеза цдей и их организационного воплощения, бесстрание этической позиции, великие целеустремленность и работоспособность, трагичность судь бы и красота нравственного подвига. Будучи реальнымми люддви уходящей эпохи, они были одновременно и люддми из будущего, приоткрывая нам завесу над тайной грядущего образа Человека.

Во-вторыд, это маспт табность научного и культурного вклада руоскид космиетов в науку и искусство XX века, проверенного на практике м определившего основные фундамен тальные направления в их развитли.

И в-третьи, - и это самое главное - жизнь и труды руосии хосмистов явиши нам основные черты миросозерцания приблизившейся к нам эпожи перемен. Каковы же эти черты?

Космичность мировоззрения. Э то соверш енно новый̆ для нас этап в осмыслении окружающего мира, когда Мы, наконец, увидели, что все, что нас окружает - и мы сами - вписываемся в Болшую историю, как она представлена в современной космологической теории, что мы - не попновластные хозяева и авенцы" природы, а ее сотрудники и коллеги (или нерадивые и безответственные «жильцы планеты»). Э тим мировоззрением объясняется бесстрашие космистов в исотедовании новьши идей, еще не апробированньгл в общественном сознании, их принципиальная позиция

по поводу того, что разделение духа и материи - проблема надуманная для философиии и вредная для развития науки, искусства и репигии (см. [11]).

Нравственньй максималивм и оптимизм. Известные нам русские космисты все были верующими люддми. Они чтили и уважали все формы религии, известные на Земле, хорошознали священные тексты, верилив в Еиного Творца вселенной. Их образ жизни был соответствующим их духовному миросозерцанино. Все были чрезвычайно строги к себе в быту и на службе, быши велитими миротворцами, проявляя терпимость к окружающим даже тогда, когда болезнь и смерть стояли на пороге. Недаром подивокруг них распрямлялись, расцветали, в них просыпались таланты, вокруг всегда было много учеников, но и... завистников. Они это знали, но не смотрели на свои биографические трудности так трагично, как это делаем сегодня мы, погому что ииt оптимизм имел под собой объек тивную природу.

Гармония и красота как принциш творчества и живни. Русские космисты дорош о знали этическую позициюо Ф. М. Достоевского насчет того, что «красота спасет мир», и каждьй по-своему углубил ее: это осознанное понимание того, что мирозданием правит не борьба против пположностей (это толко часть правдыт) а все-таки гармония как принцип живыгх систем. Понявш ему этот принципI жизнь расхрывает тайну своей созидательной творческой силы.

Подойдем к вьвводам. Идеи русского космизма, несомненно, опережали не толко свое врепя, но и наше. Только в конце XX века, в немалой степени благодаря фундамен тальньым исследованиям в области космологиии теории систем, особенно открытию ан тропного принципа Вюленной, мы возвращаемся к наследию русской философии науки, чтобы развивать ее методологию философското синтеза датьше. Мы можем предложить миру новое мировоззрение!

## Литература

1. Аксенов Г.П. Три биографии Владимаира Вернадского. М.: Архив Роспийской академии наук, 2014. 164 с.
2. Baйцзеккер Э., Вийкман A. Cопие on! Юбилейньй доклад Римского клуба. 2017-12-24. Интернет-ресурс.
3. Вернадский В.И. Научная мысть как планетное явление // Вернадскид̆. М.: Изд. дом Шалвы Амонашвили, 2001. С. 114-134.
4. Гумилеє Л. Этногенез и биосфера Земли. Л. : Изд-во ЛГУ, 1989, 496 с.
5. Казкачеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. МоскваКострома: КГУ им. Н. А. Нехрасова, 1996. 251 с.
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних прои зведениий. М.: Изд. «Праедаю, 1990. С. 393-600.
7. Моисее Н. Н. Универсум, Общество. Информ ация. М. : Устойчивыйй мир. 2001.200 c .
8. Русстпй космизм: Антология философской мысти/ под ред С. Г. Семеновой и А. Г. Гачевой. М. : Педагогика-Пресс, 1993. 368 с.
9. Gубетто А.И. Творчество, низнв, здоровве и тармония, (Этоды креативной онтологии). М., 1992.
10. Федороє Н. Ф. Философия общего дела: статыи, мысои ии писыма / под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона: в 2 т. Т. 1. Верньй, 1906. Т. 2. M., 1913.
11. Философия русского хосмизма и будущее маравозарение:сборник статей по материалам менвузовской конференцри/ Отв, ред. И. А. Вирич, М.: МППУ, 2014. 244 c .
12. Флорен ский П.А. Макрокосм и Мцаракосм// Вогостовские труды, 1983, C6. 24.
13. Циолковскй К. З. Черты из моей жизнд // «Матодая Геардияю, 1935. № 11. C.5, 124-143.
14. Чикееский А. Земное зхо солнетных бурь. Парин, 1937 (не фр. яз). Русское иядание: М. Мыссть, 1973. 352 с.

# Сверхчеловек и душа в будущем человечества 

Е. Фуवзuи

Аннотащи: Японсквй ученьй рассматривает степень реальности миифа о Франкенштейне в условиях современной научно-технической револоции. Он напоминает о целом ряде генетических опытов по воздействюо на геном как о прообразе фабрик аиии постчеловека. Он ставит проблелу научных и нравственньх пределов формпирования япостлодейн. Самвий существенный вопрос: что и насколко менно улучшать, а что необходимо оставить неизменным, पто является для человека константой, определяющей его сущность? Спепиалисты по биоэтике предупрендалт об ппасности безудержного спиентизма и утопическаго пронект ерства по «переделке. человечества, В частности, шяуушения. иителлекта путем редактирования генов могуг иметь и пр отивсполоннь й зффект. Развитие научных технолопий для згой цели монет рассматриваться как вызов самому смытлу нашей человечности, Автор счигает, что проблема не имеет однозначного решения, и что подход $\kappa$ ней долнен ность мендисцпшиинарнььй характер.

Ключевье слова: генетика человека, зтика науки, трансуманизм.
Abstract: The Japanese scientist considers the degree of reality of the myth of Frankenstein in the conditions of the modem scientific and technical revolution. He recalls a number of genetic experiments on the effects on the genome as a prototype of Posthuman fabrication. He raises the problem of scientific and moral limits of the formation of «posthumans is. The most important question: what and how much can be improved, and what should be left unchanged. What is a constant for a person that determines his essence? Experts on bioethics warned of the dangers of unbridled scientism and utopian daydreaming at the atemaking. of mankind. In particular, kimproving. intelligence by editing genes may have the opposite effect. The development of scientific technologies for this purpose can be seen as a challenge to the very meaning of our humanity. The author believes that the problem does not have an unambiguous solution, and that the approach to it should be interdisciplinary.

Keywords: human genetics, ethics of science, transhumanism.

В 2018 году отмечался 200 -летний юбилей опубликования романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», действие которого начинается в Санкт-Петербурге. В этой кните ученый Виктор Франкенш тейн, стремившийся разгадать тайны зарождения жизни, завершил чертеж «идеального человека». Он создал жлвого монстра из частей мертвых тел.

Искушение создать идеального нового человекане ограничивается фан тастическими романамии филыами. В действительности, и ученые подвластны искушениям улучшать тело человека научнотехническими и биологическими средствами.

Современные Франкенш тейны вовлекают политиков и военньгх в свои заманчивые планы, ч тобы получать денежные средства, а мысслители и преппринииатепи в свою очередь исполизуют честолюбивых ученых либо для реализациии своих фантазий, либо для быстрого попучения прибыли. Напринер, американскийинженер компании General Electic Ральф Мошер получил финансирование от армии США. для исследования киборгов. Американскийй делец Роберт Кларк Грэем познакоиился с Нобелевским лауреатом генетиком Германом Меллером для создания ббанка спермы" для бизнеса по продажам спермы Нобелевских лауреатов в целях «улучшения генетического потенциала человечества». Американский генетик Крейг Вентер сам основал компанию Celera Genomics по сбору средств для проведения исоледованйи, и ему удалось расшифровать геном человека в начале этого века, и создал искусственньтй организм в 2010 п впервые в мире ${ }^{\text {1 }}$. В то же время американские и японские исследователи разработали препарат NMN (nicotinamide mononucleotide), использование которого привфдит

замедлению процесса старения, и в Японии с помощью фармацевтическ ой компании начались кпинические испытания NMN на людях nordlove. ru ${ }^{2}$ ).

В гораздо болыших масштабах русскнй проект «Вессмертие 2045» стал в 2010-е годы всемирным двискением «Россия-2045» по инициативе русского миллионера Дмитрия Ицкова. Этот проект направлен на создание робота - копии человека, управляемого через ин терфейс «мозг - компьютер», В допгосрочной перспективе они планируют создать искусственньй интеллект, искусственньь̆̆ мозг иперенести в совершенное искусственное тело личность. В резуль-

[^150]тате они намеренны получить униқальное существо - сверхчеловека со сверхвозможностями ${ }^{3}$ ),

Эти ученые и инженеры уверены в том, что дальнейша ая эволюция человека путем сотворения свермпюдей в результате науч-но-теннической революции будет способствовать развитию человеческого рода. Но технологии увеличения эффективности мозга, кардинального продления жизни, фабрикации генетически модифищированньбх люодей, вечно-живых ава тар-копий человека - разве могут они сделать счастливыми как кулучш енных» днодей, так и остальное, немодифищированное человечество счастливыми? Израилскийй историк Юваль Н. Харари утверждает, что «доктор Франкенш тейн в очередной раз создает чудовище, котороенам придется уничтожить ради спасения человечества... Любая попытва усовершенствовать человека обречена на провал, потому что улучшить можно разве что наше тело, дуч является непригосновеннымя. Он продолжает: «Будущйй Франкенш тейн создает существо, во много раз превосходящее нас, существо, которое будет глядеть на нас так же снисходитељно, как мыт смотрий на неандертальцев» ${ }^{4}$ ). Догжны ли современные поколения приннть такое дегуманизированное предвидение будущего? Настало время подумать о возможности и пределах возможностей быстро развивающидсся научньхх технологий, а также об иу преимуществах и рисках.

Специалисты по биоэтике до сики пор предупреждают об опасности безудержного сциентивма и угопической схемыв вопросад «переделкичеловечествар ${ }^{5}$. По словам американского биоэтика Леона Р. Касва первоначалъно биоэтика бьла основана люддыми, которые понимали, что новая биология затрагивает самые глубокие стороны нашей человечности и угрожает им ${ }^{6}$ ). Но сейчас среди биоэтиков существуют различные точки зрения на улучшение человека. Некоторые из биоэтиков и сторонников улучшения человека считают чедовеческую природу последним оплотом защиты для тек, кто утверждает, что человечность нельз трогать, изменять или манипушировать ей ${ }^{7}$ ). Эта точка зрения неверна. Во-первьг, че-

[^151]ловеческая природа - не последний «бастион», но есть и другие веские аргументы. Во-вторьд, не все, кто против «улучшения» человека, придерживаются статичного представления о человеческой природе. Напротив, сторонники человеческого совершенствования склонны считать, что живнь и природа человека составляет единство статики и динамики.

Сейчас необходимо обсудить эту проблему междисцилинарно, не свода ее к биологическим наукам и этике науки. В этом стучае мы сможем найти убедителные возражения, и аргументировано доказывать, что суть природы человека - динамическое равновесие, и что человек может самосовершенствоваться не посредством применения к его генетике научньгх технологий, а апостериорным путем, сочетая силы природы и усилия самономощи.

В последние годы в области молекулярной биологии феномен жизни изучается с учетом второго начала термодинамики, то есть закона увепичения эн тропии. Все тела эволюционируют от порядка в сторону беспорядка: они изнашиваются, окиоляются, накапливают общипки и рано или поздно разрушаются. Значит, эн тропия вœегда увеличивается. Так вот, жизнь отичается тем, что заранее опережает рост эн тропии, принимает меры для параллельной разрушению перестройке самой себя. Это состояние систем жизни и называется «динамическим равновесием». Однаков течение длительного времени повреждения постепенно накапливаются на молекулярном уровне, и жизни в конечном счете настигаются законом увеличения энтропии, хогда болше не могут поддерживать свой порядок. Это - амерть индивидуума. Но, в то же самое времи, следуюпщее поколение живььх существ уже приняло эстафету, й жизнедеятелнноть продөюкается в целом ${ }^{89}$. Зародыш евая линия бессмертна в том смысле, что половые клетки могут продолжать делиться вечно.

Трансгуманист Макс Мор создал новое слово «экстропия», антоним энтропии как существенный элемент, и основал Институт экстпропии в 1988 г. Согласно определению, данному на сайте этого института, экстропия - степень интеллекта, функционального порядка, жизнеспособности и возможностей живой или организационной системы по стремлениюк к улучшению ${ }^{9}$. Пусть так. Какое

[^152]будущее мы встретим в резулттате экстропии? Тем, кто мечтает - светлом будущем, догжен сказать, что такая перспектива слиш ком оптимистична и является примером слепой веры в научные технологии. Л. Касс предупреждает: «биоинженерньй человек» может оказаться совсем не таким, каким его желали видеть, или же в стремлении стать совершенньм, он уже перестанет быть человеком ${ }^{10}$. Кроме того, трансгуманистическийподдод к природевпадет в редукционизм, которьй игнорирует тот факт, что устойиивая органическая система, поддерживающая явления жизни, носит комплексньй характер.

Уолтерс и Палмер ${ }^{11)}$ классифищируют генетические улучштения следующим образом: 1) физические улучшения; 2) интетлектуальные упучшения; 3) моральные упучшения ${ }^{12}$. Рассмотримя По порядку необходимость генетического упучшения на основе этой класеификации.

Сторонники «улучш ения» человека недооценивают способность чеповеческой ДНК адаптироваться к окружающей среде. Недавние исследования в области генетики показали, что $98 \%$ негенетическия ДНК, которые раньше с्यитались кмусорнвтми, ДНК», содержат скрытую важную информацию, которая определяет наш внешний виД, характер, талантыт И т, Д., а также включают ДНК, которые защищают организм of болезнею

Этническая группа баджао, проживающ ая в Малайзии, Индонезиии на Филиппинат, назьваемая кморскииии цыганами», добьвает пищу на ппубине до 70 мпод повериностью. Баджао задерживают дыхание более чем на 10 мин за один раз. Но как они могут так делать? Американ скийдопуляционный генетик Расмус Нилююн собрал образцы ДНК у баджао и их соседей. Сравнение двух геномов выявило места, где частоты вариантов генов различались. Выяснилось, что более крупные селезенки, действителнно, развивались у баджао на протяжении поколений. У баджао есть ДНК, которая может вырабатывать большое количество веществ, способствующих росту селезенки. Она находится как раз в тех, ДНК, которые раныше считались ммусорными ДНК, ${ }^{15}$ ). Можно утверждать, что

[^153]без искусственной рекомбинации генов мы можем улучшить физические возможности в нашей повюдневной жизни, чтобы попучить особые физические способностив будущих поколениях. Сейчас исследователи начинают думать, что мутациии в этии $98 \%$ ДНК бьеши ключом к продвисению человечества в различные и весьма суровые условия прожлвания, такие как в Тибетском нагорье или за Северньмм полярным кругом.

Тогда, как эти $98 \%$ ДНК работают? Передовые иоследования генетики показьвают, что у ДНК есть механизм яэпитенетики», подобный переключатепю, и функция гена радлкально изменяется с помощью переключателя. Исследование по монозитотным близнецам обнаружило, что существует вероятность управлять генами, например генами, определяющими конституцию, включая ожлре ние, илигенами, связаннымии с такими споообностямд, как хорош ая память и музыкальные способности ${ }^{14)}$.

K тому же, последние иоследования показали, что среди носителей наследственных заболеваний есть люди, у которьхх не было заболевания, несмотря на наличие прииины генетического заболевания. Возможно есть акакая-то удивителћная ДНК, для того, чтобы предотвратить возникновение трудноизлечимой болезни», и «ести механизм работы этой ДНК станет понятен, можно исполь $з$ ова ть ид для разработки геномньу препаратов, чтобы спасать людей, страдающих от бодезнейр, - сказал доктор Стивен Френд из Оксфордского университета ${ }^{15}$ ). Исхусственное ивготовление таких.полезньгх для человечества ДНК сходно с идеей А. А. Богданова (1873-1928), которью̆ старался обновля ть живые организмы посредством обмена кровью между двумя человеческими существами. Улучшение ДНК, связанных со здоровьем человека, следоватељно, может быть достигнуто путем обмена особвх $Д Н К$, которые носат определенные лю्пи. В этом спучае нет необходимости исхусственно рекомбинироsamb zeны.

После того, как были рассмотрены альтернативы искусственной генетической модификации оплодотворенньгх яйщеклеток для улучш ения физическии способностей и устойчивости к болезням, можно перейти к анализу уместности совершенствовать способность к обучению путем редактирования генома оплодотворенньгх яйцеклеток. Разве могут генетически спроектированные дети («dе-

[^154]signer children") показать ботее высокие способностик обучению, чем обычные дети? Рассмотрим связь между потенциальной способностьюк обучению с точки зрения педагогической психологии.
«Генетически спроектированные» дети в ходе своего развития стопкнутся с проблемами мотивации. Поэтому прежде всего поясним важные термины и концепции педагогической псидологии по теории мотивациии и а трибуциии.

Казуальная атрибуция - приписьвание причин по которым человек совершил поступок ${ }^{16)}$, Значит, в зависимости от различйй в каузальной атрибуции постедующие действия будут различными. Существуют разныте возможныте причины успеха и неудачи, и различные способы каузальной атрибуции могут иметь значение в реалной успеваемости. Допустим, что есть две вомможные причины для получения результатов, приюожения усилийи ирименения способностей. В том случае, когда говорят, что существует одна причина, мы склонны недооценивать другую причину. Например, сказано, что аА получил(а) торошую сценқу, и талантлив(а)», предполагается, что он(а) не прилагал(а) особых усилйћ. Э тот закон называется «ПринциП дисконтирования» (discounting principle).

Возвращаясь к осн овному сгожету, нез ависимо от того, насколько усердно работают игенетически отредактированные» дети, все й хорошие оценки могут считатьєя связанныти с их споообностями. Вследотвие реакции окружающид, эти дети будут склонны приписывать резуштаты своей делтепности внешним факторам (улучшению способности, не основанному на своей воле). И будет сформирована менее мотивированная личность, склонная жить по принципу: «身могу сделать әто, но не буду заниматься сейчас». Таким образом, уगучшение гена оплодотворенной яйцеклетки, вопреки ожиданиям, может оказать негативное влияние на развитие детей в ффере образования. Выло бы более разумно не улучшать ин теллектуалные способности путем генетической модификации.

Человек развивает свои природные задатки по обучению и професионаљной подг отовке и потом получает славу. Люди восдища а ются его/ее талантом и в то же время восторгаются его/ее постоянньши усилиями, ведущимии к этому. Когда проводилась дискуосия по генетике человека за «крутлым столом» в журнале «Вопросы философии» в 1970 году под руководством И. Т. Фролова, М. К Мамардашвили сказал: «...мы оцениваем Эйнштейна по результатам его деятелности и не замечаем, как эту оценку постфактум переносим на генетические способности. Есть сотни люддей, которькх

[^155]мы не называем гениями потому, что о нии постфактум нењзя сказать так, а в биологическом смысле они были одарены, возможно, больше, чем Эйнштейн, и может быть, были более образованныт» ${ }^{17)}$. Кроме того, общ ество не будет восхвалять гениев, оздданньых биотехнологиями, и сколько бы искусственньй гений ни вкладывал в общество, люди будут воспринимать его/ее вклад қак должное. Трудно представить, что производство искусственньгх гениальньгх детей сделает эти детей счастдивыми.

Теперь, когда рассмотрено, что интеллектуальные улучшения путем редак тирования ген Ов будет иметь только против оположньй Эффект для детей с точки зрения образования, обратимся к вопросу ० Том, насколько обоснован последний тип генетическия. усовершенствований, а именно, моральное упучшение спомощьюю енной терапиии,

Моралное совершенствование путем редактирования генома это прежде вœего отказ от нравственного воспитания в обществе и недоверие к способности четовека возвратиться к нормальной жизни. Обращение с теми, кто, как считается, нуждается в моральном упучшении, з аклюочается в том, чтобы побудитв ии понять, ч то человек по своей природе слабое существо, Люди, которые ведут себя проблематично, нуждаются в перевоспитаниил, а не в генной терапиия. И в то же время, способ й возрождения должен быть пересмотрен, В частности, они допжны быть просвещены, чтобы смогли заметить с помощью своего собственньгх опытов следующее: человек может быть охарактеризован как существо ранимое, несовершधнне, и конечное, поэтому же и солидарность с другими, разделение страданий других, забота о люддях, которые может ушибиться, заболеть и в конечном счете умирают - это образ того, как следует жить как личности в обществе.

Cострадаюаууо сnособность (das Mit-Leiden Können) могут приобрести только те, кто живет некон тролируемой жизнью с физическимии и/или душ евнымии страданиями, а люоди, которые быти улучшены эргономикой ити фармакологией, не могут. Исходя из этого, можно утверждать, что эта способность далжла стать принициим биоэтики, сменив принуии совершенствования человека с помощью научнвг технолошй.

Кстати, трансуманисты пытаются победить неъвбежную смерть, основываясь на позиции редукционизма, например, сводя явление жизни к действию тепла и электричества. Например, футурист

[^156]и изобретатеп доктор Рэй Курцвейл считает, что когда-нибудь сознание может быть загружено в суперкомтьютер в будущем. Согласно его плану, ваш доктор мог бы хранить описание структуры связей в нервной системе организма на жестком диске. По существу, на этом диске будет ваша душа, переведенная в информационную форму. Затем, в к акой-то момент в будущем, кто-то сможет воскресить вас - загрузить эти сведения в клон ити робота и вернуть вас к жизни ${ }^{18)}$.

А существует ли душа? Понимая деятепность души как сознание, мы согласно теории Хамероффа-Пенроуза можем назвать ее «оркестрованной объек тивной редукцией». Сознание тесно связано скван товой запутанностью. Когда активность нейронов происходит в определенном месте в головном мозге, торда в совериенно другом пространственно отделенном месте происоодит роответствующая реакция. Информация в микротрубонках, вдодящиц в остав цитоскелета и определяющих структуру клетки, в клетках мозга связана с внешним пространством. Сознание, родивщееся в мозге, меньше, чем элемен тарные частицы, рожденные во вюленной, обладает свойством, которое не считается с гравитацией, пространством и временем, поэтому оно обычно жранится в мозге. Когда сердце останавливается и кровв перестает течь, мозг не функционирует как кван товый комтьюотер. Однако, кван товая информация, присутствующая в микротрубочке, не разрушается, а разбросана по всей вєеленной и существует как душа, удерживаясь от тела,

Кроме того, в своей раб́оте Пенроуз доказывает, что «невычислимостьs какихх-то аєпектов сознания может служить достаточно убедительным доказатедством невычислимой природы всех процессов познания ${ }^{19}$, Он пишет, что существуют четьре основные точки зрения ( $A-D$ ) на отношения между процессами оознатељного мыш ления и способностьюк вычислениями, и сам он придерживается точки зрения С: Сознание вызывается определенньмии физическими действиями мозга, однако эти действия принципиально нельз вычислительно модепировать правильным образом ${ }^{20}$. Pe -

[^157]дак тор этой книпи, М. Лонгейр, в предисловии коммен тирует взгляд автора: «... в самытх, казалось бы, логичных и абстрактныг областяи физики и математики не удается создать программы для привьчньгх нам дискретньх компьютеров. Все компьютеры практически не могут, например, доказывать математические теоремы, как это делают обычныее люди-математики. Все это, с другой стороны, прекрасно фогласуется с одним вариан том знаменит ой теоремы Геделя, которая в трактовке Пенроуза означает, что математические выводы (и, вообще говоря, все процессы, связанные смьш ленитем и поведением) осуществляются „невычислимьым" образомл» ${ }^{21)}$. Одним словом, так как человеческое мышление и привнание не являютса вычистимым, невозможно воспроизвести человеческое сознание спомощью компьютера. Э то означает, что ник то не может воскреснуть после его/ее смерти как клон или андроид.

Совершенствовать человеческие тела иу уыь, чтобы өтать свердчеловеком и получить вечную жизнь является цельюи стремлением трансгуманистов. Развитие научных технолоюпй для этой цели может рассма триваться как выззв самому смытоту нашей ченов ечности. Улучшение наших талан тов, состояния здоровья и нравственности, как говорипось вьше, Может быть доститнуто не за счет детей, рожденньб как генетиески спроектированные («designer children»), а за счет макснмального развития нашего потенциала, обмена редкойи замечателнной, ДНК, и наилучшим способом образования. Кроме того, так как человеческое сознательное мьш ление является невычилимыт, никакой современньй ученьй Франкенш тейн не может воскресить никого от смерти. Стать бесммертным с помощью новьы технодогий - это мифология нашего века.

Сознание лвлиепся лишњ одной из характернгх особенностей физичаской делтэльности мовга. Как и лобал другая физичесуая делтелиность, оознание может уоде-
 строго говоря, самим сознанием. D: Сознание не мокет 6ьть о6ъаснено с истопьзованием каких-либо физичских, вычислитетьнькх зши других научньх меторов зши понятий.
${ }^{21)}$ Tam ase. C. 13.

# Цифровая гуманитаристика тенденции и проблемы 

Е.И.Ярославцева

Аннотащия: Динамиччость современнвхх цифровыхх процессов, социально заданная политика создает новые тенденции в развитии общества, способствуот проявленио нового уровня глубиныт проблем становления человека, его существования не только в постранстве, но и во времени. Практика использования циффовьх технологйї в социальной и гуманитарной сфере, в области когнитивистики, образованиит, инддивидуальном развитии человека, показывает высокий уровенв тибкости новсго формата, моделей коммуникацй. Они показьваст устойчивость феномена новой реальности, требуощей междисцитинярного дискурса, необходимость высявления базсвых принцрпив актуального предметного знания, особенности миров осприятия человека,

Клочевые слова: туманитарная наука, человеческий фактор, человекоразмерность, पллубление прашлого, порождение будущего, цифровая периферия.

Abstract: The dynanism of modem digital processes, a socially defined policy creates new trends in the development of society, contributes to the manifestation of a new level of the depth of the problems of human development, its existence not only in space, but also in time. The practice of using digital technologies in the social and hum anitarian sphere, in the field of cognitive science, education, individual human development, shows a high level of flexibility of the new format, communication models. They turn out to be the stability of the phenomenon of new reality, which requires interdisciplinary discourse, the need to identify the basic principles of relevant subject knowledge, especially the human perception of the world.

Keywords: humanities, human factor, human dimensionality, the discovery of the past, the generation of the future, digital periphery.

Научно-технический прогресс, начавшийся еще в XX веке, оказался точкой роста, которая расширила не только пространство, описываемое понятием «глобальное», но затронуло и время, которое проявило свою фрактальную глубину, что научило человека воспринимать не только непредсказуемое прошлое, но и производить будущее. Люди третьего тысячелетия перестали просто меч тать о будущем, онистали его оозидать, создавая не один, истинньі̆и и вечный, а многочисленные глобалистские проекты, воплощая ии в меру своии способностей. По существу, единая объелиняющая цељ совместного устремления к счастью играла рољ оболочки, под которой вызревали разнонаправленные тенденции, субьекты которьгх намерены были решать свои проблемы, реализуя свое видение мира и потребность в природных и научно-техническию реcypcax.

В современном мире уже нет таких прирядньш систем, где бы человек не оставил свой след: опосредованно, через глобальное техническое влияние, спутниковое сетевое окутывание экосистемы Земли новыми частотными излучениями и элек тромагнитными полями. При этом человек, совершая все новые технологические прорывы, накладывает очередной «стой следов» на экосистему, природное пространство, как поднимаясь в ближннй космос, так и углубляясь в кору з емли. Э то не тонко ноосфера, но и литосфера, из которай он берет ресурсы, включая ик в оборот коммуникаций в социуме, среди поддӗ. Индивид покорил пространство, познав его и списав посредством критериев созданного им научного знания, вырабатьвая надежные стандарты, которые можно бьшо успешно исползоватв в практической дея телнности. Новые открытия можно рассма тривать как многослойную коммуникатив-но-когнитивную систему, в которой человек всякий раз опирается на прежние знания, дополняя ихи новьшии теоретическими построениями. При этом самому себе человек не придавал каксго-либо значения, элиминируя себя ив классическсй научной картины мира.

Но в XX столетии стало ясно, что игнорирование основного производителя отхрытий, носителя творческого потенциала - человека, становится рискованным. Необходимо было увидеть в получаемьгх результатах интегрированность активно действующего индивида и обьективно существующей природы, что создавало новую модель, открывало феномен синергйного взаимодействия двуд сложньг экосистем: природы и человека. В эпоку торжества науки, развития технооферы философы, гуманитарии различнькх

сфер знания утверждали, что необходимо признать реально значимым не толко объект, но и субьекта. В конце XX века в широкий научный оборот вошло поня тие «человеческий фактор», которое было под пристальным вниманием гуманитариев и нашло свое отражение в Философском словаре под редакцией академика И. Т. Фролова. Уже то, что в научной литературе произошло введение в строго научную сферу этого понятия, говорит о стремлении не просто выделить человека в техноофере, но и закрепить тенденцию соразмерения техники и человека. Обьчная жиэнь формирует представление о неразрывном единстве этид «факторов»; ченовек создает саму науку, изобретает технику, но в классическом научном контексте эти понятия находятся по разную сторону. Естественное, по существу междисциплинарное миропонимание полнее охватьвает реалность, но система аписания этой реальности принадлежит устоявшимся подкодам, тде человек элиминируется. При этом подчеркивается, что В человеческом факторе заключен неисчерпаемый ресурс развития ${ }^{\text {l) }}$, Kaк организатор науки академик И. Т. Фролов последователно развивал в программ ньгх иоследоватегьских проектах практику реализ ации этико-гуманитарного подхода к использованию резуштатов научньг иоследований. Он, по существу, вырабатывал актуальные для развития общества принципы социо-гуманитарной экспертизы, порождавшей модель, а точнее, задававшей алгорити иоследований, позволявший удерживать баланс син теэа науки и гуманизма в развитиии будущег ${ }^{2}$.

 скокх, органиационно-управленческих и де, отношений; все, что относитсл к че-
 перестроиои успетнне решение зедач социално-зконоличесюого развития страньц, зачествнное обноввние общества бепо свлано с повьшением роли чедовеческого фактора как неисчептамопо реверва такого развития, решающего факора всех переиен Это значит, что дуковньдй рост человека, обогащрние ело новььки

 тивного участия каждого в совершюнствованию воех сторон общественной жизно. Цит. то: Фипософский стварь / Под ред И. Т. Фролова. М., 1991. С. 517.
 тарной экспертизьt/ Биозтима и гушанитарнаи зкспертиза: ксоиютексное зеучение
 PAH, 2009 . C. 86.

## Протагорова метрика и человеческий фактор

Человек в обществе конца ХХ века, века НТР - «человеческий фактор» на переломе тысячелетий стал мощнейшим источником трансформаций в социуме, неизбежно заострив и проблему развития сущностньбх сил человека, его потенциала, и новьгх форматов преобразований в изменяющ емся обществе, развиваныщ ейяя технологической ффере. Обнаружили себя противоречия способов существования человека в виде «фактора», которыйимел высокую ценность - являлся источником ресурсов для укрепления общества, но которому все меньше доставалось ресурсов для собственного развития, Процес перестройки общества, на который быти большие надежды, связанные с освобождением потенциалнвб творческикх сил каждого человека, в реальности открыл путь возрождения и реализации частных экономических интересов круІнььи суобьекТоВ, спровоцировавший катастрофическлй для СССР сцциальньйи сдвиг. Но в этот же период произошло важное в философско-методологическом плане уг лубление туманитарной составляющей научньг исследованй̆. Разрушение идеадов общего гармоничного будущего, глобализация мировьгх эк ономическии связей привели к обострению проблем человека, порождению новьгх тенденций в формированим научной рациональности, что привело к рождению нового, постнеклассического тита научного знания, а именно: обращ ения к принципу «человекөразмерности» ${ }^{3}$ ).

Необходимо заметить, पто принцип «человекоразмерности» был сформужирован в отечественной философии, в работах советского философа науки и култтролога М. К Петрова ${ }^{4}$ ). Именно в XX веке, в эпоху актуапизации идейтуманизма начали развиваться теоретические модели, опирающиеся на «Протагорову метрику»", подчеркиваюыщие, а не итнорирующие включенность человека в объективньй мир, выявляющие естественную и поня тную всем соизмеримость этих двух континуумов, целостностей. Более того, М. К. Петров заметил, что именно человек объективирует прирфду", проявляет ее существование в множественности возможньшх форм, от-

[^158]крытых или еще не познанньг. По существу, человек привязывает найденные свойства природы к своим потребностям и удержлвает ий, насколько это возможно, и в той мере, в какой испытывает в этом необходимость. В принципте, он сам является системой отбора потенциально важныгх в окружающем мире свойств, которые он стремится объединить в системе рационального знания, организовать на основе определенньхх научных стандартов, чтобы исползовать для продуктивного развития.

Именно такое познаватепьное взаимодействие человека сприродой складьвается как когнитивная коммуникация, формирующая интерактивный топос человека, его индивидуа лную заинтереоованность в результатах коллективньт познавателных усилй̆. Однако ченовек, опираясь на свои способности, догические принципы описания внешнего мира, не может выделить, а также осознать себя как автора, поскольку находится внутри группы, непосредственно переживаемого состояния коллективной жизнедеятельности, т. е. в оболочке социума, принимающ его или итнорирующего его индивидуалное восприятие. В определенном смысле, творческое видение гаждого из членов сообщества всегда произв фдило возмущение стишком жесткиг ястоявшиися связей, но пробивалось к реализациии толвко в ситуациях кризиса. И в этом стучае произошдо то же самое - внутренняя напряженность, расхрывая накопленный потенциал человека, срезонировала со смысловой наполненностю древнего принципа и проявилась в методологии науки хак современном инструменте исследования. По существу, без этого подхода невозможно продук тивное реш ение перспек тивньтд проблем, расцирений ченовека в непредсказуемое, непрогнозируемое будущее. Возможно поэтому растаяли прекрасные, но не связанньте конкретно с человеком, вдохновляющие перспективы, не выдержав конкуренции с жестким, но реальньым прогнозом перспектив, где действует принцип «конкуренцииивсех против всен, пренебрежение рисками развивающиися теинологий.

Принцит человекоразмерности, сформулированньй в философхой методологии науки оказывается усилением требований эти-ко-гуманитарной экспертизы в практике научных иоследований и проектной деятелности. Одновременно он фиксирует внимание на высокой сложности процессов взаимодействия человека и природыt, которые многократно увепичиваются при исполззовании новьгх технологйи. Здесь важно не столько стремление построить новьпй мир, чтобы улучшить жизнь в будущем, полагая, что само обновление приведет к ожидаемому резултату. Важно понимание,

что даже в самьтх благоприя тньхх творческии намеренияя человека неизбежно существует риск дисбаланов. Особенно ярко это обстоя тельство проявляется в возможностяХ современньгц цифровьгх технологий, которые открьвают простор для творчества, создания новьгх решений, которые изначально требуют включенного проведения гуманитарной экспертизы, мониторинга исследователскии действий, оценки неизбежного взаимовлияния техническия и биологических факторов на развитие чеповека. В этом случае творческий человек становится ядром коммуникативно-когнитивньдк процесоов, а фактором становится используемыте человеком техника и технопогии. Они догжны соответствовать потребностяМ творческого самовыражения человека, ооознающего своню ответственность и имеющего развитое чувств ой меры.

Компьютерные технологии являютса не столко инструментом, сколько системой многократного усиления интенсивности существующих комиуникаций и причиной порождения новьд связей. Эти количественные параметры влияют на хачественные свойства взаимодействий, например, выводят человека в сетевое пространство, где он может совершать множество коммунигаций, проявляя себя в разньг лицах/никах, фактически преобразуя свою иден тичность, сталкиваясь с рисками потери собственной психологической устойчивости. Возможность итры, в которай удовлетворяется личная потребность в обновлении, стремление к неуловимости, очень увлекает, Действия в виртуапнньх ицровых пространствах с хорошथй графикой и скоростью реакции псикологически располагают, вызывают доверие к персонажам ик предлагаемым сюжетам, снижая критическую оценку и самоконтроть итроков, которьшии, как правило, являются молодые люди. Они начинают воспринимать условное пространство непосредственно, действуя в нем по волщебным правилам, дающим много жизней, а реальность жизни опосредованно, дистанцируясь от нее как медленной и не увлекатепьной.

Тақой чедовек происходящие события не успевает, да и не хочет осознавать, поскопку онивозвращают его от переживаний своей реактивности к ин теллек туальной самооценке, к естественному процессу аутопоэзиса, в котором все выз овы среды организм человека должен еще интериориз овать, включить в свой опыт. В этии случаях, в ситуации итровой зависимости, ответственность за свои собственные события перекладывается на друпих, будь топерсонажи игры или производитеши цифрового компьютерного продукта. Легкость вьполнения прежде трудных задач очень сильно мотиви-

рует человека на исполъование компьютерных технологий и игнорирование вопроса овозрастающид неспецифическии нагрузках, достаточно быстрого измененцй среды обитания/бытования. При этом подобные изменения происходят не в отдельно существующей, временной области жизни человека, но становится тогальным технологическим фактором всего пространства развития,

Единственное, что является временным, это отыт поколения, которое еще может сравнить прежний формат физическир нагрузок и вновь приобретенные, облегченные видыт дея тежности. Именно оно замечает, как перестраивается система образования, изменяются межиндивидуальные и социальные компуникации, проистячит трансформация и интерпретация ценностей. Они свидетели этого, по существу, культурного перехода, реально происходящей перестройки, которая как вызов требует новыу навыков ддя понимания современности, выработки научных инструмен тов изучения новой реатности.

## Digital humanities как феномен науки

Уже существует божщое колиество наув, исследовательскид практик, опирающирсяя на воэможности исползования компьютерныхх технологй久, информационных баз данныхх (Big Data), программных решений на основе искусотвенного, машинного интеллекта, развитие которого привело к появлению термина «гуманитарная информатика», а впоследствиии и самого феномена «digital humarities» - цифровой гуманитаристики как междисциплинарного научного направления 7). В науке, пожалў̆, в первую очередь оценили возможностимашинной обработки информациии, поскольку это помогло œрьезно облегчить труд аналива и классификациии именщирся, уже накопленньтх данньт. Но как только быи преодолен этот барьер, открылись возможности создания новых данных, были разработаны новые методы измерения, уточнения и критики - возникла депочка переработки значительных объем ов информации, создающ ая одновременно отчеты по поводу этого процесса, обеспечив лавинообразное нарастание объемов данных, порождая

[^159]проблему их хранения и копирования, С этой рутинной задачей сталкивается сегодня практически каждьй исследователь и есть основания предполагать, что эта оцифровка реальности станет параллепнньм форматом жизненного цикла как самого человека, так и мира, с которым он активно соприкасается, живет.

В этом, пожалуй, можно увидеть беспрецеден тный способ обобщ ения всех знаниЙ, приобретения формы, которая принципиально отличается от биологической и может требовать одниу. и тех же условий для своего хранения и воспроивводства - своеобразньдх прошлого и будущего. Возможно надеяться, что эта база данньш (Big Data) может хорошо управляться и не способна самоумножаться, как живые целостныте системы. Но можно лиее назвать просто цифровым ариивом, как необходимо с ней работать, сегодня сказать невозможно уже потому, что ситуациюо всеравно надо рассматривать как взаимодействие, коммуникацию, обращение индивида к памяти. Инструменты, техническрй астект такой деятельности, скорее всего, будет изменяться, кроме того станут инышии опыт, мотивация, система запросов человека, обращающегося к арживу, социалной памати. Негвзя не обратить внимание на mо, чмо глубина испорическюо зр емени бурет постоя нно нарастать и ири этом оставать ся доспупной для любврк поколений, потенчиалвно пуособньх с ним œнакомиться. Современники уже œйчас знают, что есть случаи, связанные с потерями во время Великой Отечественной войны, когда мододой человек нащел в интернете информацию о своем погибшем деде, сведения о оотором родственникам не удалось разыскать даже через соответствующие службы.

Несмотря на достаточно хрромный̆ период существования, междисциплинарньй формат цифровой гуманитаристики помогает ей сложиться как научному знанию, уже преодолевшему дисциплинарньй̆ барьер, который выражался в первую очередь как противостояние гуманитарных и естественньх наук, что было описано еще В. Дильтеем ${ }^{8)}$ Это смысловое разделение, существовавшее как необходимость при развитии классического знания, оохраняющего структурность и методологическую автономность, воспринималось как своеобразная истина, необходимое, закономерное и единственно возможное ${ }^{9}$. Но уже сегодня наблюдается активная ин теграция

[^160]разньгх наук, когда продуктивные решения надодятся при рассмотрении объекта сразньх точек зрения, представителями других наук. И надо полагать, что в этом иоследовательском пространстве сформируются иные стандарты, будут развиты гуманитарные требования не только к результатам, но и к планируемым методам исследований.

## База переехала

Еще один аспект проблемы цифровизацши гуманитарныш знаний, а точнее, продуктов гуманитарных наук - транеляция знания. Даже в дисциплннарной системе не обходилось без проблем, но при стирании знаниевых разтичшй, четких границ, исчезают те условные маркеры, с помощью хоторьь информация сиетематизировалась в памяти человека. Сегодня эта проблема решается «на ходу» - дисциплина вводится, а затем, как можно полагать, будет соверш енствоваться ${ }^{100}$. Тем более, что она уже несет в себе значительный опыт классифиқ ации и стандартизации, в качестве которой выступает ве топько оввоенный всеми уит тернет, но и система наукометрических баз информации, например, индекс DOI (Digital Object Identifier). Этот дифровой идентификатор документа, с помощьна которого решается задача предотвращения потери даннььх из-за прекращения работы многих электронных сервисов, странищ, площадок общения, которые может завести, а также закрыть практически каждый чеповек. Можно сказать, что это место в том хранилище, откуда он регулярно достается для вьполнения нужных операций ${ }^{11)}$. Но если традищионные ссьиাки не просто прописьтвали путь, но и несли на œебе конкретную, значпмую для чеповека информацию, то данньйй иден тификатор удерживает все это в тайне. Он ориен тирован на место, на техническую деталь виртуалную точку в облаке, а не на персону, которая ин тересуется тематикой.

В этом случае резонно возникает вопрос, а кроме номера, которьп̆ предст авляет фактически анонимную фигуру, можно ли исполвовать, как сегодня, иден тифицируемыт данные: ФИО, область

[^161]научньх интересов, уровень профессионализма и пр.? Ведь не исключено, что происдодящий процесс есть пишь перепродажа бизнеса, как бы он ни назьвался. Каждый продукт, создаваемьй в абстрактном мировом сообществе - это объект, которьй можно перемещать, он также имеет ценность, причем не только для автора, как его труд, но и в социальном контексте, поскольку является элементом истории общества. На сегодняшний день текст имеет одну «посадочную площадку», а через некоторое время - другую, сегодня одно название, а завтра - другое, рождаются прототиты, копици, клоны. Настоящий цифровой аутопоэзис,

В современном контексте, пока идет переустроение, многим кажется, что это дело программистов, айтишников и не замеча ют, что документыт фактически, переименовываются, потенциално обретают ники, подобные тем, которые имеют многие перонны в виртуалной сети. Авторы текотов не очень понимают существующ ую стратегию и тактикуи даже не задумываются о ней. Возможно, что ее практически нет, в том смытте, что вир туальньй объект просто цифровая «пыль, он перемещен в «мусорную корзину», Но в области творчества, научной сфере, в области художественного творчества всякая почеркушка, например, к ақ рисунки Леонардо, составившие всемирно известньй на сегодня «Атлан тический кодекс», являютея частвю култтурного настедия, которую необходимо сомранять, которая является элементом исторической иден тично-


Одним соовом, возникает проблема правового характера, в которой требуется прописать систему взаимоотношений с автором, учесть его предпочтения. Вомможно, ему и не хочется существовать в кцифровом варианте», поскольку он понимает, что никто его не запомнит на машинном языке. Он не может кратко сказать друзьям, что «Вьшла моя статья», а должен будет назьвать директориюо, префикс и суфффикс. Все же коммуникацию амашина-машида» не стоит прлравнивать к коммуникации «человек-ченовек», в которой, без сомнения, ужато бопьше культурной информации, чем в машинном сообщении. Человеку приятно будет осознавать, что его название статьи стало «цитироваться» как имя нарицательное, но невозможно гордиться индексом («дойностью»), ести только не поставить цель гордиться их количеством, как известньтм показателем Хиршша. Кроме правового контекста важно учесть и культурньй контекст, когда человек предпочитает быть соразмерным, настроен быть полезным своим коплегам, быть ими понятым, а значит, и продуктивным в конкретном месте и в нужное

время, но не стремится доказать истину «всему миру», что весыма проблематично, ести не рискованно. Ведв смыслы автора пересекаются со смыслами читателя, когда они находятся в близком когнитивном поле и могут быть близкими эмоционально. Информация, попавшая через DOI-канал в чуждую область смытоов, сыграет негативную рољь и ооздаст негативную обратную связь.

Конечно, машинньп̆ стиль решения проблем и не можетучитывать этическую составляющую коммуникациди, у нидх, еще не существует нравственного ин теллекта, а тол上ко иахусственный Но все же есть надежда, что коптьютерной системой, цифровой машиной управляет человек, у которого все эти культурно-исторические качества должны были сформироваться и он имеет достаточно правовьгк и этическии компетенций, чгобы корректно решать задачи в этой проблемной области. С другой стороны, средства каммуниикациии и есть постание - <medium is the message» (Г. Маклюен) ${ }^{12}$ ), что не позволяет рассчитывать на столь высокую деликатность, пока еще и сам человек не стремится вникать в суть многих своии проблем, не добивается соблнядения авторскиг прав и прочих гражданских норм, является недостаточно активньии, чтобы декларации превратились в реальность. В этом случае мы фактически встречаемся с известной философской проблеиой связи между формой и содержанием, их диалектической взаимозависимости. Видимо поэтому профессиональные философы осторожны, имеют высокий уровень скепсиса относитепьно эффективности машинньбк коммуникацрй в гуманитаристике, поскольку предчувствуют, что проблем может появиться болше, чем ожддаемьх преимуществ. K такой єложной гуманитарной социально-технологической деятельности необходимо относиться серьезно, чтобы не изобретать ошибочньгх версий коммуникаций; но для этого нужны соответствующим образом подготовленные специалисты. Проблема угодит в область еистемы высшего образования, где не дают подобной квапифик ациии и вообще сокращают курсы фипософии. Но можно ожидать формирования социалного запроса либо возникновения кризиса из-за отсутствия систем безопасности в области раюсьлाки сообщениГи.

[^162]
## Проблема перевода

Стоит заметить, что разрастание информационной базы, которую переводят на индекс DOI , обостряет локально значимыте ситуации. Достаточно проблемной областью оказывается перевод, связанньй исключительно с машинной, технической составляющей, когда привлекаются разные онлайн переводчики. \& одной стороны, предоставляемая пользователю информация, материал в статье, за счет гарантированной открытости оказывается доступной, но, с другой стороны, она не защищ ена от искаженй, не избавлена от рисков, машинного творчества, которое может менять хонтексты, что, естественно, ведет к неверному исполнению запроса. И уловить эту ошибку удается не сразу и не всякому. Приведу этот пример на знакомом материале ${ }^{13}$ ),

В этом стучае, наверное, надо учесть, ошибку кроме автора малокто может заметить; ошибки автома тического перевода трудно исключить, а он будет распространятьса все шире, неса в себе контексты разных языков и в конечном счете привести к выводу, что имеется факт заимствования. Лредвидя эти риски, необходимо уже в настоящем времени - сейчас - понять, какие инструменты надо ияполвз овать, чтобы избежать как умножения ошибки (колиественньй фактор), так и некоррек тности заключения об исполвзовании текста (качественньй фактор). Кроме того, сама статыя не затрагивает вопросов, космоса, но может обмануть ожидания ищущего информацию по определенной тематике, т.е. оказаться неэффек тивной. Допустимо предположить, что составляемые машиной базы данных могут систематически включать такие искажения, а следоватетьно, быть неточными. В этом случае даже

[^163]невозможно ничего поправить, так как невозможно ленту перевода повернуть назад, поскольку в момент перехода проявляется ипра смыстов по контексту, касающаяся не только самого названия, ноисодержания статьи, которая ужене иммет исходного оостояния, не соответствует авторскому тексту. Bопрос о способах профитактики таки久 ошибок связан с возможностью кон троля автором происходящих трансформаций, как произошло в данном конфретном случае, т. е. при создании условий для постоянной работы сзчеловеческим фактором», который играет более благоприятную ролв; он уже не искажает точнуюо работу тетники, а поправляет ве ошибки. Можно заметить, что связь человека и техники сохранилась, но функции поменялись. Ее тоже можно рассмотреть как диалектическое отношение между формойи содержанием, где форма как цифровой инструмент создает свои внуџренние поля интерпретациии содержания, не позволяя человеку соиранять свое авторское пространство. Исправлять подобную ситуацино в принципе невозможно, поскољку это требует дополнителннго хон троля, а значит нового ресурса, создает избыточную нагрузку на энергетические системы, требует времени, что в принципе невозможно обрести из-за стремительного распространения потока юввеменньх цифровых текстов по неизвестным траекториям.

Подобные сложности погружают специалистов, уже работающиих сфере цифровых тешнологлй, относиться к ним как к сложной системе яправления, где скоростные возможности являются причиной скорее порождения проблем, но не облегчения в реш ении
 возможностей, по существу, техническое устройство воспринимается как квазиумный робот, что приводит фактически к бесконтротьному применению Hi -tech инструментов в жизни человека. Но раесмотренные вьше ситуации показьвают, что киберсистема, искусственное техническое устройство не способно осуществлять гуманитарную экспертизу, работать по этическим критериям, спараметрамисмыслов. Поэтому актуальным становится формирование научного направления цифровой гуманитаристики, которая концентрирует внимание исследователей на реш ении з адач сохранения и развития творческого потенциала человека, его способностей аутопоэтического развития. Это не значит, что робот будет удовлетворять пришедшие в гоповук апризы человека, выступая как машина-исполнитељв. Как и смарт-технологии, заточенные на дистанционноевыполнение функций, могут быть настроены на определенный стандарт помощи, позволяющий малоподвижному чело-

веку расширить свой круг коммуникаций в той мере, в которой он может сохранять в сответствиии с уровнем своей нормальной активности.

## Цифровая периферия

В принципе, как и всякая техника, цифровое оборудование тоже имеет настройки, которые сбиваются. Его надо перенастраивать, проверять работоспособность, безопасность. И не тољко уоловия сомранности своего об орудования, но сохранность самого себя. Сонастроенность человека с техникой, как и сонастроенность с природой, может дать благоприя тный резумтат. Человек сегодня фактически уже имеет технообопочку, «умный дом» - жиле, где все функции могут быть дополнитепьно оснащены датчиками дистанционного управления. Кроме того, он уже стал активньци пользователем многии гаджетов, дополнителного оборудования, приложений для расширения индивидуалной коммуникации, а также вьполнения некоторьг функцй- управления. Многим хочется овладеть возможностью вытода за границы своего стандартного пространства общения, осуществлять фактически вощщебные перемещения, что сводится к представлениям о свободе. Однако мало кто задумывается, откуда берется ресурс на испотнение такии желаний. Точнее говоря, многие знают, что держат рядом с собой источники әтой энергии, но не думают о том, существует ли между организм ом и этиМ техническим устройством взаимосвязь, которая также осуществляется энерпетически, а не с помощью ремешка через плечо.

Человек, который решии не отставать от современности, выбирает владеть всеми технологиями сразу, поэтому имеет вокруг себя ив старом, и в новом исполнении много мобильной техники, цифровылх устройств, с которыми эксперимен тирует и готов выполнять различные сетевые тренинги, игры, ставить над собой эксперименты. Взросломучеловеку этоне запретишь, он волен выполнять свои желания, поскольку отвечает за себя сам. Но он также должен быть информирован, что давно находится в зоне эксперимента ивыполняет его достаточно длителное время. Неявным остается другое результаты. По существу, предлагаемые возможности мобильной связи, мобипные телефоны, а также планшеты, ноутбуки, которые мы носим с собой и держим в руках, крошечные симки, которые уже толко пинцетом можно вытащить из гнезда - все это оболочки и ступени движения частотных потоков, колебаний, которые

несут в себепосредством магнитных полейи электричества информацию, преобразуют ее и доставляют на место, куда приложишь. К батарейкам, которые находятся в этом телефоне и обеспечивают его функционирование, все уже давно привыкли, как к детской электрической машинке. Использовать мобильный телефон может и ребенок, настолько он управляем - и взрослый показывает детям пример. Но если ребенок не может задать вопроса о том, что работает в телефоне, то взросљьй вполне способен, Но он не придает этому значения, посколкку полагает, что производитеть подумап - его без опасности, даже способствует тому, чтобы он мог, находясь вне цивилизации, дозвониться до врача.

Если бы на телефоне были написана жотя былпоовина той информации, которая пишется на упаковках с декарствами, тогда это могло бы быть похожим на правду. Но этого нет. Все знают, чтопооизводители борются между собой за тонкость корпуса, котичество камер, за другие теинические фишки, ноне сообщ ают, какая нагрузка падает во время разговора нд человека по сравненигю, допустим, с городским проводньш телефоном. Только самому потребитеню прикодится оссзнавать, что гаджеты - Ато не тожко инструмент, нои продукт, который мы потребляемыи ан, безусловно, воспринимается биосистемой, организмом. Только саиому человеку прикодится решать эту интеллектуальнэю задачу, каким образом узнать резутвтаты участия в эксперименте, вьяснить потребленную нагрузку и оценить положительные результаты. Одновременно надо оценить насколько аправдано для здоровья детей дополнительно к естественному фону планеты принимать ванны из частотньб кодебаний, усиливая магнитное поля вокруг своего организма.

Прикодится самому человеку вникать в особенности цифровьгх систем управления. Они могут касаться его здоровья, выполнения профессиональных задач и др. функций. Так уже активно используется в обдасти спорта высоких достиженийй и профессиональнькх нагрузок тренировочные эндоскелеты, которые искусственным образом пондерживают способность брать на себя и сбалансированно распределять нагрузки. Этим же скелетом можно дистанционно управлять, выручая человека, себя или кого-то другого, если он попал в экстремальную ситуацию. Подобные техноустройства серьезно помогают при разработке функций человека после тяжельг травм или заболеваний, но снимии надо профессионально работать, отслеживая резупьтаты восстановления или компенсациии здоровья.

Человек фактически создает цифровую культуру, в которую сегодня погружен как в стициго, но поскольку это явление искус-

ственное, а не природное, то требуется специально выяснить пределы эффективности взаимодействия. Кто-то может быть природно адаптирован к элек тромагнитному фону, а у кого-то проискодят незаметные изменения. Безусловно, эта ситуация является для человека интеллектуальньы вызовом. Смарт технологии по прогнозам некоторых исследователей могут в будущем заменить человека в решении сложных задач и в области принятия решений. И, как ни парадоксально, это достаточно реальная перспектива, которой человек не сможет противостоять, поскањку будет находиться внутри этой замкнутой тотальной системы сетевой согласованности цифровых ботов. Человек, будучи уже на новом уровне включенньм в техносистему «человеческим фактором», сможет получать смарт-преимущества, но станет, что впотне возможно, проитрывать в творческом поиске. Те, кто будет стрепиться активно реализовать свой творческий потенциал, скорее всего, окажутся за пределами тотального благополучия, не захотят жить в среде, пронизанной технологическими настройк ами. Но одновременно можно говорить о потенциале формирования на основе цифровьгх знаний, а также и практики исследовательской культуры по освоению экосистем высакого риска, такид, как мировой океан, литосфера и уже ак тивно осваиваемый космос.

По сущеотву, человек расширяет своеприсутствие в мпре, проникая за предеды своей калыбелной экосистемы, используя знания и технологии, расширяющие потенции человека, но не ограждающия его от исследовательскид рисков, поскольку он становится глобальной природной силой. Опираясь на цифровыее, а в недадеком будущем - и квантовые инструменты познания, человек Готовится осуществ лять научный поиск в новом формате, как ком-муникативно-когнитивную деятелность на основе новьг, соответствующии научному направлению цифровой гуманитаристики этических стандартов.

## Литература

1. Велкина Г. Л., Корсаков С. Н. И. Т. Фрололв о философских основаниsх гуманитарной экстертизы / Биозтика и гуманитарная экспертиза: комплексное изучение человека и виртуалистика Вьш. 3 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии; М.: ИФ РАН, 2009. 236 с. С. 86.
2. Дильме«̈ В. Собрание сочиненй̆ в 6 т. Т. 1. Введение в науки о духе. *Дом интеллектуальной книтию, М., 2000.760 с.
3. Гуманитарная ин форматика. 2017. № 12. С. 96-101, doi:10,17223/ 23046082/12/11
4. Маклюэк Г. М. Понимание медиа: Внешние расширения человека/ Пер. с антл. В. Николаева; закл. ст. М. Вавилова. Москва; Жуковскпй: «КАHOH -пресс-Lי; बКучково поле $\cdot$, 2003, 464 c .
5. Макуиин А. В. Интеллектуальные системыт в гуманит арной сфере ицифровая философия. doi :10.17238/issn2227-65 64.2016.2.76
6. Макулин А. В. Моделирование философии: от схем, таблиц и метафор к цифровьмм философским еизуализациям. Гранота, 2016, ㄱํ 3 (65): B 2 ч. प. 1. C. 123-127.
7. Можаея а Г. В., Можаев а-Ренья П. Н., Сербин B. A. Чифровая гумадитаристиха: организационные формвт и инфраструктура исстедованйй // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 389. С. 73-81.
8. Неретика С. С., Оәурцоє А. П. Онтодогия процесса: процесе и время. М.: Издательство «Голос", 2014.724 с С. 699.
9. О6 утверждднии федерального государственного образаватетьного стандарта высшего образования по направлению подготовии 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманит арной сфере (уровень бакалавриата) [Электронный̆ ресуре]: Приказ Минобрн еуки Россиии ог 07.08 .2014 г. № 933 (зарегистрировано в Минносте России 25:08.2014 г. № 33806 ). Доступиз СПС жКонсультантПлост.
10. Петров М. . История европейских культурньтх традищрй̆ и ее проблемыт. M., 2004, С. 246,
11. Петров М.K. Человекоразмерность и мир предметной деятетьности // पеловек. 2003. № 1.
12. Спепин В. С. Теоретическое знание. М. : єПрогресс-Традищияю, 2000. C. 680 .
13. Chikarkova M. *Philosophy in the digital epoch: potential developm ent and challengesn. dai:10.2 1847/4728-9343.2019.1 (159).157449; Чикаркова М. «философия в цифровуо ппху: пот енциальное развитие и вызовыт. (на англ. яз.)
14. Филасофскй словарь. Под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С.517.
15. Хаминоев A.A. Конференция «DIGITAL HUMANITIES 20161. как отражение развития цифровой туманитаристипи // Гуманитарная информатика, 2017. № 12 . С. $96-101$. doi:10.1722 3/23046082/12/11
16. Ше спакова И. Г. Качественнвй скачок скорости развития: переход в новуо реальность // Гуманитарная информатика. 2017. № 12. doi:10.17223/ 23046082/12/2
17. Ярослав уева Е.И. Философиа цифрового пространства // Гуманитарные чтения РГГУ-2008. Конференции, Научные семинары: С6. материалов. Москва: РГГУ, 2009. С. 71-89.

## Об авторах

Баев Александр Александрович (1903-1994) - академиK, советский и российский биожимдк, врач, ученьй
Велкина Галина Леонидовна - кандцдат философских наук, старшИЙ научный сотрудник, Институт фшлософии РА.
Велялетдинов Роман Рифатович - кандидат философскил наук, младший научньй сотрудниц, сектор гуманитарньхх зкспертиз и биоэтиқи, Институт фигософии PAH.
Вирич Инна Алексеевна - доктор философскии наук, профессор, кафедра философии и социа льньг наук, ГАОУ ВО МГПУ.
Верясинна Валентина Петровна - кандидат философскии наук, старщий научньй сотруднй, Институт философии РАН, доцент.
Гуревич Павел Семенович (1933-2018) - доктор философскии наук, доктор фидологическиих наук, професоор.
Жүравлёв Анатолий Лактионович - академик РАН, доктор псижолопическиу наук, научньй руководитель, Институт психологии РАН.
Иванов АндрейГеннадиевич - доктор философскиди наук, доцент. Заведующий кафедрой философии, Липецкьй государственньй технический университет.
Ижевская Вероника Леонидовна - доктор медищинских наук, заместител директора по научной работе, Федералнне государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный цен тр».

Корсаков Сергей Николаевич - доктор философскии наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФГБУН Институт философии РАН, Москва.
Курило Любовь Федоровна - доктор биологическии наук, заведующая лабора торией генетики нарушений репродукции, ФГБУ «МГНЦ» РАМН.
Лекторский Владислав Александрович - доктор фиюсофскии наук, профессор, академик РА.Н, главньй научньй оотрудник, Институт философии РАН.
Майленова Фарида Габделхаковна - доктор фмлософскии наук, ведущй斤 научный сотрудник, œктор гуманитарных экспертиз и биоэтики, Институт фитософии РАН.
Малинецкий Георгий Геннадьевич - доктор физикө-математических наук, заведующий отделом Математического модепирования непинейньгх процессов, Институг придладной математики им. М. В. Кепдьш а РАН.
Нестик Тимофей Александрович - доктор пситологическики наyк, профессор РАН, зав. лабораторией социальной и экономической псикологии, ИНституг психологии РАН.
Плат Петер (ФРГ) - профессор, Временекий университет.
Попова Ольга Владимировна - кандидат философскии наук, ведущий научньй сотрудник, руководитель сектора гуманитарньбх экспертив и бпоэтики, Институт философии РАН.
Резник Юрий Михайлович - доктор философскии наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт философии РА.
Спирова Эльвира Маратовна - доктор философских наук, главньй научньтй сотрудник, руководитель сектора истории ан тропологическии учений, Институт философии РАН,
Тищенко Павел Дмитриевич - доктор философских наук, професоор, главньй научный сотрудник, Институт философии РА.Н.
Тхостов Александр Шамилевич - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой нейро- и патопсигологии, МГУ имени М. В. Ломоносова.
Фролов Иван Тимофеевич (1929-1999) - российский и советскийй философ, академик, основатељь и первьй длректор Института человека РАН,

Фролова Мария Ивановна - научньй сотрудник, сек тор гуманитарньти экспертиз и биоэтики, Институт философии РА.Н.
Фудзии Ёити (Япония) - притлашенньй лектор, Колледж Фукуока.
Хасс Эрнст-КристоФ (ФРГ) - профессор, Еременский университет.
Халт Сабина Шаукатовна - кандидат биопогическихх наук, старший научньй̆ сотрудник, лаборатория генетики нарушений репродукции, зам. председателя этического комитета, ФГБУ «МГНЦ» РАМН.
Хёрц Герберт (ФРГ) - доктор философскик наук, профессор, почетный президент Верлинского научного общ ества лиени Лейбница.
Хен Юлия Вонховна - доктор философскиг наук, ведущий научньй сотрудник, Институт философии РАН.
Чумаков Петр Михайлович - доктор биологлческих наук, професоор, главный научный сотрудниня, заведующий лабораторией, Институт малекулярной бинтогии им. В. А. Энгельгардта РАН.
Ярославцева Елена Ивановна - кандидат философскии наук, старший научнъгй сотрудник, сек тор философскии проблем творчества, Мнститут философи РАН.

## About the Authors

Baev, Alexander A. (1903-1994) - biochemistrist, Full Member of the Russian (Soviet) Academy of Sciences.
Belkina, Galina L. - PhD (philosophy), Senior Research Fellow, Department of Humanitarian Expertise and Bioethics, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Belyaletdinov, Roman R. - PhD (philosophy), Junior Research Fellow, Department of Humanitarian Expertise and Bioethics, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Birich, Inna A. - DSc (philosophy), Professor, Department of Philosophy and Religious Studies of GAOU $\mathbb{I N}$ aThe Mosoow City Pedagogical University\%.
Chumakov, Peter M. - MD, PhD, DSc (biology), Professor of Molecular Biology and Molecular Medicine, Chief Scientist and Head of a Laboratory, Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences.
Frolov, Ivan T. (1929-1999) - philosopher, Full Member of the Russian (Soviet) Academy of Sciences.
Frolova, Maria I. - Research Fellow, Department of Humanitarian Expertise and Bioethics, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Fujii, Youichi (Japan) - Invited Lecturer, Fukuoka College,
Gurevich, Pavel S. (1933-2018) - DSc (philosophy), Professor.
Haß, Ernst-Christoph (Germany) - Professor, Universität Bremen.
Hörz, Herbert (Germany) - DSc (philosophy), Professor, Honorary President of the Berlin Leibnitz Scientific Society.

Ivanov, Andrey G. - DSc (philosophy), Assoc. Prof., Head of the Department of philosophy, Lipetsk State Technical University.
Izhevskaya, Veronica L. - DSc (medicine), Deputy Director, Federal State Budgetary Institution «Research Centre for Medical Genetics», Russian Academy of Medical Sciences.
Khayat, Sabina Sh. - PhD (biology), Senior Research Fellow, Laboratory of Genetics of Reproductive Disorders, Federal State Budgetary Scientific Institution «Research Centre for Medical Geneticss (RCMG), Russian Academy of Medical Sciences.
Khen, Julia V. - DSc (philosophy), Main Research Fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Korsakov, Sergey N. - DSc (philosophy), Assoc. Prof., Leading Research Fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Kurilo, Lubov F. - DSc (biology), Professor, Head of the Department, Federal State Budgetary Institution «Research Centre for Medical Genetics:
Lektorski, Vladisav A. - DSc (philosophy), Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Principal Research Fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Malinetsky, Georgy G. - DSc (physics and mathematics), Professor, Head of the Department of Mathematical Modelling of Non-Linear Processes, Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences.
Maylenova, Farida G. - DSc (philosophy), Leading Research Fellow, Department of Humanitarian Expertise and Bioethics, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Nestik, Timofey A. - DSc (psychology), Professor of RAS, Head of the Laboratory of Social and Economic Psychology, Federal State-Financed Institution, Institute of Psychology RAS, Moscow.
Plath, Peter (Germany) - Professor, Universität Bremen.
Popova, Olga V. - DSc (philosophy), Leading Research Fellow, Head of the Department of Humanitarian Expertise and Bioethics, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Reznik, Yury M. - DSc (philosophy), Principal Research Fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

Spirova, Elvira M. - DSc (philosophy), Principal Research Fellow, Head of the Department of History of Anthropological Studies, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Tishchenko, PavelD. - DSc (philosophy), Professor, Principal Research Fellow, Department of Humanitarian Expertise and Bioethics, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Tkhostov, Alexander Sh. - DSc (psychology), Professor, Head of the Department of Neuro- and Patopsychology, Moscow State University.
Veryaskina, Valentina P. - DSc (philosophy), Assoc. Prof, Senior Research Fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Yaroslavtseva, Elena I. - PhD (philosophy), Senior Research Fellow, Department of Philosophical Problems of Greativity Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Zhuravlev, Anatoly L. - DSc (psychology), Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Scientific Leader of the Federal State-Financed Institution, Institute of Psychology RAS, Moscow.


[^0]:    ${ }^{14}$ См: Фролое И. Т. О четввеке разумном и гуманном, а такжа о биокиборгах, Єессмертия и воскрешрюия мертвехх и вообще о мифолопия в век HTP // Наука
    
    ${ }^{4}$ Tam ac. C. 61 .

[^1]:    
    ${ }^{4}$ Tam же. C. 172.

[^2]:    5) Фролов И.Т. Чепорек и челрвечство в устовиях плобальньх проблем // Вопросы фитссофик. 1981. ㄲ⒐ С. 34.
    ${ }^{6)}$ Фролое И. Т. Прогреос науки и будущре четьвека. М, 1975. С. 5.
[^3]:     1981. №6. C. 17.

    бो Фролов И. Т. Живнь и познание М., 1981. С. 76.
    9 Фролов И. Т. Природа современного 6 иологичесюго пюнания // Bопроси философиar. 1972. Ne 11 . C. 39.

[^4]:    ${ }^{10)}$ Фролов И. Т. 0 четрвеке и гуланизме. М., 1989. С. 418-419.
    ${ }^{14}$ Фролов И. Т. Чудовищ порождает бевответственность // Литературнал газета. 1982. 24 нол6ря.
     Соретская кугетура. 1989. 20 иони.

[^5]:    ${ }^{13)}$ виаев И. В. Проблема жияни, смерти и бесммертия четввека в истории русской фитософской метыти. М., 2005. С. 74.
     No1.C. 37.

[^6]:    ${ }^{15)}$ Tкизбуре в.Я. 06 атеизме, ретитии и светском гумаюизме. 2-е ияд. М., 2009. C. 42-43.
    

[^7]:    
    18) Фролов И.Т. О человеге разулном и туманном, а также о 6 иокиборгах, бесммертии и воскрешения мертвьгх и вообще о мифолгии в век НTP // Наука и жизнь. 1983. Ne4, C. 63
    ${ }^{19}$ Там सя.

[^8]:    * Фролов И.Т. О чяловеке разумном и гуманном, а такжя 06 кокиборгах, бесммер-
     1983. Ne 4. C. 60-66.

[^9]:     К. Поппер дал фишсофский анализ столиновения утотии с реяाноство, неиябекно оборативаощройя наситием: Popper 1965.

[^10]:    ${ }^{2}$ Ітубомий фивсофсклй анатиз фижрсофской и научной ущербности лнового учения Т. Д. Льгеню дан во многих работах И Т. Фропова, прежде всего в его кввестной кните: Фродов И. Т. Генетика и диатектика. М.: Науга, 1968.

[^11]:     ми Gезусловно вьгоддат за предалाн науки, не говора уже о здравом смьсле: Bunge 2010).

[^12]:    ${ }^{4}$ ) 0 подобном не мог и меятать И. В. Мичурин с его ловуном: лМыы не можем
    
     утопичскопо, Мичурина приводити как пример такой утогичесюой установки.

[^13]:    
     пинтешионализМа» и т.

[^14]:    ${ }^{1)}$ Пламиер Я. История змоцрй. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

[^15]:    ${ }^{2}$ Российсюй научньй фонд [Эпоктронний ресурс]. URL: Iscf.ru (дата обүащрния: 04.07 .2019 ).

[^16]:    ${ }^{3}$ Плаииер Я. История змоций. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 339.

[^17]:    ${ }^{4}$ Bennert C.M. BairdA.A, Miler M.B., Woiford G.I. Nural Comelates of Interspecies Perceptive Taking in the Post-Mortem Atlantic Salmon: An Arguments for Multiple Cormparisons Comection // Joumal of Sereditipitous and Unexpected Results. Ne 1/1, 2010. P.1-5.
    ${ }^{\text {5 }}$ Heinemann T. Populare Wissenschaft: Hinforschug zwischen Labor und Tolkschow. Gottingen, 2012. S. 144-145.

[^18]:    ${ }^{6)}$ Сокодов М. Как управляит научной продултивностью [эпоктронньий ресурс]. URL: politru (дата обращения: 05.07.2019).

[^19]:    ${ }^{3}$ Allen Frances Department of Psychiatry, Duke Uníversity, Durharn, NC, USA (CIII A) (World Psychatry 2014; 13:47-49).

[^20]:    Fi Charney D. S, Buxbaum 7, Skar P.e: ad. Neurobiology of mental illness, 4th ed. New York: Oxford Univeraty Press, 2013.
    9) современная наука испьтьвает страннуо тлту киспопнованио подобного рода лингвистических васииисов: можно отметить сойчас уже вьшшетпее из моддт
     вистимя, ви от нейрофизиолтии, ни от програмаирования. Принцрп соядания подобньх терминов уррвитетьно фднообразен и столь же уррвитетьно зффективен: необхवрим сееринитв несколъ ко разнородних, достаточно неопредетенних терлиинов в бессмисленное сочетание, обладаощще одновременно илшоворной загадочностью и псевдопонктностью. Напрюлер, авкую перспективу на успех могли быт
    
    

[^21]:    ${ }^{10}$ Eор $H$. Филрсофия естествознания и кулітурыт нарсдов // Атомная физика и чельвеческе познание. М.: ИЛ, 1961. С. 39 .
     psychiatrin (дата 06ращения: 13.07 .2019 ).

[^22]:    ${ }^{12}$ Wheinberger $D$, Gokiberg T. Bорое рождание RDoC [Эектронньй ресуpc]. URL: psychatrinu (дата 06ращения: 13.07 .2019 ).
    ${ }^{13)}$ Parnas 7. Psychiatric Center Hvidovie and Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen, Denmark (Данкs) (World Psychiatry 2014; 13: 46-47).
    ${ }^{14}$ IThrgenstein L. Philosophical investigations. Oxford: Blackwell, 1953.

[^23]:    ${ }^{1)}$ Характерно, что зтог перечень жятанньхх свойств практически 6ея изменаний "дожиоь до нашик дней. Сеподия он представлен на страницах комиксов (а такжа
     пауюов, чудр-женщцн и т.Д.

[^24]:    ${ }^{4}$ Цит. по: צайкоескай Ю.B. Эвотоция. М., $2003,472 \mathrm{c}$. С. 28.

[^25]:     1924 r. C. 145.
     ной теории на учение о поовитическом развитзи народов, М., 2002. С. 239.
    ${ }^{5}$ Бупике О. Кугттра и вьрокдаюие. Л., 1926. С. 86.

[^26]:    ${ }^{6)}$ Попоеа О.B. पвповек как артефанг 6 иотехнопотий. М.: Канон+ РООИ „Реабилитация, 2017. 336с. С. 27.

[^27]:    
    

[^28]:    * Работа поддержана РФ ФИ (проект N" 18 -011 -00567-а).

[^29]:     ма. Новосибирск: Офеет-TM, 2016. C. 10.
    ${ }^{4}$ Харари Ю.H. Sapiens. Краткал история чээвечетва. М. Оиमрбад, 2017. С. 10.

[^30]:    ${ }^{3}$ Смирнов C. А. Современная антропология. Аналстичооий обзор // Yemвек 2003. № 5. C. 84-96.
     четвечества). Оиоланск Оиоленслий тос. ун-т, 2006. С. 65.

[^31]:    
    ${ }^{6)}$ Kelly K. Out of Control: The New Riology of Machines. London: Fourth Estate, 1994 , 521 p .
     Ne8. C. 28-36.

[^32]:     тиои. 2007. No 1. C. 132.

[^33]:    ${ }^{9}$ Tam as.

[^34]:     сюе двиснение, 2009.744 с.

[^35]:    ${ }^{11)}$ Гуресаи П. С. Рациональнсе и иррационатнное // Фитософская антрополтия. 2016. T. 2 . № 2. C. 7-25.

[^36]:     ј. Новосибирек Офсет-TM, 2016. C. 3.

[^37]:    ${ }^{13)}$ Сиинов С. А. Антропторический навитатор. К собьтийной онтолопии чепрве-还. Новоси6ирск: Офсет-TM, 2016. C. 6.
    ${ }^{14)}$ Там же.
     Coy. b 2 т. T.2. M. Merib, 1988. C.406-414.

[^38]:    ${ }^{16)}$ Харари ю. H. Sapiens. Кратная история чяшвечества. М.: Сицддадд, 2017. C. 13-14.

[^39]:    ${ }^{17}$ Tам же. C. 29.
     1. 2015. Mo 3 (78). C. 231-254.

[^40]:    ${ }^{19}$ Mideley M. Beast and Mar: The Roots of Human Nature. N.Y: Comell University Press, 1978. 377 p .

[^41]:    ${ }^{20}$ Шиаков В. Закон синархии. Уениео дпойственной иерархии монад и множеств. Киев: София, 1994. С. 94.
     Ладомир, 2006. C. 67 .

[^42]:    ${ }^{22}$ Маркс K, эндеввс Ф. Соч. Т. 46. प I. М.: Изд-во полмт. лит-рет, 1968. С. 247.
     Ладоммир, 2006.

[^43]:    ${ }^{24}$ Taм же. C 514-515.
    

[^44]:    ${ }^{26)}$ Маифорд л. Техника и приряда чповека // Кулгтуропоги: Хрестоматия / Сост. П. С. Гуревич. М. Гардариох, 2000. С. 129.
    ${ }^{27}$ Tam גе. C. 129-130.

[^45]:    ${ }^{26}$ Tam we. C. 131 .

[^46]:    ${ }^{29}$ Салокеалоеа В. И. К пониманио чеповека в его червеческой здрантичности // Потитновис. 2009. № 2. С. 89.

[^47]:    ${ }^{\text {TO, }}$ Iropu T. Cema rabnob Fora. M.: Пepeceer, 2001.224 c.

[^48]:    ${ }^{\text {44 }}$ Eодрийяр Ж. Прозрачность зла М.: Добросвет, 2009 . С. 46.

[^49]:    

[^50]:    ${ }^{\text {33) }}$ Шардел П. де. Феномен чповека. М.: Наука, 1987. С. 189.

[^51]:    ${ }^{1)}$ Полаии М. Лячюостноезнаюие На пути к постџуитическй фиюсофио. М., 1985. 345 c .

[^52]:    ${ }^{2}$ Каит И. Критина чистого разума // Кант И Сочинения в 6 т. Т. 3. М.: Мытлы, 1964. C. 123-124.
    ${ }^{3}$ Tam axe. C. 173 .

[^53]:    ${ }^{4}$ Tan ace. C. 151.

[^54]:    ${ }^{5}$ ) Мотроиилова Н. B. Г. Файхингер и ранний Гуссерия: опитт не вполне обьчноло cortoctabrerur //HORIZON 5 (2) 2016 6: I. Research: N. Motroshilova: 290-307.
    ${ }^{6)}$ Eереинов Н. .. Демон теятралнности. СП6.: Летний сад, 2002.536 с .

[^55]:     B 2 т. T.1. M.: Mectle, 1970. C. 213.
    ${ }^{5}$ Tam we. C. 212.
    ${ }^{9}$ Eиєииии B.B. Депо Хайдегтере // Хайдеггер М. Время и бьтие: Статьи и вьгтупления. Пер. с нем. M.: Рестублика, 1993.447 c. С. 3-14 (11).

[^56]:    ${ }^{10}$ Tam we. C. 11-12.

[^57]:    11) Лосов А. $\Phi$. Соивол и художественное творчество // Иввестия АН ОССР. Оддэление лмтературы и л3вда. T. XXX. Bemt. 1. M. 1971. С. 7 (3-13).
[^58]:    ${ }^{14}$ рикер П. Я сам как друтой. Перевсд с Франц. Б. М. Скуратова. М.: Иядатетьство гуманитарной лстературь, 2008.416 c .

[^59]:    ${ }^{13)}$ Юдти. Б. .Г. О6раз машиньt как средство дти понимания феноменов жизни / Чеповек: вьгодд за предалыт. М.: Прогресс-Традиция, 2018. С.412-432.
    ${ }^{\text {14) }}$ Tиұчеко П. Д. Мир - машина: система и драстема // Вьшा. 7. Под ред. Ф. Г. Майленовой. М.: ИФ РАН, 2013. С. 10-25.

[^60]:    ${ }^{15)}$ эиби Y.P. Конструкция мозга. Происхождание адаптацронного поверения. M., 1962.

[^61]:    ${ }^{16)}$ Churchiand P. S. Moral decision-making and the brain // Neuroethics. Defining the issues in theory, practice, and policy. Oxford, 2006. P. 5.

[^62]:    ${ }^{17}$ Там же.
    ${ }^{18)}$ Tам же.

[^63]:     леновой. М.: ИФ РАН, 2013. С. 10-25.

[^64]:    20）Фроло И．Т．Принщи органической цепостности и его меподопогическое зна－
     ли6о витализм／／Фрспов И．Т．Живнь и познание：О диатектище в современной 6ио－ गロruot．2－e ияД．доा．M：UR SS，2009．C．90－103．
    ${ }^{\text {21）}}$ Туссөл 3 ．ИЗ6ранньте работь．М．：Территория 6 удущего，2005．С． 450.

[^65]:    ${ }^{1)}$ Добро пожаловать в наномир Германии [Зектронньй ресурс]. URL: portalnano. ru
    

[^66]:     и Н. Фероровой; Посл. А. Фитиноеа. М.: Прогреск-Традрицил, 2000.

[^67]:    ${ }^{4}$ Stiller O. Innovation sdynarnik inder zweiten industriellen Revolution - Die Basisinnovation Nanotechnologie, Marburg: Marburger Förderzentrum fur Existenzgrinder aus der Universităt, 2005.
    ${ }^{5}$ экономияа инновацрй: Ученик / Под ред. проф. В.Я. Горфинкела. М.: Вузовсэий учебнй, 2013. С. 311.

[^68]:    ${ }^{6!}$ Schomberg Von $R$. siA vision of responsible research and innovation," in Respon sible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation In Society, eds R. Owen, J. Bessant, and M. Heintz (Chichester: Wley). 2013. P. 51-74.
    ${ }^{7}$ pogner A. and Torgersen $H$. Precaution, Responsible Innovation and Beyond - In Search of a Sustainable Agnicultural Piotechnology Policy. Front. Plant Sci. 9: 1884. 2018. doi: $10.3389 / 1 \mathrm{pls} .201801884$

[^69]:    की Commission. Responsible Research and Inrovation. Europe's Ability to Respond to Societal Challenges. Luxembourg: European Commassion's Publications Office. 2012. P. 2. doi: $10.2777 / 11739$
    ${ }^{9}$ Eurger $M$, Ardone $E$, and Pedaste $M$. Definitions and conceptual dimensions of responsible research and innovation: a literature review. Sci. Eng. Ethics 23. 2016.1-19. P.S.

[^70]:    ${ }^{10)}$ Нанотехнологии илии сюрьттая угроза: предупрежданыт, но пока неизвестно,
    
    ${ }^{11}$ Tam же.
    ${ }^{12}$ Dalon-Brown S. Global Ethics and Nanotechnology: A Companison of the Nanoethics Environments of the EU and China// Nanoethics (2012) 6: 137-150.

[^71]:    ${ }^{13}$ Ibad.
    ${ }^{14)}$ Ibud.

[^72]:    ${ }^{16)}$ On:: Choi $K$. Ethical is sues of nanotechnology development in the Asia-Pacific region, regional meeting onethics of science and technology, 5-7 November 2003, Bangkok. ЦuT. Mo: Daiton-Brown S. Global Ethics and Nanotechnology: A Companison of the Nanoethics Environments of the EU and China // Nanoethics (2012) 6: 137-150.

[^73]:    ${ }^{17}$ Daion-Brown S. Global Ethics and Nanotechnology: A. Comparison of the Nanoethics Environments of the EU and Gina // Nancethics (2012) 6: 137-150.
    ${ }^{18)}$ Ibid.

[^74]:    
    
    ${ }^{24}$ Сб6: Шкстинат Лита РОСНАНО [зпектронньй ресурс]. URL: schoolnano.ru

[^75]:    
     П16.: Образоватөтннгй центр „Участия, 2011.
    

[^76]:    
    
     400 c .

[^77]:    ${ }^{2}$ Со.: Рихпарискх K. Соцрология на путах повнания. М.: Прогресс, 1991. C. 214-216.
    ${ }^{3}{ }^{3}$ Переход x росударству всообщеюо єпагчденствих œначает, по А. Гоутднеру, рас-
    
    
    
    

[^78]:     товки) и последуощепо возращения в ннормальноел общество (к ллавному недостатку буржуазного госядарства Гожлднер относит то, лчто его забота о "блатоденствия"
     того, чпо даерь (см: Гоудднер А. У. Наступаюшрй кризис западной социопогия. Пер. с нем. СП6.: Наука, 2003. C. 106)).
    ${ }^{4}$ Несс А. „чертова дожкина» птавньех недостатюов науюи // Самарскал Лука: про-
    

[^79]:    ${ }^{5}$ Tam ac. C. 217.

[^80]:     Г. С. Еатьтина. М.: Стратегия, 1998. С. 135.
    ${ }^{7}$ Там же. C.4-5.
    
     на создание реальньх обтексов (и зффеков) с зеданньвии функционалнньви, тех-
    

[^81]:    нисарепскй О. И. Философия проектноти: ИЗ истории проектнй муштуры второй попрвины XX века. M.: Ленанд/URSS, 2016, C.11). Оно вклочает в себа разработку проекта, его научно-техюичское, зкономическое и социожжлтурное сбоснование, оогласование интересов сторон и его реалеацию доступньвии дыи ияготовиталя средттвами.
    ${ }^{9}$ Цит по: Педапотичская психспогия: Уче6. пособие / Под ред. Л. А. Регуш иА. В. Орповой. СП6: Питер, 2011. С. 179.
    ${ }^{10}$ Tam ag.

[^82]:    ${ }^{11}$ Курхияя С. Суть времени: В 4 т. Т.1. М.: МОФ ЭТЦ, 2012. С.19.
    
    

[^83]:    ${ }^{15)}$ руеиков А. Потитический нарциссимм в Росоик: краткая история болезни // Forbes. 19 certa6pa 2016 r.

[^84]:    ${ }^{16)}$ Си.: Куроияи C. Суть времени: В 4 т T. 1. М. МОФ ЭТЦ, 2012.316 c.

[^85]:    ${ }^{20}$ Tam wa. C. 211.
    ${ }^{214}$ Сои: там же. C. 212.
    ${ }^{2 \pi}$ Как иввестно, тибертарньдй соцрализм охватьвает совокупность удей и прак-
    
    

[^86]:    ${ }^{23}$ Sуббв М. $\Gamma$. Фитсофские идем Арне Несса в гуманитарной дитоматии Норвепии// Вестник МГИМО-Упиверситета. 2015. No 42 (3). С. 70.

[^87]:     центр, 2005. С.4.

[^88]:     турний центр, 2005. С. 12.

[^89]:    
    ${ }^{4}$ Там же. C. 129.
    ${ }^{3}$ T Tan ax. C. 81.

[^90]:     C. 236 .

[^91]:     M.: Mitcris, 1978. C. 311.
    ${ }^{6)}$ Еэкон $\Phi$. Афоризлыт о6 истопковании природтт и царстве чеповека // Бэкон Ф.
    
    ${ }^{7}$ Каны И. Метафизика нравов // Кант И. Co6p. соч.: в 8 т. Т. 6. М.: Чрро, 1994. C. 246 ,
    ${ }^{8}$ Tам та

[^92]:    ${ }^{9}$ Tam xe. C. 270-272.

[^93]:    ${ }^{10}$ Солоевеs B. C. Оправдание до6ра Нравственная фитсофия // Cоловьев B. C. Coy. b 2 T. T. 1. M.: Merom, 1988, C. 165-166.
    ${ }^{11)}$ Tam ase. C. 569

[^94]:    ${ }^{12}$ Cодоввеs B. С. Криеис западной фитсофиол (против позитивистов) // Салоezeb B. C. Coy.: B 2 т. T. 2. M. Mercile, 1988. C. 23.

[^95]:    ${ }^{13)}$ Базаляр Г. Порядок вещрй // Еаштар Г. ИЗ6ранное: Позтика грезы. М.: РООСПЭН, 2009. C. 353.
    ${ }^{14)}$ Tam ase. C. 354.

[^96]:     верситетсная книяа, 2002 . С. 217.
    ${ }^{16)}$ Сицрнов С. С. Антропопопический навитатор: х собвтиийой онтопопии чепрвека. Новосибирск: Офсет-TM, 2016. C. 194.
    ${ }^{1 〕}$ Туссфл $Э$. Идеи $К$ чистой феноменолтии и феноменопогической философии. Книта первая / Пер. с нек. А. В. Місайовва. М.: Акадрмичесой проект, 2009. С. 40.

[^97]:     Финооффская швоге. 2019. №7. C. 20-29. doci:10.24411/2541-7673-2019-10702.

[^98]:     ст. С.Н. Зенина. М. Ладомми, 2006. С. 607.
    ${ }^{20}$ Еодрийяр Ж. Фатальньге стратепия. М.: РИПІОЛ классй, 2017. С. 166-167.

[^99]:    秋. Новосибирск: Офоет-TM, 2016. С. 380 .

[^100]:    ${ }^{27}$ Tam are．C．331－332．

[^101]:    ${ }^{17}$ Еелл Д. Грлдущее постиндустриалнное общества. Опьтт социалнного прогнозирования. Пер. с анir M: Academía. 1999.956c.
     пающих в отношеюяе превосхддства - подчинения к вертихально растспоженньдм
    
     т.е. cumycanu.

[^102]:    ${ }^{3}$ Белл Д. Градущее постиндустриальное сбщества. Опьтг социалнного прогнозирования. Пер. с анIл M. Acaderma. 1999. C. 651-652.
    ${ }^{4}$ Tam are C. 651-652.

[^103]:    ${ }^{5}$ Тофффлер А. Футурошок. СП6.: Лань, 1997. С. 31.
    ${ }^{6)}$ Tam же. С. 382.
    ${ }^{3}$ Tam же. С. 384.
    ${ }^{6}$ Новая фитрсофснал знцрклоперри. Статии: Мифология; Миф политический. T.II. M.: Mbderli. 2001. C. 580-581.

[^104]:    9, уем мечтают россияне: идеял и реяпнность / Под ред. М. К. Горшююа, Р. Крум ма, Н. Е. Техоновой, М.: Весь мир. 2013 С. 311.

[^105]:     Gалвчича M.: Праксис, 2011. 354 с.
    ${ }^{11)}$ Шеаб $K$. पетвертал промешенная ревопоция. М.: ЭК СМО. 2019.209 с.

[^106]:     перехфдныт момент и оциалнное воздействие». Исстедовательский отчет, Международमюй зкспертньй совет Воемирноло зкономического форума по вопросам $6 y$ дущего программного сбеспечения и общества, ноя6рь 2015.
     револоция. М.: ЭКСМО. 2019. С. 140-197.

[^107]:    ${ }^{14)}$ Pиивя П, Кейои М. Машина правддт. Елжчейн и будущюе чеповечества / Пер: с антл М. Оххоұинов. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2018. С. 229.
    ${ }^{15)}$ Tam ase. C. 229.

[^108]:    ${ }^{16)}$ Новое в науках о चеловеке: к 85 -летио со дня рождения академика И Т. Фрольва / Отв. ред. Г.Л. Ееппина; ред. оост. М. И.Фрогова. М.: Ленанд/URSS, 2015. С. 15.

[^109]:    
     науч ред. СЩукиой. - М: ИЗд. дом пДел» РАНХиГС, 2018. 320 C .

[^110]:    ${ }^{19}$ 夕刀pк $\bar{\pi}$. Как вьшлярртт 6 удущее? / Дж. Урри. Пер. с англ. А. Матвиенюо, под науч ред. С. Щуминой. - М.: Изд. дом пДед» РАНХиГС, 2018. С. 221.

[^111]:    ${ }^{20}$ Tam we. C. 221.
     А. Гринфид Пер. с анпл. И Кушнаревой - М.: Ияд. дом пДөло» РАНХиГС, 2018. 434 c .

[^112]:    ${ }^{22}$ Tam ax. C. 45.

[^113]:     2017.352 c. C. 43-44.
     2017.352 c .

[^114]:    ${ }^{25)}$ Betzob 2035. Агамерзян И Р. и др. составитети. Буров B. B. М.: Олимাt-6узнес, 2016.240 c .

[^115]:    * Работа вьщопнена при поддержке гранта РФ ФИ, проект № 17-33-01056а 2 мМифьт о проштым в оовреиенной мериа-средр: практэси юнструирования, зеканизмет гоздействия, перспективы исполюзованиян.

[^116]:     Гнозис, 2015. C. 153.

[^117]:     M.: Кюмжньй дом „Лироком/URSS, 2016. С. 348.

[^118]:     временного общества: автореф. диС... д-ра фитс. наук. Саратов, 2009. С. 12-13.
     при, 2004 . С. 61.

[^119]:    ${ }^{5}$ Garde-Hansen 7. Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh University Press Lid., 2011 P. 1.
     и исторические зкскурсь M. Прогрес--Традрщия, 2017. С. 55.

[^120]:    

[^121]:    § Ch.: Tande.
     не 6हлाо. М.: РИІІОЛ классик, 2017. С.10-91.
    
    ${ }^{14}$ Об.: Бодрийяр Ж. Соиволический обмен и смертв. М.: До6росвет, КДУ, 2006. 389 с; Бодрийяр Ж. Соиулакрьии сюпулиции. М.: Идд дом лПСТУМ, 2015.240 с.
    ${ }^{12}$ См.: Eqреноеа B. Н. О нексторьхх теоретических особенностах иоследования словолической политвки // Оивотическая политика: О6. науч тред. кол.. Малинова 0.10., тл ред. и др; Вьшा. 3. Политмческие фушсции мифов. М.: ИНИОН РАН, 2015. C. 52-53.

[^122]:    ${ }^{137}$ См.: Шолоеа С.А. От мистерии до стрит ерта. Очерюи об архетипах кушту-
     C. 223-299.
    ${ }^{14)}$ Potzici C. A Phlosophy of Political Myth. Cambnidge: Cambridge University Press, 2007 P. 199.

[^123]:     Мяти в прошпом и настожщем: сборюик статей и тезисов докдддов международной научной юонференцря. Лиюцц, 24-26 сентабра 2015 гqда. Тамбов: Издатепьство Першана Р. B., 2015.400 c.
     Конструктивнцте и деструктивнье фораьт мифотгизации социаль ной памяти в прошпоми настолщем: с6орник ста тей и твиисов дожтадов международной научной кон ферешция. Липецк, 24-26 сентября 2015 тода. Тамбов: Издатепьство Першпна Р. В., $2015 . \mathrm{C} 40$.

[^124]:    ${ }^{17}$ Салвнкоеа Е. B. Визуетнная мдттура в мериа-среде Современныте тенденции
    

[^125]:     в 4 т. СП16.: Амфора, 2005. Т. 2. C.135-145.

[^126]:     и исторические зкскурсьц М.: Прогрес-Традрция, 2017. С. 20.
     ракурс. М.; СПб.: Иад-во „Центр гуманитарньгх инициатив. Унверситетская книтаи, 2009.495 с.; Манвоеская Н. Б. Эстетика постнодерниза. СПб.: Алепейх, 2000.347 с.
    ${ }^{21)}$ Си.: Миф и художаственнсе совнание $X X$ века / отв, ред. Н. А. Хренов. М.: $\leadsto$ Канон $+»$ РООИ „Реабитстацря», 2011.687 С.

[^127]:    ${ }^{1)}$ Азинов А. Три закона роботехниси. Авторсиой оборник. М.: Мир, 1979. Серия: Зарубекная фантастиа. 400 c
    
    
     C. 291-301.

[^128]:    
     шгам, Е Гернен (лВУви, Верстановы унверсалнные работари), 1924.

[^129]:    ${ }^{4}$ Достоесскай Ф. М. Затиски ие мертвого дома. Полн. собр. соч: в в 30 т. Л., 1985. T. 2, III. C. 201.

[^130]:     Россумские универсальньте роботьт. Пьеса, 1921 год. Перевод на руоский: И. Ма ндяльштам, Е. Гернен (лВУви. Верстановы унверсапнные работари), 1924.

[^131]:    ${ }^{61}$ Bидео-репортаж опублиован на Fastcompany: Intel's Robot Butler Serves, Clears, and Does Dishes [ 3 rexтронньй pecypc]. URL: fastcompany.com
     [эпентронный ресурс] // эвриса. Ивобретенй. URL: pravda.ги

[^132]:    ${ }^{\text {® }}$ Comwork $B$. Punching Pro - a sparing apparatus that fights back [Эnerтpoнньй pecypc]//Via The New Inventors. April 12th, 2011. URLi newatlas.com

[^133]:    ${ }^{12} 5$ Wonderful Humanoid Robots With Emotions \& Artificial Intelligence - Best Robots \#223 [CRAZY HD] [जлактроннюй ресурc]. URL: youtube.com (дата обрашрния: 20.04 .2019 ).
    ${ }^{13)}$ Levy D. Love and Sex with Robots. The Evolution of Human-Robot Relationships, ISEN: 9780061 359804, ISEN 10:0061359807. Imprint: Harper Perenrual. 2007. Pages: 352.

[^134]:    ${ }^{14)}$ Anatomically comect doll [जекrpoнньй pecypc]. URL: en.wikipedia.org (дата 06ращегкя: 20.04.2019).
     лярная механзка. 17 сентябра 2015. URL: popmech.ru (дата о6ращеюия: 20.04.2019).
    ${ }^{16)}$ Campaign Against Sex Robots [ 3 morrpoнhbй pecypc]. URL: campaignagainstsexrobots.org (дата обращрнкя: 20.04.2019).

[^135]:    ${ }^{13}$ Joussellin $\mathrm{Ch}_{\text {, Masenova }}$ F. L'Objectivation du corps et nouvelles technologies // MPAㄷHMA. Joumal of Visual Semiotics. 2018. M.4. C. 142-147.

[^136]:    ${ }^{14}$ Wieiner $K$, Marzin $P$, Richards $M$, Tumon R. Have we seen the geneticisation of society? Expectations and evidence // Sociology of Health \& Illness V.xx No xx 2017 ISSN 0141-9889. P. 1-16.

[^137]:    ${ }^{2}$ Ibid. P. 6.
    ${ }^{3}$ Langredi R, Whalaholz M. New Era of Personalizad Medicine. Targeting Drugs For Each Urique Genetic Profile// The Oncologist, 1999. Ne4. P. 426.
    ${ }^{4}$ Ibaid.

[^138]:    ${ }^{5}$ Asyass A, Thrcoree $M$, Meyre $D$. From big data analyas to personalized medicine for all: challenges and opportunities // BMC Medical Genomics. V. 8. 2015. No 33. P. 4.
    ${ }^{6}$ I Ibid. P. 5
    ${ }^{7}$ Ibid. P6.

[^139]:    ${ }^{87}$ Ibid. P. 8.
    ${ }^{9}$ Ibid. P. 10-11.
    ${ }^{10}$ Fernald $G . H$., Caprioui $E_{\text {, }}$ Daneshiou R., Karczewski K. J, AJanan R.B. Bioinformatics challenges for personalized medicine // Eioinformatics review. V. 27. No13, 2011. P. 1742.
    ${ }^{11)}$ Joyner M. $J_{3}$, Panewh N. Seven questions for personalized medicine // Jama. 2015. V. 314. No 10. P. 999-1000.
    ${ }^{12}$ Ibid. P. 8.

[^140]:    ${ }^{13}$ Ibid. P. 16.
    ${ }^{14)}$ Kerkx $G$. The transhumanists as tribe // Better Humans? The politics of human enhancement and life extension. London, 2006. P. 60.
    ${ }^{15)}$ Наприолер, он полагад, что бактерии - одда из тлавньгх причин смерти чельве-
    
    

[^141]:    ${ }^{16)}$ Hhexley 7. New Bottles for New Wine London: Chatto \& Windus, 1957. P. 17.

[^142]:    ${ }^{17}$ McNamee M. J, Edhards S.D. Transhumanism, medical technology and slippery slopes // Joumal of medical ethics. 2006. V. 32. No 9. P. 513-518.
    ${ }^{\text {18/) }}$ Hoim S. Precaution, threshold risk and public deliberation // Bioethics. 2019. V. 33. Ne 2. P. 254-260. doi:10.1111/bioe. 12488

[^143]:    ${ }^{19}$ Tharenam $C$, Nardini $C$. Folicy on synthetic biology: deliberation, probability, and the precautionary paradox //Bioethics. 2015. V.29. Mo 2. P.118-125. dor:10.1111/bioe. 12068
    ${ }^{20}$ Hoim S. Preca ution, threshold risk and public deliberation // Bioethics. 2019. V. 33. № 2. P. 254-260. doi:10.1111/bice. 12488. P. 2.

[^144]:    ${ }^{21)}$ Hoim S. Precaution, threshold risk and public deliberation // Bioethics. 2019. V. 33 . № 2. P. 254-260. doi:10.1111/bice.12488. P. 3.
    ${ }^{22}$ Ibid. P. 6.
    ${ }^{23}$ Viviff I. Risk, fear, blame, shame and the regulation of public safety // Economics \& Phulosophy. 2006. V. 22. No 3. P. $409-427$.

[^145]:    ${ }^{\text {24) }}$ Harris I, Savdesou I. A debate about moral enhancement// Cambnidge Quarterly of Healthcare Ethics. 2015 . V. 24. Ne 1. P. 8-22.

[^146]:    ${ }^{25}$ Ibid. P. 667.
    ${ }^{26)}$ Doucgias T. Moral bicenhancement, freedom and reasoning // Joumal of medical ethics. 2014. V. 40 . No 6. P. 229.

[^147]:    ${ }^{27}$ Harris 7. How To Be Good The Possibility Of Moral Enhancement. Oxford, 2016. P. 180.
    ${ }^{\text {26) }}$ Bosrom N. Supenintelligence. Paths, Dangers, Strategies. Oxford: 2014. P. 107.

[^148]:    ${ }^{29}$ Iifasserman $D$. When bad people do good things: will moral enhancement make the world a better place? // Joumal of Medical Ethics, 06/2014. V.40. Ne 6. P. 375.
    ${ }^{30 \%}$ Rakic V. Genome Editing for Invol untary Moral Enhancement// Cambnidge Quarterly of Healthcare Ethics. 2019. V. 28. No1. P.46-54.
    ${ }^{31)}$ Rommewert $K$, 佔mne $B$. Technoscience, imagined publics and public imaginations // Public Understanding of Science 2017. V. 26. Mo 2. P. 133-147.

[^149]:    ${ }^{32}$ Itid; Nordmann A. Collapse of distance: epistemic strategies of science and technoscience //Danish Yearbook of Philosophy, 2006. No 41. P. 7-34; Dupry 7.P. Some pitfalls in the philosophical foundations of nanoethics // The Joumal of medicine and philosophy. 2007. V. 32. Ne 3. P. 237-261.
    ${ }^{\text {33) }}$ Rommewert $K$, Whyne $B$. Technoscience, imagined publics and public imaginations // Public Understanding of Science 2017. V. 26. Mo 2. P. 133-147.

[^150]:    ${ }^{14} \mathrm{~J}$. Graig Venter, PhD. Bio [3nokтpohньй pecypc] // J. Craig Venter Institute. URL: jcviorg (дата о6ращения: 03.05.2019).
     cypc]. URL: nordloveru (дата обращрния: 03.05.2019).

[^151]:    ${ }^{3}$ Технопроект // Россия-2045 [эпоктронньй ресурс]. URL: 2045 .ги (дата о6ращения: 03.05 .2019 ).
    
    ${ }^{5}$ Harp.: Kass L. R., Life, Liberty, and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics, Californa: Encounter Books, 2002.
    ${ }^{6)}$ Tam we. C. 144.
    ${ }^{7}$ Capian A. Is it wrong to try to improve human nature? Better Humans: The Politics of Human Enhancement and Life Extersion. Ed by Wilsion J., Miller P., London, Demos, 2006 . P. 38.

[^152]:    ${ }^{\text {F }}$ Фyкyoka Cousuras. Shinpan Doutekiherkou: Seimei ha naze soko ni yadoru no ka. (Новое издание. Динамичесюое равновесие. Почему там живет жизнв?), Томю, Шотакхан, 2017. С. 276.

    9 About [जremporatий pecypc] // Extropy Institute. URL: extropyorg (дата о6ращеfrat: 04.06 .2019 ).

[^153]:    ${ }^{10}$ Kass L. R. YK. cov. P. 134.
    ${ }^{11}$ Ле Рой Vorrepc (LeRoy Walters) 6итдирекдором Института этиои Кеннедри с 1996 no 2000 r .
    ${ }^{12}$ Whaiters L, Paimer 1. The Ethics of human gene therapy. N. Y., Oxford University Press. 1997. F. 108.
     pecypc]. URL: rhk.or.jp (дата о6ращрния: 30.05 .2019 ); Wordingron L. The Secret of the Sea Nomads, Califoría Magazine, Summer 2018, California.

[^154]:    ${ }^{14}$ NHK Special Series Human Body II «Genes» 2: „Switch DNA, Change Our Destinies [Зтектронньй ресурс]. URL: лhk.or.jp (дата о6ращения: 30.05.2019).
    ${ }^{15}$ NHK Spectal Series Human Body II aGenesx: «Thea sure DNA $x$ in you [Grevtponhent pecypc]. URL: лhk.or.jp (дата обращрния: 30.05.2019).

[^155]:    

[^156]:    ${ }^{17}$ Генетика человека, ее фитософские и соцралю но-зтичесию проблеляя фиатери -
    

[^157]:    ${ }^{16)}$ Каку Мжанио. Будущее разума. М.: Альтина нон-фмишн, 2015. С. 192, 195.
     разум / под ред. М. Лонгейра. Пер. с антл. А.В. Хачаяна под ред. 1. A. Даюипва. M.: Mup, 2004. C. 119.
     разум / под ред. М. Лонгейа. Пер, с антл. А. В. Хачояна под ред. Ю. А. Даниьва. М.: Мир, 2004. С.104. Прочие точпи зрения: А: Всякоемьшиение есть просто некоторьй
    
    

[^158]:    ${ }^{3)}$ Cпепии B. C. Теоретичское знание. М.: АПрогрес--Традрщияд, 2000. С. 680.
    ${ }^{4}$ ) Летров М. К. Чпооекоразмерность и ммр прерриетной деятелности / पетвек. 2003 . No 1.
    ${ }^{5}$ ) Нерепина C. C, Огуриов А. П. Онтопогия процесса: процесс и врема. М.: Иддательство нГолоо, 2014.724 с. С. 699 . О6 иоследованиях ученого и его кните: Пемров М. К. Итория европейских кужтурньгх традищий иеепроблемыт. М., 2004. С. 246.
    ${ }^{6)}$ Нерепина C.C., Ozypцов А. .1 . Там же.

[^159]:    ${ }^{3}$ Халинова А. А. Конференция 4 DIGITAL HUMANTIIES $2016 \%$ vax отражение pasвития цифровой гуманитаристюки. Национальньй исслдрователеский Томский государственнвй увверситет, Томск, Россия. Гуманитарная информатика. 2017. № 12. C. 96-101. doi: $10.17223 / 23046082 / 12 / 11$; Ом. также Макулин А. B. Интепектуаाвн⿺те системет в гуманитарной сфере и цифроваи филсофия, dоі: 10.17238/1sฐ22276564.2016 .276

[^160]:    ${ }^{\text {万 }}$ Дилвей $B$. Собрание сочинений в 6 т. T. 1. Введение в науюм о духе. „Дом интеппектуальной книгw. М., 2000.760 c .
     организадионные формыт и инфраструктура исследованй // Вестн. Том. тос. ун-та. 2014. No 389. C.73-81.

[^161]:     и цифровая финософия, div:10.17238/15sл2227-6564.2016.2.76
    ${ }^{11)}$ DOI (Digital Object Identifier) - это пифровой здентификатор докукента. Присвоение DOI [эпоктронньдй ресурс] // Портал Россяйской науок. URLi ruscience.com (дата 06ращения: 12.05.2019).

[^162]:     В. Николаева; закл. ст. М. Вавитова. Москва; Жуковский: „КАНОН-пресс-Ни; лКучково
     се характер.

[^163]:    ${ }^{13)}$ B патериале Chikarkova M. Philosophy in the digital epoch: potential develop-
     12.05.19), - М. Чикарковсй лФишсофия в цифровую зпоху: потенциатное развитие
    
     к рассматриваюкой теме Во-первьгх, в стискеисточпроов обнаружита ссьтву на статио под моей фамилией. лЯрославцрва Е. I. (2009). Цифровал коспическал философия. Гуманитарньте чпени РІТУ-2008. Конф. Научнье семинарыт: с6. материалов. Mocuea: PITY. C. $71-89$. Получено с íphras. гı. Прошно 10 лет! Естественно, стала уточнтть, прошта по указанной осьणре Сначала она открьणась толाко на тлавной странще сайта, но с третьепо раза показала мне текст с названиек, которьй статье давала лсама: »Философил црфрового пространства». Во-вторьх, заин тересовавший
    
     названия.

