Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми духовності» Харків, ХНМУ, 18 квітня 2012, с. 38

Дейнека В. В.

**ИДЕОЛОГИЯ И ВОПРОС О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ**

Вопрос о смысле жизни является одной из центральных проблем духовно-практической деятельности человечества. С развитием науки и постепенным выводом вопроса о смысле жизни за сферу религии, актуальность приобрели вопросы о смысле и целях «развития» во всех его проявлениях. Историческое мышление, сменив собою религиозное, легло в основу новых (не религиозных) форм общественного сознания.

Примерами, иллюстрирующим взаимосвязь форм общественного сознания с представлениями о смысле жизни, как отдельного человека, так и человечества в целом, могут служить идеологические концепты СССР и 3-го Рейха.

 Как Советский Союз, так и нацистская Германия, реализовывали модернизацию государственного аппарата исходя из определенных сверхзадач, нацеленных на коренное преобразование Мира и человечества в целом. В идеологическом ядре германского нацизма можно проследить следы влияния философии Ф. Ницше, полагавшего, что целью и судьбой человечества является «перерождение» в новую, более совершенную форму – сверхчеловека.

В государственной доктрине СССР изначально существовала цель – осуществление социалистических революций во всех странах мира, чего требовала марксистская идея перехода человечества к форме коллективного субъекта, однако с изменением конъюнктуры классовых задач, была сформирована концепция «построения коммунизма в отдельно взятой стране», потребовавшая полной самоизоляции СССР и стран соцлагеря.

Происходили трансформации и в идеологии национал-социализма. В германском нацизме можно условно выделить два подхода. Первый – состоит в идее возрождения сверхрасы, так называемых «ариев /или арийцев», путем вытеснения «не чистой» крови. Однако этот же процесс может рассматриваться и как форма не восстановления нации, а ее создание, в пользу чего говорят нацистские исследовательские работы в области евгеники. Нацистская расовая политика, основанная на позициях «расовой гигиены», преследовала задачу не территориальной (как в СССР), а расовой самоизоляции германцев-ариев.