***А. Л. Казин***

*Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения*

**ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА**

Действительная, а не мифическая особенность православной России состоит в том, что у нас три эпохи мировой истории – классическая, модернистская и постмодернистская – существуют сегодня в рамках одной страны-цивилизации. В декабре 2011 г. произошло стратегическое столкновение трех культурных, политических и религиозных потоков отечественной истории. Средоточием этой сложной социокультурной коллизии стало все полномасштабное поле российской общественной жизни, включая медиапространство.

В центре цивилизационной схватки оказалась классическая – «византийская» – установка на вертикальную власть, которую представляет действующее государство. Под руководством В. Путина Россия значительно усилилась как государство, а наличие государства (пусть и тяжело больного коррупцией) всегда лучше, чем хаос и анархия.

Наряду с государственнической линией заявил о себе модернистский вектор отечественной истории, представленный либерализмом, социализмом (коммунизмом) и национализмом.

Кроме того, появился и новый социальный актор – малый «сетевой народ» Москвы и Петербурга, продукт культуры постмодерна, далекий от реальной жизни России. «Сетевые хомячки» не исповедуют никаких метафизических идей, будь то христианство, социализм, нация или даже классический либерализм. Им чужда любая ценностная вертикаль и иерархия – в политике, искусстве, обществе или идеологии.

Было бы неверно заключить, что наша страна не нуждается в модернизации и даже в «постмодернизации». Однако если вертикальный державный принцип в современной России иссякнет, в роли «самодержца» выступит сам народ и учредит нелиберальную демократию. Именно таким может быть реальный и вполне «технологичный» ответ классической православно-русской цивилизации на вызов иных цивилизационных сил, ставящих под сомнение ее базовые начала.

Отсюда то обострение идейной борьбы – и на улицах, и в СМИ, – которое мы наблюдали в 2012 г. Будем надеяться, что оно не приведет к повторению февраля-октября 1917-го.