Наталія. 48 років.

Бажаю займатися транскрибацією.

Вища економічна освіта.

Досвід роботи копірайтером – 4 роки.

Уважність до деталей, посидючість та грамотність.

Вільне володіння українською та російською мовами.

1. Лікувальні властивості кульбаби
2. Цікаві факти про Юпітер
3. Философия Карла Маркса

https://www.youtube.com/watch?v=4n0T7n-NrO4

**1 Лікувальні властивості кульбаби**

В сьогоднішньому відео розглянемо:

* корисні властивості кульбаби;
* її хімічний склад;
* проти яких захворювань використовують;
* як правильно заготовляти;
* в яких випадках не варто споживати.

В Україні дуже поширена рослина - кульбаба. Вона відноситься до родини айстрових.

Квітка яскраво-жовта.

З давніх часів використовують квітку, стебло, корінь з лікувальною метою і називають еліксиром життя.

З висушеного кореня кульбаби можна зробити замінник кави, який за своїми властивостями буде нагадувати смак цикорію
Зелень кульбаби можна використовувати в їжу в сирому вигляді або приготовленному.

Давайте детальніше розглянемо **хімічний склад** кульбаби.
Вона містить:

* вітаміни, а саме А, В, С, К, Е;
* мінерали, а саме кальцій, залізо та магній.

**Лікувальні властивості кульбаби:**

1. Від діабету. До складу кульбаби входить інсулін. Тому она підтримує зростання здорових бактерій в шлунково-кишковому тракті, що допомагає в боротьбі з діабетом.
2. Для травної системи. Кульбаба має легку проносну дію, прискорює кишковий транзит і пом'якшує стілець. Клітковина кореня кульбаби допомагає позбутися: болів у животі, запору, геморроя, виразки шлунку.

Корінь кульбаби допомагає знизити рівень холестерину, нормалізувати артеріальний тиск та зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

1. Для печінки. Кульбаба хороший засіб для очищення та захисту печінки від токсичних речовин та стресу.
2. Діуретичний ефект. Завдяки своїм сечогінним функціям кульбаба - є хороший засіб при інфекціях сечовивідних шляхів Підвищене вироблення сечі промиває сечовидні шляхи, не дозволяючи бактеріям залишитися. У разі каменів у нирках таке збільшення обсягів сечі ефективно виводить речовини, що беруть участь у створенні каменю.
3. Для зміцнення імунної системи. Кульбаба має противірусні, антибактеріальні властивості. Вони допомагають організму в боротьбі з вірусами та інфекціями.
4. Для очей. Квіти кульбаби містять біологічно активні речовини - це, зокрема, каротиноїди, велика кількість бета-каротину, який сприяє покращенню роботи зорового апарату.

Сік з кульбаби - це найцінніший тонізуючий і зміцнювальний засіб. Гіркі речовини кульбаби стимулюють функцію печінки, руйнують камені і виводять пісок з жовчного міхура.

1. Для кісток. Кульбаба корисна для кісток завдяки вітаміну К та мінералу кальцій. Вітамін К відіграє роль у здоров'ї кісток, а кальцій необхідний для побудови структури кісток та зубів.
2. Для чоловічого здоров'я. Корінь кульбаби знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, допомагає зберегти здоров'я та продовжити життя. Антиканцерогенні властивості рослини допомагають запобігти розвитку раку передміхурової залози.

**Кульбаба в косметології.**

При щоденному і регулярному вживанні кульбаби поліпшується колір обличчя, очищається шкіра, зникають вугрі, прищі і фурункули.

Маска зі свіжого листя кульбаби живить зволожує і омолоджує шкіру. А настій квіток відбілює веснянки і пігментні плями.

*Ефект кульбаби може бути корисним для профілактики раку шкіри, тому що він може блокувати шкідливе ультрафіолетове випромінювання і захищати від сонячних променів, якщо нанести на шкіру*

**Як правильно заготовляти та зберігати кульбабу.**

Траву заготовляють під час цвітіння. Сушити потрібно під накриттям або в приміщенні яке добре провітрюється. Сухої трави виходить 12%.

Коріння кульбаби потрібно заготовляти восени або рано навесні.

Корінь потрібно помити від бруду в холодній воді, прив'ялити декілька днів на сонці і розстелити на тканині або папері тонким шаром на горищі під металевим дахом або сушарки при температурі від 40 до 50°С. Сухого коріння виходить 20%.

Строк придатності сушеного коріння та трави зберігається на протязі п’яти років.

**Протипоказання вживання кульбаби.**

Кульбабу не варто вживати людям, які страждають на захворювання: хворим на гастрит і виразкову хворобу, закупорки жовчних шляхів. При передозуванні може бути блювота і діарея.

**Рецепти з кульбаби.**

Рецепт застосовують у вигляді чаю. Взяти одну столову ложку квіток кульбаби, стакан води. Кип'ятити одну хвилину та настояти 10 хвилин, пити по одній склянці рано і ввечері ковтками.

Рецепт для покращення апетиту. Одну столову ложку суміші кульбаби трави деревію і трави полину гіркого в співвідношенні 1:2:2 настоювати в одній склянці окропу 20 хвилин. Пити по одній столовій ложці тричі на день за 15 хвилин до їжі.

Рецепт при висипанні на шкірі, фурункули, екземі.

Настояти дві столові ложки суміші порівно: листків кульбаби, кропиви жигалки і квіток терену в двох склянках окропу 4 години. Пити по пів склянки чотири рази на день. Курс лікування 2 тижні.

Рецепт жовчогінний засіб.

Потрібно взяти одну столову ложку суміші зроблену порівну: кореня кульбаби, кореня вовчуга, кори крушини ламкої і листків м'яти холодної. На одну склянку окропу парити 10 хвилин. Пити не більше трьох склянок на день.

**Підводимо висновок.**

Кульбаба - це надзвичайно корисна рослина, яку потрібно використовувати від великої кількості захворювань.
Також не варто забувати людям, яким протипоказано на споживання, щоб не погіршити стан здоров'я. На цьому все, міцного вам здоров'я, дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.

До скорих зустрічей на моєму каналі.

https://www.youtube.com/watch?v=UaYpstb338U

**2 Цікаві факти про планету Юпітер - найбільшу планету в Сонячній системі**

Не секрет, що Юпітер є найбільшою планетою Сонячної системи.

І він класифікується як газовий гігант.

П’ята по віддаленості від Сонця планета.

І його радіус дорівнює 69 911 кілометрам.

А масса Юпітера в 2,47 рази перевищує сумарну масу усіх інших планет Сонячної системи, разом узятих.

Також він у 317 разів перевищує масу Землі.

Щоб легше зрозуміти розміри Юпітера, уявіть, що всередині цієї величезної планети могли б поміститися близько 1 300 планет розміром з нашу Землю.

Ця планета була відома людям ще з глибокої старовини, що знайшло своє відображення в міфології та релігійних вірувань різних культур: месопотамської, вавилонської, грецької та інших.

Сучасна назва Юпітера утворилась від імені давньоримського верховного бога Громовержця.

Кожній планеті Сонячної системи потрібен певний час, щоб зробити один оберт навколо Сонця і один оберт навколо своєї осі.

Оскільки ми живемо на Землі, ми беремо земну добу в 24 години і земний рік в 365 днів в якості часового стандарту.

Тепер давайте подивимося, наскільки тривалість днів і років на Юпітері відрізняється від земних.

Юпітер, незважаючи на всі його розміри і масу, швидко рухається з обертальною швидкістю 12,6 кілометра на секунду або 45 300 кілометрів на годину. Одна доба на цій планеті триває менше десяти годин. Точний час варіюється від 9 годин і 56 хвилин на полюсах до 9 годин 50 хвилин на екваторі. Крім того, один рік на Юпітері дорівнює 4 333 дням на Землі. Це приблизно 12 земних років.

В середньому відстань від сонця до Юпітера становить 778 000 000 кілометрів, але через еліптичність планета здатна наблизитися на 741 000 000 кілометрів і віддалитися на 817 000 000 кілометрів.

То скільки ж треба часу щоб дістатися до Юпітера? Якщо ви плануєте полетіти повз планету і не затримуватися на ній, то в середньому вам буде потрібно 550-650 днів. У Вояджера-1 наприклад пішло 546 днів, а Вояджер-2 дістався до Юпітера за 688 днів, проте якщо ви плануєте потрапити на орбіту, то вам знадобиться значно більше часу, щоб не пролетіти мимо.

Космічному апарату необхідно сповільнитися. Так,наприклад, Галілео апарат НАСА витратив 2242 дні, щоб долетіти до газового гіганта.

У Юпітера немає твердої поверхні, яка так звична нам на Землі. Його атмосфера стає щільнішою ближче до центру планети, перетворюючись на рідкий шар, який оточує ядро. Юпітер, в основному, складається з газу і рідини. Космічний апарат не може сісти або пролетіти крізь планету з-за екстремального тиску і високих температур, які зруйнують або розплавлять його. Простіше кажучи, це означає, що атмосфера Юпітера складає майже всю планету. Вона складається на 90% з водню і на 10% з гелію.

Вчені й досі не знають, як саме виглядає ядро Юпітера. Вони припускають, що воно може складатися з твердих речовин або з густої і дуже гарячої рідини, яка нагадує лаву. Проте, зараз відомо, що ядро Юпітера оточує шар з рідкого металевого водню. За допомогою вимірювальних моментів інерції планети можна оцінити розмір і масу її ядра. На даний момент вважається, що маса ядра - це 10 мас Землі, а розмір - півтори її діаметра.

*Цікавий факт, що Юпітер виділяє істотно більше енергії, ніж отримує від Сонця.*

Дослідники припускають, що Юпітер має значний запас теплової енергії, що утворився в процесі стискування матерії при формуванні планети.

**Велика червона пляма** на Юпітері є однією з найвідоміших його особливостей.

Це найбільший атмосферний вихор в Сонячній системі, в якій переміщуються паралельно екватору планети і є постійною зоною високого тиску, що створює антициклонний шторм на планеті Юпітер. Газ усередині вихору обертається проти годинникової стрілки з періодом оберту близько шести земних діб, а його швидкість перевищує швидкість будь-якого шторму на Землі. Швидкість вітру всередині плями перевищує 500 кілометрів на годину.

На початку спостережень цей шторм мав розміри близько 40 000 кілометрів у довжину і 13 000 кмілометрв завширшки.

З 1930-х років його розмір постійно зменшується.

Наприклад, в 1979 році він складав 23 300 кілометрів, а вже в 2014 році - 16 500 кілометрів.

Вона досить велика, щоб вмістити у себе планету розміром з діаметр Землі.

І вперше була відкрита в 1665 році італійським астрономом Джованні Касілем.

До ХХ століття астрономи почали теоризувати, що це може бути буря, створена бурхливою і швидкоплинною атмосферою Юпітера. Ці теорії були підтверджені місією Вояджера-1, яка спостерігала за велетенською червоною плямою впритул у березні 1979 року під час обльоту планети. Таке тривале існування цього вихору можна пояснити відсутністю твердої поверхні на Юпітері.

Урагани на нашій планеті зникають після зіткнення із землею. Але у великої червоної плями просто не має такої можливості. Вчені не до кінця розуміли, наскільки глибокою є ця велика червона пляма. Це вони й намагалися з’ясувати у своєму новому дослідженні за допомогою мікрохвильових і гравітаційних вимірів. Використовуючи дані з космічного апарата НАСА Юнона, вчені розглянули вертикальну структуру великої червоної плями, а також двох інших штормів на Юпітері.

Відколи Юнона вийшла на орбіту Юпітера в липні 2016 року, вона здійснювала обліт планети кожні 53 дні. Для того, щоб заглянути під вершини хмарів, космічний апарат використовував набір бортових приладів, мікрохвильовий радіометр, інструмент дистанційного зондування, що проводить виміри енергії в мікрохвильовому діапазоні. Проще кажучи, Юнона може бачити на сотні кілометрів углиб планети. Так він показав, що шторми тягнуться нижче рівня, на якому конденсується вода і утворюються хмари і визначили, що глибина великої червоної плями складається від 300 до 500 кілометрів.

Якби такий вихор утворився на Землі, то по висоті він досяг би МКС на орбіті планети, настільки він велетенський. По знімкам, зробленим космічними зондами Вояджер-1 та Вояджер-2, було встановлено, що у центрі таких вихорів спостерігаються колосальних розмірів спалахи блискавок протяжністю в тисячі кілометрів, потужність яких на три порядки перевищує земні.

Юпітер і його численні супутники нагадують мініатюрну сонячну систему і представляють особливий інтерес для вчених по всьому світу.

У Юпітера на лютий 2023 року відомо 95 супутників. Майже всі супутники Юпітера мають діаметр менше 10 кілометрів, і були виявлені тільки після 1975 року, коли перший космічний корабель Піонер-10 прибув до Юпітера.

Проте Юпітер також має чотири основні супутники, які в сукупності відомі як галілейські супутники це:

* Іо,
* Європа,
* Ганімед,
* Калісто.

Ці супутники Юпітера одні з найбільших в Сонячній системі.

**Ганімед** найбільший з супутників Юпітера діаметром у 5 262 кілометра. Перевершує розмірами Меркурій і є найбільшим супутником Сонячної системи.

Ганімед перевершує Місяць за масою у два рази і є єдиним супутником Сонячної системи, що має власну магнітосферу. Швидше за все її створює конвекція в рідкому ядрі, багатому залізом.

Зазвичай відкриття Ганімеда приписують Галілеєві, який скерував на Юпітер сконструйований власноруч телескоп і спостерігав поблизу цієї планети 4 зірки, що постійно змінювали своє розташування.

Ці об'єкти і виявилися найбільшими супутниками Юпітера, які пізніше назвали галілеєвими.

Внутрішня структура Ганімеду також диференційована.

У його надрах виділяють порівняно невелике залізне ядро, оточене товстою мантією із силікатів.

Над мантією простягається шар м'якого льоду або океан рідкої води, подібний океану на Європі. Вчені підрахували, що цей океан сто кілометрів товщиною та в 10 раз глибше, ніж океани землі, і він похований під ста п’ятидесяти кілометровою корою, яка складається в основному з льоду.

Інший супутник Юпітера **Європа** - є найменшим з чотирьох галілеєвих супутників.

І за розміром Європи небагатьом менше Місяця, маючи діаметр 3 122 кілометра. Вона займає шосте місце за величиною серед супутників і п’ятнадцяте серед усіх об'єктів Сонячної системи.

Один з головних претендентів на присутність живих організмів.

Вчені вважають, що під його крижаною поверхнею приховані величезні запаси води, які в два рази перевищують кількість води на Землі.

**Іо.** У свою чергу є найближчим до планети з чотирьох галілеєвих супутників, названий на честь міфологічної Іо жриці Гери і коханої Зевса.

Має діаметр 3 642 кілометра, що робить його четвертим за величиною супутником в Сонячній системі.

Цей супутник - саме геологічно активне тіло Сонячної системи. На ньому більш як 400 діючих вулканів. Така активність обумовлена періодичним нагрівом надр супутника в результаті тертя, яке відбувається швидше за все через приливні гравітаційні дії з боку Юпітера, Європи і Ганімеда.

Вулканізм надає поверхні Іо унікальні особливості. Вулканічний попіл і потоки лави постійно змінюють поверхню і забарвлюють її в різні відтінки:

* жовтий,
* білий,
* червоний,
* чорний,
* зелений.

А потоки лави на Іо досягають довжини у 500 кілометрів.

**Калісто** - другий за розміром супутник Юпітера після Ганімеда, один з чотирьох галілеєвих супутників і найвіддаленіший серед них від планети.

Є третім за величиною супутником Сонячної системи після Ганімеда і Титана.

Був відкритий в 1610 році Галілео Галілеєм.

Діаметр Калісто складає близько 99% діаметра Меркурія, а маса - всього третина від маси цієї планети.

Спектроскопія виявила на поверхні Калісто водяний лід, вуглекислий газ, силікати і органіку.

Калісто менш схильна до впливу магнітосфери Юпітера чим ближчі його супутники, тому що знаходиться досить далеко від планети.

Вона покрита безліччю кратерів, що вказує на великий вік її поверхні.

Там практично непомітно слідів підповерхневих процесів: тектонічних або вулканічних, і очевидно головну роль у формуванні рельєфу на супутнику грають удари метеоритів.

За даними вимірювань, виконаних з борту Галілео, глибина підповерхневого шару рідкої води перевищує 100 кілометрів, а наявність океану в надрах Калісто робить цей супутник одним з можливих місць присутності позаземного життя.

Проте на Калісто умови для виникнення і підтримки життя на основі хемосинтезу менш сприятливі, чим на Європі.

Завдяки низькому рівню радіаційного фону в околицях Калісто і її розмірам, її часто пропонують для застосування станцій, яка послужить для подальшого освоєння системи людством.

А от інші супутники набагато менші, і є крижаними або скелястими тілами неправильної форми.

Так само передбачається, що у минулому супутників Юпітера було ще більше, але деякі з них впали на планету під впливом її потужної гравітації.

Юпітер добре видно на нічному небосхилі. Отже, коли ви наступного разу спостерігатимете за нічним небом, ви обов'язково натрапите на яскравий диск, який трохи більший на тлі зірок. Придивіться, якщо ви не побачите мерехтіння, то це планета. Можливо ви дивитесь саме на Юпітер.

А на цьому усе. Я дякую вам всім за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо, тож я бажаю всім миру та добра.

До нового відео, друзі.

https://www.youtube.com/watch?v=0BX2mefnqWg

**4 Философия Карла Маркса за 10 минут**

Почему философия Карла Маркса вдохновила несколько революций?
Как Карл Маркс продолжает идеи Гегеля, но, при этом, во всём ему противоречит?

И почему общество должно прийти к коммунизму?

Карл Маркс великий Немецкий философ, чьи идеи повлияли на экономику, политику и социальное устройство мира, тем самым, вырвавшись далеко за пределы кабинетов учёных.

Философия Карла Маркса родилась в XIX веке, но по-настоящему прогремело в двадцатом. Будучи настоящим революционером философии, Маркс изменил саму суть философского мышления, показав необходимость активного вовлечения философии в жизнь общества.

В чём суть его идей. Давайте разбираться.

Если вы хотите видеть больше роликов по философии, то ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал.

Карл Маркс совершил подлинный переворот в европейской философии XIX века. После немецкого идеализма, вершинами которого были Иммануил Кант и Георг Гегель, Карл Маркс развернул путь европейской мысли в сторону материализма, провозгласив знаменитое:

 *“Бытие определяет сознание”*.

Что это значит? - По мнению Маркса, концепции идеализма, утверждающая превосходство духовной сферы над материальным миром, полностью не верна. Он утверждает, что изначально существует материальный мир, подчинённый механическому порядку, и уже в нём возникает человек, обладающий сознанием и духовной сферой.

На первичности материального мира будет основана вся философия Карла Маркса. И неважно изучает он человека, общество, историю или поэзию.

*“Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание.” -* скажет Маркс*.*

Определяющими факторами развития общества являются не сверхъестественные силы, не духовная деятельность, не сознание людей, а материальные условия их жизни, производства благ и складывающиеся на этой основе экономические отношения.

Начать разбор философии Маркса необходимо с того, как он сам понимал философию. В своей ранней работе “Тезисы о Фейербахе” Маркс кратко критикует классический идеализм и предшествующий ему материализм, очерчивая, тем самым, рамки собственной философии.

Идеализм Маркс критикует за то, что тот полностью отвергает материальный мир.

Но, и предшествующий материализм не устраивает Маркса.

По мнению немецкого философа, материализм раньше лишь созерцал физический мир, забывая, тем самым, о сущностной характеристике человека, практической деятельности. Задача правильного материализма не просто постулировать первичность материи, но ещё и активно действовать в мире. Эту идею подчёркивает последний и самый знаменитый тезис:

*“Философы до сих пор только объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы его изменить.*”

Революционная практическая деятельность по преобразованию мира - вот суть человека. И философия должна не объяснять мир, а изменять его.

Марксизм - это практическая философия, и её должны применять в реальной политике. Причём, революционная практика должна осуществляться массами, а именно пролетариатом, интересы которого эта философия ценит превыше всего.

То есть философия - это не удел кабинетных учёных, а идеология масс, позволяющая воплотить тезисы этой философии в жизнь.

*“Подобно тому, как философия находит в пролетариате своё материальное оружие, так и пролетариат находит в философии своё духовное оружие.”*

Маркс увидел в пролетариате ту силу, которая способна реализовать его философские идеи.

Ведь пролетариат появился не так давно и был силой, не имеющей чёткого мировоззрения, в отличие от крестьянства и аристократии.

В итоге, именно марксизм стал общей идеей для всё возрастающей массы рабочих.

Забавно, что сам Маркс никогда не занимался ручным трудом и, более того, долгое время жил за счёт своего ближайшего друга и соратника Энгельса, чьё состояние досталось ему от родителей-капиталистов. Тем самым, главный философ пролетариата пишет свои работы на деньги капитализма.

Иронично, не правда ли?

Но, перейдём к основной части философии Маркса, его пониманию развития общества. Маркс был подлинным мыслителем XIX века и рассматривал все явления как становящиеся, а не изолированные законченные. Такой тип диалектического познания Маркс заимствует, в первую очередь, у Гегеля своего непосредственного учителя. Правда, Маркс меняет в философии Гегеля практически всё.

А о том, как понимать философию Гегеля, и как она проявляется в идеях Макса, я рассказываю на курсе: “Истории философии от Сократа до постмодернизма”.

Ссылка на курс в описании этого видео.

Итак, Маркс подходит к изучению общества с диалектической позиции и рассматривает этапы развития общественно-экономических формаций.

Давайте сначала разберём, что это такое.

Проще говоря, **общественно-экономическая формация** - это определённый этап развития общества, для которого характерно особые экономические условия.

Каждае формация состоит из следующих частей:

* **Предметы труда** - вещества природы, на которые человек воздействует в процессе труда, будь то камень, железо или уголь.
* **Средства труда** - то, чем человек воздействует на предметы труда, от примитивных орудий труда до конвейера на заводе.
* **Люди**, обладающие определённым опытом, навыками, физическими возможностями и приводящие эти средства производства в действие.

Всё вместе это формирует **производственные силы**, которые соединяются с производственными отношениями.

**Отношения**, в свою очередь - это совокупность экономических связей между участниками производства, например, между организаторами и исполнителями, или рабочими разных специальностей.

Производственные силы и производственные отношения в сумме формируют **способ производства** или **базис**.

Это и есть основа общественной экономической формации.

Но, базис - это только экономическая составляющая формация. К ней ещё примыкает надстройка.

**Надстройка** - это государство и право, а также такие формы общественного сознания как мораль, религия, философия и искусство.

В сумме базис и надстройка и создают **общественно-экономическую формацию**, которых Маркс насчитывает в истории человечества пять штук.

Обратите внимание, что основополагающим элементом для любой формации служит именно экономика. То есть, важно то, кто, как и чем добывают руду, а не то, какие в этот момент пишутся книги и создаются картины.

Это принципиально важно для Маркса. Экономика определяет всю духовную сферу, от которой, при желании, можно и отказаться. Само здание общества не пострадает, если мы откажемся от всех свершений культуры.

Так какие формации он выделяет? - Маркс делит европейскую историю на пять формаций, последняя из которых ещё только ждёт нас в будущем.

Список выглядит следующим образом:

* первобытнообщинная,
* рабовладельческая,
* феодальная,
* капиталистическая,
* коммунистическая.

Развитие общества от первобытного строя до коммунизма - и есть общественный прогресс. Вся человеческая история, исключая её первую ступень (первобытное общество) и высшую её ступень (коммунизм), является историей борьбы классов.

Но откуда она взялась? - Источником борьбы классов является частная собственность, которой не было в первобытном мире и которую нужно уничтожить для достижения коммунизма.

Как мы видим, Маркс приводит множество параллелей между первой и финальной стадией общества, по сути, выводя коммунизм из первобытного мира. Маркс видит в своей концепции не просто сухую теорию, но, возможность совершить реальные изменения в обществе. Его главной целью было показать, как развивалось общество, и привести его к совершенной форме - коммунизму.

Давайте подробнее разберём каждую из формаций.

На этапе **родоплеменного строя** ещё не существует разделения труда, а средства производства общие.

Затем наступает **античность**. Возникает разделение труда и появляется рабовладение. Но, главная проблема античности в том, что именно на этом этапе возникает частная собственность - главный враг всей философии марксизма. Именно частная собственность является двигателем борьбы классов, и только её уничтожение способно прекратить эту войну.

На этапе **феодального разв**ития возникает собственность на землю и мелкий капитал, который превратится в основу общества уже в следующий **капиталистической эпохе**.

Здесь мы встречаем яркое разделение труда и полный контроль над средствами производства со стороны капиталиста. Согласно Марксу, теперь остаётся преодолеть капитализм и выйти к **коммунизму**.

Это то чем должно закончиться развитие общества, так как оно достигнет идеального состояния:

* Будет упразднена частная собственность;
* Средства производства будут принадлежать самим производителям;
* Из-за отсутствия собственности не будет и борьбы классов;
* Мощности экономики хватит для того, чтобы освободить человека от необходимости работать ради выживания.

И здесь мы переходим к одной из главных идей Маркса - **философии отчуждения**.

Вся концепция немецкого философа - это попытка освободить человека от всех уровней отчуждения, которые скопились у него за всю историю.

История человечества - это история постоянного развития и одновременно растущего отчуждения С развитием производства труд перестаёт быть выражением творческих сил человека. Если раньше средневековый кузнец полностью контролировал все этапы создания меча от задумки до его продажи, то современный рабочий отвечает только за один из этапов, и перестаёт видеть себя в том, что производит.

Маркс говорит о четырёх **видах отчуждения** современного человека.

1. От продуктов своего труда. Рабочие на заводе создают предметы, которые в итоге становятся собственностью предпринимателя.
2. От свободы. Рабочий не может выбирать работать ему или нет. Сам трудовой процесс оказывается принудительный. Да и в самом процессе труда рабочий остаётся зависимым и подконтрольным.
3. От родовой сущности человека, то есть труда. Согласно Марксу, в природе человека трудиться. Но, в капиталистической системе труд начинает восприниматься как что-то негативное и неприятное.
4. От других людей. В капиталистическом мире человек человеку волк. Мы воспринимаем друг друга как конкурентов, которые могут посягнуть на моё место.

Марс делает вывод, что в современном ему буржуазном мире люди находятся в отчуждённом положении и не могут по-настоящему реализовать себя.

*“Коммунизм - подлинное присвоение человеческой сущности самим человеком и для человека.”*

Тем самым, Маркс показывает плюсы этого строя, к которому, как мы помним, можно прийти только с помощью революции пролетариата.

Без Карла Маркса трудно представить не только философию XX века, но и весь мир.

Марксизм во многом выглядит как утопический проект, но он позволил огромный массе людей поверить в освобождающую силу труда и попытаться изменить своё положение в мире. Также заслугой Маркса является то, что он сформулировал базовую критику капиталистической экономики, которая с некоторыми нюансами всё ещё актуальна.

В XX веке философия Карла Маркса не только не была забыта, но и нашла новое воплощение в идеях структуралистов.

О том, как XX век интерпретировал и использовал идеи философа, я рассказываю на курсе

“Истории философии от Сократа до постмодернизма.”

Ссылка на курс в описании этого видео.

Понравился ролик? - Ставьте лайк и поделитесь своим мнением.