Коханова Ю.Д.

**Все люди – сестры: женская солидарность в современном обществе**

Согласно стереотипам, женщины являются намного более разобщенной социальной группой, чем мужчины. Женская дружба не воспринимается всерьез и высмеивается; бытует мнение, что все женщины заведомо соперницы, женский коллектив сравнивается со змеиным гнездом. Мужской коллектив же, напротив, в стереотипном сознании в первую очередь воспринимается как группа профессионалов, а не место плетения интриг друг против друга, мужская дружба представляется максимально честной и искренней и зачастую ставится выше отношений с женой и детьми, существует стереотип о мужской солидарности. В первом случае мы видим набор только отрицательных стереотипов, во втором – положительных. При этом поддерживают их как мужчины, так и женщины. Последние зачастую стараются ассоциироваться с мужчинами, чтобы занять более выигрышную позицию: «дружить с мужчинами интереснее», «женщины ничем, кроме отношений и косметики не интересуются, а я не такая» и так далее. Стремление дистанцироваться от других женщин и как можно меньше ассоциироваться с ними очень типично и легко объяснимо: «не такие» женщины инстинктивно стараются оказаться на одной ступени социальной лестницы с привилегированной группой.

Даже более узкие социальные группы – такие, например, как сообщество феминисток – в настоящее время выглядят разобщенными. В феминистском дискурсе существует такое понятие как сестринство – особая форма солидарности между участницами движения. Сестринство как явление зародилось вместе с движением и во второй волне феминизма эволюционировало до наиболее радикальной своей формы – сепарации. Сестринство, в отличие от сепарации (которая предполагает частичное или полное исключение мужчин из тех или иных сфер жизни женщины, в самой мягкой форме выражающееся в принципе «выбери женщину», а в самой радикальной – в отдельных закрытых для мужчин женских общинах), более широкое и всеобъемлющее понятие, его можно рассматривать как аналог «мужской солидарности» – оно объединяет женщин на основе их общего социального опыта как угнетенной группы. Сестринство предполагает не только равенство членов сообщества, но и взаимоподдержку, прочную связь между ними. Если угнетают одну сестру, значит, автоматически угнетаются и все остальные. Обращение «сестры» предполагает идентификацию с остальными женщинами как с членами единой социальной группы. Так, обращение «брат» распространено даже между малознакомыми мужчинами, что подтверждает солидарность и сплоченность широкой социальной группы, однако обращение «сестра» сейчас можно услышать только в узких сообществах.

В первой и второй волне феминизма сестринство стало одной из основ успеха движения. В конце XIX-начале XX века все больше женщин оставляло традиционные роли жены и домохозяйки ради образования, карьеры и независимости, что послужило почвой для роста их самосознания. В связи с тем, что эти женщины, противопоставив себя консервативно настроенному обществу, подвергались большому давлению со стороны последнего и не находились под традиционной защитой семьи, возникла необходимость в особой солидарности и взаимоподдержке, чтобы каждая женщина и все они как социальная группа приобрели собственное, определенное место в обществе. Основанием для сестринства стал общий опыт женщин как социальной группы [1]. Называя себя «сестрой», женщина идентифицировала себя членом этой группы, ощущала взаимосвязь с другими «сестрами», ответственность за них и за себя, осознавала, что цель у них общая – отстоять свои права. Именно такое символическое родство стало основой сплоченности как первых «новых» женщин, так и их преемниц.

Ярким примером сестринства второй волны феминизма стала кампания за права британских ночных уборщиц в начале семидесятых годов прошлого века (The Night Cleaners campaign). Множество женщин было задействовано на тяжелой низкооплачиваемой работе уборщиц по ночам. Из-за высокой конкуренции компании, на которые работали эти женщины, вынуждены были снижать цены на свои услуги. Оплата труда стала настолько низкой, что работницы едва могли прокормить свои семьи. Мэй Хоббс, одна из уборщиц, впоследствии ставшая лицом кампании, обратилась за помощью к местным сообществам феминисток и социалисток, так как сами уборщицы были разрознены и рассеяны по маленьким фирмам по всему Лондону. Женское освободительное движение организовало ряд акций протеста и привлекло внимание общественности к проблеме. Уборщицам подняли оплату труда, а также кампания дала возможность установиться взаимосвязи между женщинами рабочего и среднего класса [5]. Кампания за права ночных уборщиц продемонстрировала суть сестринства, о которой говорится выше: основным объединяющим «сестер» фактором является не социальное положение, не происхождение или образование, а общий, единый для всех опыт угнетения. Кроме того, эта кампания ясно показала, что сестринство есть не только в рядах женского движения, но существует и в широком смысле, объединяя женщин с любой предысторией.

В настоящее время сестринство так же необходимо, как и раньше, но мы едва ли можем его наблюдать и, тем более, испытывать на себе в повседневной жизни, за рамками женского движения. На первый взгляд, с этим тезисом можно поспорить: женщины ежедневно взаимодействуют в профессиональной и частной жизни и солидарны друг другу; некоторые профессиональные и религиозные группы состоят преимущественно из женщин, женщины дружат между собой и т.д. Однако вся эта солидарность выглядит вынужденной, существует не «для себя», не ради самих женщин. Все вышеперечисленные способы коммуникации локальны и индивидуальны, тогда как сестринство подразумевает общность для всех до единой представительниц социальной группы. Как упоминалось выше, сестринство основывается на общем опыте угнетения, а стоящий перед каждой женщиной целый ряд гендерных «задач» и стереотипов способствует скорее росту разобщенности и напряжения между женщинами, чем солидарности, хотя они и вынуждены оказывать друг другу помощь и содействие в решении таких задач. Радикальный феминизм утверждает, что вся необходимая совместная деятельность женщин осуществляется на благо патриархата и обслуживание мужчин, так как вся жизнь женщины вращается вокруг гетеросексуального брака, который является едва ли не единственным возможным социальным лифтом для тех женщин, кто хочет чего-то добиться: в одиночку выполнить все обязанности не представляется возможным [4]. Другими словами, женщины идентифицируют себя через мужчин, видят себя только через призму мужского взгляда, то есть оценивают себя как приложение к мужчине, а не как самостоятельные субъекты. Соответственно, если доступ женщины к благам и ее собственное благополучие зависит от мужчины, между женщинами возникает конкуренция и, следовательно, ни о каком сестринстве в таких условиях не может быть и речи. Однако есть мнение, что сестринство в широком смысле все же существует – среди девочек и молодых женщин, однако с возрастом связь разрушается, так как женщина отдает большую часть себя отношениям с мужчинами, детям и семье.

Разобщенность и конкуренция между женщинами имеет корни в мизогинии и социальном стокгольмском синдроме. Социальный стокгольмский синдром подразумевает идентификацию женщин как группы с мужчинами в целях выживания в условиях патриархата [2]. Такие стратегии выживания, как отрицание факта абьюза и собственного страха («меня никто не угнетает»), взятие на себя вины за абьюз («сама виновата, что ее изнасиловали, потому что была откровенно одета»), заискивание перед абьюзером и подстраивание под малейшие колебания его настроения («жена обязана обслуживать мужа»), попытки его задобрить приводят к тому, что женщина старается избежать от идентификации себя с жертвами, то есть с собственной гендерной группой, считает себя «не такой», «более правильной, чем другие» [3]. В действительности, в данном смысле «не таких» не существует, не бывает женщин лучше или хуже других и все они являются жертвами. Социальный стокгольмский синдром является неизбежным результатом адаптации к исторически сложившимся условиям существования женщин, способом выживания под давлением общества-агрессора.

Сестринство – это осознанная солидарность женщин, в отличие от существующей вынужденной. Оно представляется единственной альтернативой и способом защиты от систематического насилия против женщин. Сестринство, основанное на общем опыте угнетения, затрагивает каждую женщину, следовательно, каждая сможет рассчитывать на безопасную для себя среду, независимость и гражданское полноправие. Сестринство подразумевает равноценность всех женщин независимо от того, насколько их образ жизни соответствует образу «правильной» или «неправильной» женщины, и в какой социальной среде и системе ценностей данная женщина существует.

**Список литературы**

1. Крадецкая С.В. «Сестринство» как особая форма солидарности в дискурсе российских феминисток начала ХХ в. // С.В. Крадецкая // XIV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества [Электронное издание в 4-х кн.]. – М., 2014. – кн. 1. – С. 700-710.
2. Основа психизма женщин: хроническая идентификация с агрессором (1) // Womenation. Информационный портал женского освободительного движения [Электронный ресурс]. URL: http://womenation.org/female-psycho-basics-1/ (дата обращения: 25.09.2015)
3. Социальный стокгольмский синдром женщин // Womenation. Информационный портал женского освободительного движения [Электронный ресурс]. URL: http://womenation.org/societal-stockholm-syndrome-women/ (дата обращения: 25.09.2015)
4. In Sisterhood // Womenation. Информационный портал женского освободительного движения [Электронный ресурс]. URL: http://womenation.org/in-sisterhood/ (дата обращения: 25.09.2015)
5. Kristin Aune. Whatever happened to sisterhood? // The F Word [Электронный ресурс]. URL: <http://www.thefword.org.uk/2003> /01/whatever\_happened \_to\_sisterhood/ (дата обращения: 25.09.2015)