**Ігор Карівець**

*Національний університет «Львівська політехніка»*

**МЕТАФІЗИКА ЯК ФЕНОМЕНОЛОГІЯ**

Термін метафізика виник випадково. Його запропонував Андронік Родоський, впорядковуючи праці Аристотеля, що йшли після праці «Фізика». Грецькою «після фізики» буде «мета та фюзіка». Ця назва відповідала лише загальній проблематиці цих чотирнадцяти трактатів «після фізики». Сам Аристотель пише: «Якщо немає жодної іншої сутності, крім створених природою, то наука про природу (фізика) була б першою наукою. Проте якщо існує якась нерухома сутність, то вона первинніша, і знання про неї мусить бути першою філософією, і оскільки вона перша – то й загальніша. І саме їй належить розгляд сущого як сущого» [цит. за 1, с. 9]. Як бачимо, Аристотель вважає, що метафізика – це перша філософія, завданням якої є розгляд, а не інтелектуальний пошук (раціонально-логічний), «сущого як сущого», котре є «нерухомою сутністю».

Сьогодні не кажуть про «нерухому сутність», а просто про сутність (essence). Розглядати сутність чогось означає феноменально визначити буття чогось. Феноменально тут означає: те, що не приховується, а показує само себе. Таке значення феноменального ми втратили, йдучи за Кантом, який вважав, що феномени – це об’єкти зовнішнього світу, які даються нам у відчуттях. Але феномен – це не об’єкт. Феномен у грецькому значенні є тим, що показується нам в речах, а показується нам сутність, тобто буття речей. Тому феноменологія – це перша філософія, або метафізика, яка розглядає сутність речей, тобто їхнє буття таким, яким воно є.

Це не правда, що чуттєвий світ – це лише «тінь якогось іншого світу» (так стверджував Платон); це не правда, що чуттєвий світ, в якому перебуває людина – це лише видимість, позірність, яка є простою ілюзією. Феноменологія рятує світ від людини і від безсуттєвості. Від людини, бо дозволяє розглядати сутності, які не залежать від людини і ця незалежність, автономність сутностей, є свободою речей від антропоцентризму; ця свобода речей дивує, бо їхня сутність не належить до того, чим людина може керувати і підпорядковувати собі. Від безсуттєвості, бо феноменологія надає суттєвості, а й отже сенсу, тому, що існує у цьому світі: людям, тваринам, рослинам, горам, рікам тощо.

Треба зазначити, що сутності речей не є ні ідеальними, ні трансцендентальними, ні трансцендентними. Ідеальне, трансцендентальне, трансцендентне не є чуттєвими; треба йти за Аристотелем, який зазначає, що перша філософія – це «розгляд сущого як сущого».

Розгляд є чуттєвим. Потрібно дивитися на речі, щоб розглядати їх. Зір є одним із чуттів людини. Зір є завдяки очам. Щоб розглядати суще як суще, котре є сутністю речей, необхідна уважність. Отже, йдеться про уважний розгляд речей під час якого речі відкриваються у своїй сутності, тобто бутті. Сутність речей не можна пізнати насильно.

Пізнання – це завжди насильство, а результатом насильства є підкорення і рабство. Коли кажуть «він пізнав жінку», то мають на увазі, що чоловік проник в неї, тобто мають на увазі статевий акт. Привілей пізнання належить чоловікам. Тому вони домінують в науках, а науки, імітуючи статевий акт, проникають в природу, так само як чоловік проникає в жінку. Тому пізнання є підкоренням природи, дослідженням її внутрішньої структури та законів.

Зовсім інше призначення феноменології. Вона не є «проникненням в що-небудь». Феноменологія – це не є пізнання феноменів. Феноменологія – це уважний розгляд речей з метою виявлення в них їхнього буття, тобто сутності. Ця сутність, яка вражає зорове сприйняття людини, є поцейбічна. Дуже часто цією сутністю речей називають їхнє світло. У метафізиці світло називають «чистим буттям», бо це світло є сліпучо біле. Це світло є доступним зоровому сприйняттю як за життя людини, так і після її смерті. Тут йдеться про позатілесний досвід (зорового сприйняття) чистого буття, тобто світла, у таких станах, як містичний екстаз, транс чи стан клінічної смерті. Ми можемо знайти вражаючи описи цього феномену чистого буття у неоплатоніків, містиків і навіть у такого філософа, як Декарт, котрий вважається в історії філософії «раціоналістом». Але це вже інша тема, а саме: як пов’язана між собою метафізика, «змінені стани свідомості» та екстраординарний досвід клінічної смерті.

На завершення треба згадати слова Гусерля, якими він розпочинав феноменологічні дослідження: «Назад до самих речей!», які означають: уважно розглядайте повсякденні речі з якими ви стикаєтеся щодня, бо ви можете відкрити в них сутність, суще як суще, їхнє буття, їхнє світло, яке освітить вас.

**Література**

1.Стружевський Вл. Онтологія / Владислав Стружевський // Пер. з пол. К. Новікової. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2014. – 312 с.