**Семке Даниил КН-102 (МЕН-190207)**

**Почему, по М. Хайдеггеру, философия есть вопрошание, в котором «мы сами,**

**спрашивающие, оказываемся поставлены под вопрос»?**

Что такое философия? Однозначно нельзя ответить на данный вопрос. Первое, что приходит на ум: философия – наука. Но так ли это? Конечно же, нет. Философия хочет понять смысл всего сущего, то есть она отвечает на вопрос "зачем это?", в то время как наука отвечает на вопросы "что это? почему это? как это? Кто это?".

Наука, скорее, о конкретном, доступном опытному познанию, не выходящем за рамки данной нам реальности, а философия - о смыслах, о всеобщих вещах, о том, что выходит за рамки всякого опыта и может существовать только в мыслительных формах.

Порассуждав о философии, мы невольно приходим к тому, что философия есть философствование. Это как будто бы очень мало что нам сообщает. Но с каждым повтором одного и того же, мы выговариваем тут большую правду, более глубоко проникаемся в суть данного определения.

Рассмотрев несколько неудачных попыток характеристики метафизики (философии), Хайдеггер рассматривает данный вопрос по «путеводной нити изречения Новалиса». Новалис говорит: «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома», но что же это значит? Не только здесь и там, и не просто на каждом месте, на всех подряд, но быть дома повсюду значит: всегда и, главное, в целом. Это *«в целом»* и его целое мы называем миром. Отсюда соответственный вопрос: что такое мир? Таким образом, пытаясь ответить на один вопрос, у нас появляется множество других, на которые также требуется ответ (что такое философия, мир, уединение, ностальгия и т.д.). Из этого вытекает, что осознать понятие философии так просто невозможно, ведь чтобы это сделать, нужно преисполниться в своем познании метафизики, однако, как известно, реализовать сие действие не так – то просто. На это могут уйти годы. В силу того, что философия есть способ бытия, в котором сбывается человеческое существование, научиться философии нельзя. Здесь «научиться» означает «понять человека как человека»; научиться философии значит научиться быть человеком, но это, пожалуй, единственное, чего до сих пор не умеет делать человек: быть самим собой.

Хайдеггер говорит: «Философия — последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его целиком и постоянно. Но что такое человек, что он философствует в недрах своего существа, и что такое это философствование? Что мы такое при нём? Куда мы стремимся? Не случайно ли мы забрели однажды во вселенную?».

Для примерного понимания философии необходимо ответить на вышеизложенные вопросы. Но почему же они возникают? Отсюда вытекает, что, углубляясь в суть философии, мы сами, спрашивающие, оказываемся поставлены под вопрос». Действительно, проникаясь в суть метафизики, мы задаем все больше и больше вопросов, пытаемся понять множество слов, последовательно доходя до вопроса: Кто я (человек)? Что такое мир? Что такое ностальгия? Что такое «что»? Зачем я существую? Так, человек философствует, углубляется в метафизику. Но давайте вспомним слова Хайдеггера: «Философия есть философствовать. <…> Метафизика влекла и влечет нас назад, в темноту человеческого существа”. Но получили ли мы ответ на вопрос «Что такое метафизика»? А на вопрос: Кто я? Или: что такое человек? Однозначно нет, наоборот, вы все более глубже ушли в философствование, перед нами встали много вопросов, на которые нет точного ответа. Все, что мы поняли: философия - есть определенная способность думать о вечных вопросах, о человеческой жизни и смерти, о предназначении человека, и в таком своем качестве она возникла вместе с появлением человеческого рода, она имеет дело с предельными, вековечными вопросами.

Итак, когда мы пытаемся познать метафизику, то невольно начинаем философствовать вечными вопросами: Кто я? Откуда и зачем мы здесь? И невольно сами же становимся под вопрос, на который нельзя ответить. Но кто-нибудь может возразить: «Если я отвечу, кто я такой, то я познаю метафизику?» Определенно нет, потому что мы не можем дать точное определение ни философии, ни человеку, как, например, в математике. Из этого следует, что мы, люди, находимся под вопросом «Кто есть мы?»