**УДК 101.123**

**ФІЛОСОФ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО МИСЛЕННЯ**

К. Д. Басюра, курсант ПГПБк-24-211, ОРС

Н.к. Л. І. Юрченко, доктор філософських наук, професор

Національний університет цивільного захисту України

 Однією із найвиразніших ознак людини є її спроможність мислити, аналізувати інформацію, вдосконалювати своє бачення світу, гармонійно й обдумано з ним взаємодіяти. Ця здатність людини до пізнання світу довкола себе і усвідомлення себе в ньому реалізовувалася протягом всієї історії людства у різних культурах. Мислення є фундаментальним поняттям у концептуальних системах знання філософів минулого та сьогодення. Ще в античній філософії відбувається відокремлення мислення від чуттєвого пізнання.

Філософська галузь знань з’являється з одного боку, як нагальна потреба окремо взятої людини (бо вона хоче бути щасливою), так і суспільства в цілому. Це означає, що виникнення філософії має соціокультурну зумовленість. Соціокультурна зумовленість філософії привела до того, що філософський тип мислення з’являється насамперед, як необхідність масштабного бачення дійсності. Масштабне бачення дійсності означає, що філософський тип мислення – це визначення місця, ролі і значення людини у світі або прояв співвідношення між людьми і світом, це погляд на те, на своєму чи чужому місці у світі вона знаходиться [1, c. 28].

Проаналізувавши ми можемо виділити такі аспекти:

* філософське мислення має дуже широкий рівень узагальнення (категорії, принципи), що виходить за межі буття та небуття;
* є формою людського самоусвідомлення з точки зору людини, її життєвого вибору;-філософське мислення може окреслювати дійсність не такою, яка вона є, а такою, якою вона повинна бути;
* виступає одночасно як мисленням про реальність, так і мисленням про саме мислення;
* виявляється взаємопов'язаним, логічно послідовним, аргументованим та обгрунтованим;
* філософське мислення завжди намагається поставити та розв'язати доленосні, абстрактні проблеми людського буття;

- є рефлексією людини, тобто погляд на себе з боку, крізь призму своїх цінностей та інтересів [2, c. 91].

Цілком зрозуміло, що мислення людини постійно змінюється, удосконалюючись відоднієї історичної епохи до іншої. Причому в процесі цієї зміни мислення впливає якна епоху, так і на процес життєдіяльності людини.

Ми з вами живимо в час коли за вікном виє сирена та лунають вибухи і у всіх на устах страшне слово війна. Звісно це все впливає на наше мислення, думки та спосіб життя. Виходячи з розуміння війни як моменту історії, як способу вирішення існуючих для даного регіону протиріч, філософи різних часів намагалися визначити причини, сутність та смисл війни. Та обставина, що війна і застосування крайніх, збройних “аргументів” у боротьбі інтересів являє собою емпіричну даність життя, пов’язану з політикою та зі всіма сферами суспільства, вже на буденному рівні усвідомлення сприймається як невід’ємний аспект реальності [3, c. 8].

Специфіка філософського ставлення до війни полягає в намаганні дійти до розуміння її природи і сутності як такої, осягнути її укоріненість у загальній системі світобудови, що не дається безпосередньому чуттєвому спостереженню, відкриваючись теоретичному умозору. Відтак, від духовного озброєння різних культурно-історичних епох, від їхнього загального тлумачення буття, суспільства, людини, від розвинутого пізнавального знаряддя залежатиме і можлива множина пояснень політики і війни, котра створена певним народом в певні часи.

Кожен із нас, коли чує слово «війна», уявляє собі кровопролиття, втрати та шкоду, яку вона приносить. Війна - це найгірше, на що здатна людина; це найгірший спосіб вирішення конфлікту, бо за ним йдуть тільки вбивства, людське горе, руйнування, скалічені долі, сльози матерів, діти-сироти. Загиблі воїни більше не зможуть насолоджуватися красою природи, не почують співу птахів, не побачать своїх рідних.

Таким чином, мислення є досвідом буття, що змушує змінюватися та перероджуватися. Кожне життя можна інтерпретувати певною точкою зору на світ, а людина постає в цьому процесі осмислення як «орган» осягнення істини, що одержує тим самим життєвий вимір. Повнота бачення, суджень і оцінок додає нам відчуття повноти життя та поглиблює розуміння світу. Поглиблюючи мислення, ми даємо своєму внутрішньому світу можливість стати багатшим, повнішим, змістовнішим. Але працювати над цим не може хтось ззовні, лише ми особисто. Філософське мислення позбавлене будь-яких рамок та обмежень. Воно не піддається повторенню. Можна лише наблизитися до глибинних ідей осягнення істини того чи іншого філософа, але ідентично відтворити їх не є реальним. Тому необхідно завжди пам'ятати про неповторність кожного філософа та унікальність його думок.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Філософія науки: підручник /О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, О. А. Коваленко, Т. В. Розова та ін. ; за ред. О. П. Сидоренка. Одеса: Одеський державний аграрний університет, 2020. – 230 с.
2. Тішко Л., Щепова Д. Філософський аспект мислення // ГРАНІ. Том 24, № 3, 2021. С.94 – 97.

3. Ситник Г.П. Філософія війни та миру. Курс лекцій. Київ: КНУ, 20023. 247с.