Афанасьєв О.І.,

доктор філософських наук, професор.

Національний університет «Одеська політехніка»,

кафедра філософії, історії та політології.

**ФІЛОСОФСЬКИЙ СТРИЖЕНЬ ГУМАНІТАРНИХ ТЕОРІЙ**

Відомо, що філософські принципи і категорії вплітаються в тканину будь-якого наукового знання. Спроби елімінувати філософські підвалини з науки, що мали місце в історії науки і філософії, не увінчалися успіхом. Водночас предметне і дисциплінарне розмежування філософії та науки, особливо природознавства, не менш очевидне. Гуманітарне знання також тісно пов'язане з філософськими настановами, принципами і категоріями. Але чіткого розмежування філософських і гуманітарних концепцій не спостерігається.

Деякі філософські концепції справили суттєвий і безпосередній вплив на становлення і розвиток багатьох гуманітарних теорій. Можна згадати літературознавчі теорії, що склалися під прямим впливом феноменології Е. Гуссерля. Їхні творці, як-от Жорж Пуле чи Дж. Гілліс Міллер, серед іншого, вважали своїм завданням опис світу авторської свідомості, яким він постає в його творах. Під впливом феноменології склалася й теорія авторського відгуку Стенлі Фіша і Вольфґанґа Ізера, що набуває форми опису поступового просування читача крізь текст під час аналізу того, як читач створює смисли, встановлює зв'язки, заповнює прогалини здогадками, передбаченнями, сподіваннями, де, таким чином, текст існує лише в духовному досвіді читача. Можна відзначити і вплив концепцій філософії історії на історичні теоретичні побудови. Утім, часом проголошується прагнення деяких гуманітаріїв, зокрема, істориків-емпіриків, відмежуватися від філософії. Але це, скоріше, виняток.

У методологічній літературі взірцем теорії часто вважається логіко-математична або природничо-наукова теорія, наприклад, класична динаміка, яка включає необхідні структурні компоненти, на кшталт принципів і законів, характеризується точністю розрахунків і надійністю передбачень, і загалом відповідає класичному взірцю науковості. Сучасне теоретичне природознавство починалося переважно з емпіричних узагальнень, дистанціюючись від філософії як науки наук, що проникає в сутність. Рух «від емпірії» був саме переважним, а не абсолютним, оскільки гносеологічні та методологічні передумови теоретичних побудов у природничих науках складалися все ж таки значною мірою у філософії: у Ф. Бекона, Р. Декарта та їхніх послідовників. Навпаки, значна частина теорій у гуманітарній царині походить якраз не з емпірії, а саме із філософії, яка байдужа до емпіричної перевіреності чи кількісних методів, прогностичної сили чи точних розрахунків і від якої гуманітарні теорії переважно не дистанціюються.

Методи, що прийшли з філософії, не працюють так, як наукові, у них інша мета. Та й становлення сучасної методології науки, яка багато в чому є методологією природознавства, йшло переважно від науки, а не від філософії, яка зазнавала критики, особливо у своєму онтологічному підґрунті, наприклад, позитивізмом і неопозитивізмом. Методологія гуманітарного знання, навпаки, складалася здебільшого під впливом філософії, хоча була й менш помітна тенденція - узагальнення методологічних особливостей гуманітарних наук та їхня орієнтація на наукові, а не на філософські стандарти дослідження, зокрема й на суворі методи. Утім, у царину гуманітарної методології нерідко потрапляло те, віднесення чого до сфери методології науки є щонайменше спірним. Це пов'язано з тим, що в самих гуманітарних дисциплінах лінія розділу науки і ненауки вельми спірна і невизначена.

Здавалося б, як свого часу розмежувалися філософія (метафізика) і природознавство (фізика), так у майбутньому в міру розвитку гуманітарних наук вони відокремляться від філософського стовбура. Однак такої тенденції не спостерігається. Та й у самій фізиці, особливо під час наукових революцій, коли та чи інша метафізична парадигма виходила на передній план, фізики боролися не з метафізикою взагалі, а з даною метафізичною парадигмою, явно чи неявно відстоюючи іншу. Проте дисциплінарне розмежування все одно було непереборним. У гуманітарному знанні філософське коріння більш глибоке. Потреба в такому дистанціюванні тут часто не виникає. Що ж до гуманітарних теорій, методів і навіть проблем та термінології, то багато хто з них формувався в руслі відповідних філософських доктрин, за винятком специфічних методів. У цьому сенсі філософська складова в гуманітарних науках, принаймні на нинішній момент, непереборна.