***Оксана Сарабун***

**АСИМЕТРИЧНІСТЬ ТА АНТИДІАЛОГІЗМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ ІНШОГО В КОНЦЕПЦІЇ ЕМАНЮЕЛЯ ЛЕВІНАСА**

* Становлення світогляду Е. Левінаса відбувалося в нелінійний та несподіваний спосіб. Якщо акумулювати його тривалий шлях з численними роздоріжжями, поворотами, зупинками та проривами, то його можна виразити через єдину формулу: **«від феноменології крізь онтологію до етики».**
* В результаті, Е. Левінас відкидає первинність онтології для філософського підходу і стає на позиції етики з базовими цінностями спілкування та соціального досвіду.
* **Етика** в розумінні Е. Левінаса не є нормативною наукою, тобто зводом правил належної поведінки. В її основі є відношення до безкінечного як безкінечно-іншого. Етичне є умовою трансцендентності, адже Інший є абсолютно Іншим і неприступним для нас. Завданням філософії є зберегти цю абсолютну інакшість.
* ЕтикаЕ. Левінаса має анти-натуралістичний характер, вона протистоїть природному порядку буття, адже засновується на визнанні **асиметрії** у відношенні поміж Іншим та мною.
* В основі етики Е. Левінаса є принцип **антидіалогізму**, який означає, що відносини поміж Я та Іншим не є однопорядковими, такими в яких Інший є для нас рідним, близьким чи зрозумілим.
* У філософії Е. Левінаса центральною є фігура **Іншого**. Такий інтерес сам по собі не є новаторським, але в його репрезентації автор виявляє себе як непересічний і оригінальний мислитель.
* З позиції Е. Левінаса Я є повністю залежним від Іншого та являюсь собою тільки в тій мірі, в якій співвідношуся з ним. У результаті такого взаємостосунку народжується потреба радикальної відповідальності за Іншого.
* Е. Левінас вважає, що в основі визначення поняття «Я» за замовчуванням знаходиться здатність відповідати за іншого: лишень промовляючи слово «Я», суб’єкт одразу ж поміщається в поле **відповідальності**.
* Е. Левінас вважає, що перед лицем Іншого я віднаходжу в собі відповідальність, навіть якщо я не винен в тих нещастях, котрі з ним відбулися. Згідно Е. Левінасу, відчуття провини народжується із відповідальності за Іншого, яка передує будь-якій реальній провині.
* Такий спосіб інтерпретації відповідальності породжує моє так зване **«поза-пам᾿ятне» минуле (immemorial),** яке ніколи не було досвідом моєї теперішності. Людина відповідальна за Іншого завжди, а не тому, що вони обоє належать до певної спільності: біологічної чи понятійної сумісності.
* Філософія Е. Левінаса є доволі суворою навіть аскетичною вимогою до суб’єкта, закликом до безкорисливої допомоги та асиметрії взаємин між людьми.