**Sartre’ın Fenomenolojisi III**

 Sartre’ın, alt başlığı “Fenomenolojik Ontoloji Üzerine Bir Deneme” olan “Varlık ve Hiçlik” adlı eserinde yaptığı çözümlemeye göre, Varlık, *kendinde-Varlık* (en-soi) ve *kendisi-için-Varlık* (pour-soi) olarak iki yanlı bir özellik göstermektedir. İnsan, varoluşsal olarak bu ikiliği kendi varlığında taşımaktadır. İnsan, olgusal yanıyla kendi-başına-varlık ve bilinçli yanıyla kendisi-için-varlık olarak, bu ikiliği aşmaya ve seçimleriyle varoluşunu anlamdırmaya ve kendini özgürleştirmeye çabalar. İkili varoluşsal yapı insanı böylesi bir varolma çabasına zorlar. İnsanın, bilinçli varoluşundan kaynaklanan özgürlük çabası, olgusal zorunlulukla çatışmaya girerek varoluşu diyalektik bir dönüşüme uğratmaktadır. İnsan kendini oluştururken kendi dışındaki nesnel zorunluk alanı olan şeylerle ve özgürlük alanı olarak kendisi gibi bilinçli varlıklarla, yani kendisi-için-varolanlarla birliktedir. Dolayısıyla kendini oluşturma çabası, etkin ve edilgin biçimde gerçekleşmektedir.

 Buna göre, insanın olgusal ve tinsel varoluşunun, yani toplumsal ve doğal yanın kendi dışındakiyle olumlanması kadar, bir olumsuzlanması da söz konusudur. Çünkü yönelimsellik olarak bilinç, olumsuzlayıcı ve nesneleştirici özelliğe sahip kendi-için-varlıktır. Bu, bilincin özgürleşme çabası olarak kendini açması, karşısındakini olumsuzlayarak kendini olumlamaya ve tanımaya çalışması anlamına gelmektedir. İnsan için, varoluşsal olarak her somut koşulda özgürlüğü istemekten başka bir amaç olamaz. Ancak bu amaç, özgürlüğümün başkalarının özgürlüğüne, başkalarının özgürlüğünün de benim özgürlüğüme bağlı olduğunu göstermektedir.