**Fəlsəfə və Dünyagörüşü**

Fəlsəfə insan biliyinin ən qədim və mürəkkəb sahələrindən biridir. Əvvəllər “elmlər elmi” adlandırılmış və empirik, nəzəri biliklərin müxtəlif sahələrini əhatə etmişdir. O, dünyanın mahiyyətini, həyatın mənasını sistemli və məntiqi şəkildə anlamaq ehtiyacından yaranmışdır. Fəlsəfə təxminən 2500 il əvvəl Qədim Şərqdə – Misir, Babil, Çin və Hindistanda təşəkkül tapmış, e.ə. VII-VI əsrlərdə isə Antik Yunanıstanda klassik formaya qovuşmuşdur.

Fəlsəfə anlayışını ilk dəfə yunan mütəfəkkiri **Pifaqor (e.ə. VI əsr)** işlətmiş və özünü filosof adlandırmışdır. **“Fəlsəfə”** sözü yunanca **“phileo” (sevirəm) və “sophia” (hikmət)** sözlərindən yaranmış, **“hikməti sevmək”** mənasını vermişdir. Hikmət fəlsəfənin əsas açarı hesab olunur. Görkəmli Azərbaycan filosofu **Nəsirəddin Tusi** hikməti “hər şeyi olduğu kimi dərk etmək və mənəvi kamilliyə çatmaq” kimi izah etmişdir.

Müdriklik qədim dünyada böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qədim yunanlar müdriklik ilahəsi Afinanı bayquş simvolu ilə təsvir edirdilər. Antik dövrdə siyasət, riyaziyyat və digər elmlərdə dərin biliklərə malik olan müəllimlər **sofistlər** (sofos – müdrik) adlanırdı. Onlar hikməti sevməyi və kamilliyə can atmağı insan təbiətinin ayrılmaz xüsusiyyəti hesab edirdilər. Yunan filosoflarına böyük təsir göstərmiş İran mağları da hikmət və ədalət haqqında dərin düşüncələrə malik idilər.

Fəlsəfə əsasən dünyagörüşü məsələlərinin qoyuluşu və onlara cavab axtarışı ilə məşğul olur. İnsan və cəmiyyətin inkişafı üçün fəlsəfi düşüncə və dünyagörüşü böyük əhəmiyyət kəsb edir.

**Dünyagörüşü və Onun Əhəmiyyəti**

Dünyagörüşü insanın gerçəkliyə münasibətini əks etdirən, onun həyat və fəaliyyətini istiqamətləndirən elmi, fəlsəfi, sosial və mənəvi prinsiplərin məcmusudur. Dünyagörüşü mürəkkəb və çoxşaxəli fenomendir. Onun **elmi, fəlsəfi, ümumbəşəri, milli, sosial-sinfi, siyasi, dini, ateist, estetik və digər formaları** mövcuddur.

Dünyagörüşün mahiyyətini anlamaq üçün onun **obyekti və predmeti** fərqləndirilməlidir:

* **Obyekti** – bütövlükdə dünya və varlıqdır.
* **Predmeti** – insan və təbiət arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdən yaranan ideyalar və baxışlardır.

Dünyagörüş iki əsas sahəyə bölünür:

1. **Təbii-elmi ideyalar** – insanın təbiət və kainata münasibətini əks etdirir.
2. **Sosial-ictimai ideyalar** – insanın cəmiyyətə və ictimai proseslərə münasibətini müəyyən edir.

Fəlsəfə və dünyagörüşü bəşəriyyətin intellektual inkişafında mühüm rol oynamışdır. İnsan daim dünyanı dərk etməyə və öz həyat mövqeyini formalaşdırmağa çalışmışdır. Beləliklə, **müdriklik üzərində yüksələn fəlsəfə bəşər düşüncəsinin ən böyük nailiyyətlərindən biri kimi qalmaqdadır**