Qədim Azərbaycanda dini-fəlsəfi fikirlərin formalaşması b.e.ə. IX-VII əsrlərdə zərdüştlük dini ilə bağlı idi. Zərdüştlük tək Azərbaycanda deyil, bir çox Şərq ölkələrində də yayılıb. Bu dinin təşəkkül tapması Ahura-Mazdaya inancın formalaşması ilə bağlı idi.

Zərdüştin öyrədiyi əsas prinsiplər bunlar idi:

* Xeyirxah fikir
* Xeyirxah söz
* Xeyirxah əməl Bu prinsiplər Avesta adlı dini kitabda toplanmışdır. Avesta "Vendidad", "Yasna" və "Visperedlər" adlı hissələrdən ibarətdir.

Zərdüştlükdə dünya xeyirlə şərin daim mübarizə etdiyi bir meydan kimi qəbul olunurdu. Xeyir Allahı Hürmüz (Ahura-Mazda) şər Allahı Ərimənlə (Angra-Mainyu) mübarizə aparır və sonda xeyirin qalib gələcəyini iddia edirdi. Bu inanc sistemi insanın etik dəyərlərini formalaşdırmaqda vacib rol oynayırdı.

Sonralar bu dini təlimlərə yeni istiqamətlər qoşuldu:

* **Manilik** (III əsrdə Mani tərəfindən yaradıldı): Dualizm prinsipi əsas tutulurdu, yəni dünya işiq və qaranlıqdan ibarətdir. Manilik Yaxın Şərq, Orta Asiya və Avropada yayılsa da, Sasani hakimiyyəti tərəfindən təqib olundu. Mani zövq və azadlığa üsunlük verirdi, bu da Sasanilərin onun əleyhinə olmasına səbəb oldu.
* **Məzdəklik** (V əsrdə Məzdək tərəfindən yaradıldı): Sosial bərabərlik, xüsusi mülkiyyətin ləğv olunması kimi ideyalar irəli sürüldü. Sasani hökmdarları bu hərəkatı boğdu. Məzdəkilik feodal sistemin əleyhinə kəskin etiraz xarakteri daşıyırdı.
* **Zərvanilik**: Dualizmdən fərqli olaraq monist yanaşma idi, yəni zaman (Zərvan) ilahi bir başlangıc kimi qəbul olunurdu. Bu təlim dünya yaradılışını tək bir prinsipə bağlayırdı.

Dini-fəlsəfi təlimlər sonralar xürrəmilərin ideologiyasına da təsir etdi. Xürrəmilər xilafətə qarşı uzun müdət azadlıq mübarizəsi aparmışdır. Onlar feodal ədalətsizliyə və dini sönməyə qarşı idilər. Xürrəmilik hərəkatının Sasani irsinə bağlandığı da iddia edilir.

Baxmayaraq ki, İslamın gəlişi ilə atəşpərəstlik əsas dini sistem kimi sıxışdırıldı, onun adət-ənənələri və inancları uzun müdət xalq məşəti və mərasimlərində yaşamışdır. Zərdüştləyin iziləri bu gün də Novruz bayramı, oda sitayiiş və digər xalq adətlərində hiss olunmaqdadır. Bugün də zərdüştlər kəsilmədən İran və Hindistanda kiçik icmalar halında mövcuddurlar.