**ПИТАННЯ НА ІСПИТ**

**з курсу «ФІЛОСОФІЯ»**

1. **Розкрийте поняття філософії, які кола і парадокси її розуміння.**

Філософія є широким і складним поняттям, яке охоплює вивчення основних питань про сутність світу, людини, знання, моралі, дійсності та інших аспектів життя. Вона ставить перед собою завдання розуміння глибинних проблем і пошуку загальних принципів, які визначають природу реальності та людського буття.

Філософія досліджує питання, які не можуть бути належним чином вирішені науковим або емпіричним методами. Вона займається метафізикою (вивченням першопричин, суті реальності), епістемологією (теорією пізнання), етикою (моральними принципами і нормами), політикою (організацією суспільства та влади), логікою (правилами виведення та аргументації) та іншими галузями.

Однак, розуміння філософії та її природи є складним завданням. Вона не має однозначного визначення, оскільки існує багато підходів і шкіл мислення. Філософія може бути розглянута як вчення, світогляд, методологія або діалектика.

Крім того, у філософії існують різноманітні парадокси та кола розуміння, які виникають через свою природу та складність обговорюваних питань. Одним з таких парадоксів є парадокс Сорта ("Парадокс філософії"). Цей парадокс полягає в тому, що філософія постійно ставить питання і не дає остаточних відповідей. Кожна відповідь породжує нові питання, і такий процес ніколи не закінчується.

Іншим прикладом є парадокс Епімеда ("Парадокс навчання філософії"). Відповідно до цього парадоксу, філософію не можна навчати в суворому сенсі, оскільки це припускає певні заздалегідь встановлені відповіді, які не відповідають природі філософського мислення. Водночас, не можна також сказати, що філософія не може бути навчена, оскільки це протирічить самому процесу передачі знань.

Такі парадокси та кола розуміння свідчать про складність філософського мислення і наголошують на тому, що філософія є постійним процесом пошуку, дослідження та рефлексії, а не остаточними відповідями на всі питання.

1. **Визначте відмінність чи тотожність понять «філософія» та «світогляд».**

Поняття "філософія" та "світогляд" використовуються для описування двох різних, але пов'язаних аспектів людського мислення та сприйняття світу. Вони мають певну відмінність, але існує також певна перетинна область між ними.

Філософія є систематичним дослідженням основних питань про сутність світу, людини, знання, моралі, дійсності та інших аспектів життя. Вона використовує раціональні методи та логічний аналіз для аналізування та розуміння цих питань. Філософія спрямована на пошук загальних принципів, закономірностей та фундаментальних істин, які лежать в основі реальності.

Світогляд, з іншого боку, відображає загальну уяву, переконання та сприйняття світу особистістю або групою людей. Він включає в себе сукупність цінностей, віровчень, традицій, культурних норм і установок, які впливають на спосіб мислення, оцінювання та взаємодії з оточуючим світом. Світогляд може базуватися на релігійних, філософських, соціальних або культурних уявленнях.

Отже, відмінність між філософією та світоглядом полягає у їхній спрямованості та методології. Філософія є академічною дисципліною, що вивчає фундаментальні питання та застосовує раціональний аналіз, тоді як світогляд відображає індивідуальне або колективне сприйняття світу, виражаючи цінності та переконання.

Тим не менш, існує перетинна область між філософією та світоглядом. Філософія може впливати на формування світогляду, надаючи аргументи, концепції та ідеї, які допомагають людині розуміти світ. У свою чергу, світогляд може надавати підґрунтя та контекст для філософського дослідження та розмірковування.

Отже, філософія та світогляд відмінні за своєю спрямованістю та методологією, але вони можуть взаємодіяти та впливати одне на одного.

1. **Визначте предмет, проблематику та структуру філософії.**

Філософія як дисципліна має широкий предмет, проблематику та структуру. Основний предмет філософії - це глибинні питання про сутність світу, людини, знання, моралі, дійсності та інших аспектів життя. Вона ставить перед собою завдання розуміння загальних принципів та закономірностей, які визначають природу реальності та людського буття.

Проблематика філософії включає такі основні напрямки:

1. Метафізика: вивчення першопричин, суті реальності, проблеми існування, розуміння природи та сутності світу.

2. Епістемологія: теорія пізнання, вивчення джерел і обмежень знання, проблема істини та обґрунтування.

3. Логіка: вивчення правил виведення, аргументації та раціонального мислення.

4. Етика: дослідження моральних принципів, цінностей та норм, проблеми визначення добра і зла, морального обов'язку та відповідальності.

5. Політична філософія: вивчення організації суспільства, влади, політичних систем, права та справедливості.

6. Філософія науки: розуміння природи наукового пізнання, методології наукових досліджень, проблематика наукового розвитку та його межі.

Структура філософії може бути представлена такими елементами:

1. Онтологія: вивчення сутності та структури реальності, питання про існування, буття та першопричини.

2. Гносеологія: вивчення пізнання та знання, питання про джерела знання, можливості та обмеження пізнавального процесу.

3. Аксіологія: вивчення цінностей, моралі, етики, проблеми визначення добра та зла.

4. Логіка: вивчення правил виведення, аргументації та логічного мислення.

5. Етика: дослідження моральних принципів, цінностей та норм, етичного поведінки та справедливості.

6. Соціальна філософія: вивчення суспільства, політики, влади, справедливості, соціальних відносин та економіки.

7. Філософія культури: розуміння природи культури, її роль у формуванні ідентичності та цінностей.

8. Філософія історії: вивчення природи історії, її закономірностей, роль ідеї та свідомості у ході історичного розвитку.

Це лише загальні орієнтири, і структура філософії може змінюватися залежно від підходу і школи мислення. Філософія завжди відкрита для дослідження нових питань та розвитку нових галузей.

1. **Визначте та охарактеризуйте основні функції філософії.**

Філософія виконує різноманітні функції, що допомагають розуміти світ, людське буття та існуючі проблеми. Основні функції філософії включають:

1. Онтологічна функція: Філософія досліджує сутність реальності та питання про існування. Вона розглядає основні поняття, такі як буття, простір, час, матерія, свідомість тощо, та вивчає їх взаємозв'язок та природу.

2. Гносеологічна функція: Філософія досліджує питання про пізнання та знання. Вона розглядає джерела знання, його обмеження та можливості. Філософське мислення відіграє роль у розробці методів пізнання, логіки та критичного мислення.

3. Аксіологічна функція: Філософія досліджує питання про цінності, мораль, етику та справедливість. Вона сприяє формуванню особистих ціннісних орієнтацій, допомагає визначити добро та зло, етичні принципи та норми поведінки.

4. Соціальна функція: Філософія досліджує суспільні структури, політику, владу, соціальні відносини та економіку. Вона сприяє розумінню суспільних процесів, розвитку політичного мислення, формуванню громадянської свідомості та активності.

5. Рефлексивна функція: Філософія спонукає до критичного аналізу та самокритики. Вона викликає питання про фундаментальні уявлення, припущення та установки, які лежать в основі наших зн

ань та світогляду. Філософія стимулює розмірковування про власні переконання та сприяє осмисленню особистого досвіду.

6. Інтегративна функція: Філософія має здатність інтегрувати різноманітні знання з різних галузей та дисциплін. Вона здатна поєднувати науковий підхід з гуманітарним мисленням, допомагаючи розуміти зв'язки між різними аспектами світу.

Ці функції філософії сприяють розумінню складних питань, розвитку критичного мислення та формуванню особистісної свідомості. Вони відіграють важливу роль у вирішенні проблем людства та у формуванні нашого сприйняття світу.

1. **Опишіть взаємозв’язки і взаємовпливи філософії та науки, мистецтва, релігії.**

Філософія, наука, мистецтво і релігія - це різні сфери людського пізнання та культурної діяльності, але вони мають взаємозв'язки та взаємовпливи. Ось деякі з них:

1. Філософія і наука: Філософія та наука мають багато спільного, але використовують різні методи та підходи. Філософія ставить загальні питання про сутність, природу та значення реальності, пізнання та існування. Вона може розглядати методи та філософські основи наукового пізнання. З іншого боку, наука спеціалізується на конкретних дослідженнях, використовує емпіричні дані, експерименти та формалізовані методи. Філософія може аналізувати філософські питання, що випливають з наукових досліджень, а також впливати на розвиток наукових парадигм та методологій.

2. Філософія і мистецтво: Філософія та мистецтво часто взаємодіють та співпрацюють. Філософія може аналізувати та розуміти мистецтво як форму самовираження та спосіб осмислення світу. Вона може досліджувати естетичні принципи, цінності та смисли, які вкладаються в мистецтво. З іншого боку, мистецтво може втілювати філософські ідеї та концепції, ставати засобом передачі філософських поглядів та спонукати до роздумів над життям, суттю та етикою.

3. Філософія і релігія: Філософія та релігія - це дв

і різні сфери, але вони часто переплітаються та взаємодіють. Філософія може досліджувати релігійні поняття, як наприклад бога, віру, моральні принципи та смисли релігійних доктрин. Вона може аналізувати релігійні аргументи та концепції, а також розглядати філософські аспекти віри та релігійних досвідів. З іншого боку, релігія може надавати філософії метафізичні та моральні основи, а також впливати на формування філософських систем і світоглядів.

Ці взаємозв'язки та взаємовпливи створюють плідну обмінну зону між філософією, наукою, мистецтвом та релігією, дозволяють розширювати знання та розуміння світу та глибше розглядати людський досвід.

1. **Вкажіть на історичні чинники та джерела виникнення філософії.**
2. Розкрийте суть «проблеми свідомості» у філософії. У чому полягає складність філософського та конкретнонаукового розуміння свідомості?
3. Здійсніть загальний аналіз психофізичної проблеми у філософії свідомості.
4. Проаналізуйте витоки психофізичної проблеми у філософії Р.Декарта
5. Запропонуйте аргументи на користь або проти позиції Р. Декарта щодо розв’язання проблеми свідомості.
6. Наведіть аргументи проти матеріалізму в сучасній філософії свідомості.
7. Поясніть, у чому полягає суть «Феномену зомбі».
8. Поясніть смисл «аргументу знання» (на основі мисленнєвих експериментів Т.Нагеля та Ф.Джексона).
9. Розкрийте зміст парадоксів та критики кваліа, зверніть увагу на лінгвістичний та фізіологічний аспекти (за Д.Деннетом).
10. Проаналізуйте аргументи проти існування кваліа (Д.Деннет), подумайте, які з них ви вважаєте найбільш доцільними. Чому?
11. Розкрийте зміст критики аргументу знання та проблеми суб’єктивних відчуттів (за Д.Деннетом).
12. Проаналізуйте основні тези філософії свідомості Д.Чалмерса
13. Репрезентуйте ключові принципи «китайської кімнати» та «тесту Тьюринга».
14. Розкрийте основні ідеї матеріалістичних концепцій у вченні про свідомість (біхевіоризм, функціоналізм, елімінативізм)
15. Здійсніть аналіз понять позитивної та негативної свободи у вченні Е.Фрома.
16. Розкрийте загальні аспекти проблеми знання. Вкажіть на особливості наукового та ненаукового знання.
17. Здійсніть аналіз платонівської та каузальної концепції знання, зазначте їх переваги та недоліки.
18. Репрезентуйте суть парадоксів Е.Гетьє? Проти чого мислитель висуває свої аргументи?
19. Назвіть та проілюструйте основні проблеми аргументації (типові помилки мислення, за С.Лоу)
20. Визначте зміст поняття критичне мислення, його властивості, ознаки та умови розвитку.
21. Розкрийте зміст основних законів логіки. Поясніть, чому вони є основою критичного мислення.
22. Визначте та прокоментуйте, яку роль у житті індивіда відіграють автоматизм і стереотипність, як особливі форми обробки інформації.
23. Розкрийте роль софістів та софізмів в історії філософії та становленні логіки як науки.
24. Розкрийте суть проблеми «інформація – знання». Які основні способи та шляхи перетворення інформації на знання.
25. Визначте особливості формалізованого та неформалізованого знання. Які можливі механізми перетворення неформалізованого знання на формалізоване?
26. Розкрийте проблему: засоби масової інформації та методи маніпулювання людською свідомістю
27. Здійсніть аналіз осмислення свободи в античній філософії.
28. Розкрийте зміст понять Свобода та Фатум у теорії Платона (Міф про Ера).
29. Вкажіть основні способи розв’язання проблеми свободи у християнській філософії епохи Середньовіччя (Бл. Августин).
30. Аргументуйте тезу про сумірність свободи волі та вчення про напередвизначення у Середньовіччі?
31. Проаналізуйте взаємозв’язок між свободою волі та детермінізмом: сумісні, несумісні та альтернативні способи розв’язання проблеми.
32. Розкрийте сутність проблеми вибору: екзистенційний та психологічний аспекти.
33. Розкрийте сутність співвідношення понять «детермінізм» та «індетермінізм» у вченні про свободу.
34. Розкрийте сутність співвідношення понять «детермінізм» і «компатібілізм» у вченні про свободу.
35. Поясніть, як зіставляються принципи лібертаріанства та компатібілізму у вченні про свободу.
36. Вкажіть на причини багатозначності поняття свободи в історії філософії. Розкрийте основні його значення.
37. Проаналізуйте кантіанське розуміння моралі. Як, у зв’язку з таким його розумінням, корелюються мораль та релігія?
38. Розкрийте значення категоричного та гіпотетичного моральних імперативів у філософії І.Канта.
39. Розкрийте сутність категорії морального релятивізму (суб’єктивна та інтерсуб’єктивна моделі).
40. Розкрийте переваги та недоліки концепції емотивізму у вченні про мораль.
41. Назвіть та прокоментуйте підстави для твердження: «Мораль – об’єктивна». Кого з прихильників етичного об’єктивізму Ви можете назвати?
42. Проаналізуйте сутність утилітаристських концепцій в етиці (І.Бентам, Дж.Стюарт Міль)
43. Проаналізуйте переваги та недоліки теорії божественного походження моралі.
44. Проілюструйте, як представники філософської думки пояснюють прагнення людини уникнути відповідальності. Чому вона є для сучасної людини непосильним тягарем?
45. Проілюструйте прикладами основні філософські концепції істини.
46. Проаналізуйте взаємозалежність між поняттями обов’язку, закону і справедливості з погляду теорії і практики.
47. Визначте підстави для підкорення закону. Аргументуйте свою відповідь.
48. Поясніть значення понять вдячності й вигоди. Як вони впливають на людські стосунки, суспільство загалом?
49. Проаналізуйте філософські підходи до формулювання й обґрунтування принципу рівних можливостей.
50. На основі аналізу праці Т. Нагеля «Що все це означає?» окресліть основні сучасні філософські проблеми.
51. Проаналізуйте працю Д. Деннета «Хто я?». Визначте основні поставлені автором проблеми та запропоновані способи їх розв’язання.
52. Обґрунтуйте основні переваги вивчення філософії та необхідні умови для філософування, використовуючи есе Б.Рассела «Філософія для непосвячених».
53. Проаналізуйте розділ ІІ праці Е. Фрома «Втеча від свободи» («Обособлення індивіда та подвійність свободи»). Визначте основні поставлені автором проблеми та запропоновані способи їх розв’язання.
54. Проаналізуйте діалог Платона «Крітон». Визначте основні поставлені автором проблеми та запропоновані способи їх розв’язання.
55. Проаналізуйте «Міф про печеру» Платона. Визначте основні поставлені автором проблеми та запропоновані способи їх розв’язання.