1. **Що Ви знаєте про Веди, Упанішади? Розкрийте зміст ідей давньоіндійської філософії: “карма”, “сансара”, “мокша”, “атман”, “брагман”, “порушу”, “пракриті”**

1. Індуїзм, після християнства та ісламу, є третьою за кількістю послідовників релігією у світі. У ньому існує багато священних текстів, які розділяються на дві основні категорії - шруті та смріті. Ці тексті виникли протягом багатьох століть і містять важливі вчення про духовний розвиток та практику дхарми. Серед усіх текстів індуїзму, Веди та Упанішади вважаються найбільш авторитетними та стародавніми.

2. У дхармічних релігіях існує концепція "карми", що означає закон взаємозв'язку дій та їхніх наслідків. Все, що відбувається, має свої причини та наслідки, і це не випадковість. Усе входить в складну систему причин і наслідків, і це стосується як фізичного, так і метафізичного рівнів.

3. Поняття "сансара" відображає ідею перевтілення в релігійних та філософських системах Стародавньої Індії. Це постійний цикл народження та смерті, що призводить до страждань, ідея переходу душі з одного тіла в інше.

4. "Мокша" в індуїзмі та джайнізмі - це звільнення від кругообігу народжень і смертей та від усіх обмежень матеріального існування. Це досягається шляхом подолання егоїзму і розкриття істинної сутності індивіда як чистої душі.

5. "Атман" - це вище "Я" в індуїзмі, яке усвідомлює своє власне існування. Після Пробудження людина розуміє себе як "Атма" - абсолют, і це усвідомлення її існування.

6. "Брагман" в індуїзмі - це абсолютний дух, що лежить в основі всього існуючого. Він є незмінним, безмежним та трансцендентним. Брагман відображає всесвітню душу, до якої прагне індивідуальна душа.

7. "Пракриті" - це фундаментальне поняття у філософії індуїзму санкх'ї, що описує матеріальну природу та першопричину Всесвіту. Це жіночий аспект, який взаємодіє з чоловічим Духом (пуруша). Пракриті є основою всього існуючого у Всесвіті.

1. **Які основні риси тибетського буддизму, дзен-буддизму, джайнізму?**

Ці вчення спонукають до вчинення добрих та розумних дій, уникаючи злих та необдуманих вчинків, а також до очищення та розвитку розуму. Головною метою цих практик є припинення страждань і досягнення внутрішньої гармонії, відмова від жадібності, гніву і ілюзій, та, таким чином, досягнення Пробудження.

Спільним для всіх буддистських шкіл є відмова від віри в існування індивідуальної душі людини. Вважається, що віра в її існування є великим помилковим уявленням і перешкодою на шляху до досягнення стану Пробудження.

Етика в буддизмі базується на принципах невчинення шкоди та збереження помірності. Виховання спрямоване на розвиток моральності, зосередженості та мудрості. Завдяки медитації буддисти розуміють механізми роботи свого розуму та взаємозв'язки між фізичними та психічними процесами.

1. **Розкрити сутність соціально-політичного і етичного вчення конфуціанства**

Це [китайська](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9) [етично](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0)-[філософська](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%258F) школа, основа китайського способу життя, принцип організації [суспільства](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE), засновником якої був китайський філософ Кунфу-цзи, Конфуцій розробив концепцію ідеальної людини, якій притаманні [гуманність](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%2593%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&action=edit&redlink=1), почуття [обов'язку](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%2527%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BA), [повага до старших](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585&action=edit&redlink=1), [любов](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2) до [людей](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0), [скромність](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C), [справедливість](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C), [стриманість](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C) тощо. Проповідуючи ідеальні стосунки між людьми, в [сім'ї](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2596%25D0%25BC%2527%25D1%258F) та в [державі](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0), Конфуцій виступав за чіткий ієрархічний розподіл обов'язків між членами [суспільства](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE). Конфуціанство вважало основою соціального устрою [моральне](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C) [самовдосконалення](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F&action=edit&redlink=1) [індивіда](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4) й дотримання норм [етикету](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2582), проголошувало владу правителя священною, а метою державного управління — інтереси [народу](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4). Конфуціанство має деякі риси, спільні з [релігією](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F) - [культ предків](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2), [ритуали](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB), [жертвопринесення](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2596%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F). Конфуціанство проголошувало пріоритет моралі над [правом](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE) і спочатку не здобуло загальної популярності. Однак, починаючи з утвердження в Китаї [династії Цінь](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%25D1%258F_%25D0%25A6%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C), воно було проголошене державною ідеологією і залишалося нею впродовж численних віків аж до початку XX століття. Конфуціанство вважає, що добровільне дотримання людиною ритуалів набагато ефективніше виховує в ній принципи гідної [поведінки](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0), ніж зовнішній щодо людини [закон](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD), що опирається на [покарання](http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F).