**Phân tích và đánh giá lối tư duy của Phương Đông và Phương Tây. anh chị nhận định như thế nào về vai trò của 2 lối tư duy này trong sự phát triển hiện nay của xã hội.**

21127329 - Châu Tấn Kiệt

21127500 - Lê Văn Dương

21127160 - Nguyễn Thanh Sơn

21127686 - Nguyễn Phùng Tài

21127085 - Phan Trung Kiên

21127627 - Cao Nguyễn Khánh

Bài làm:

**Tư duy phương Đông:**

Tư duy của phương Đông vẫn ý thức được rằng bản chất của thực tại là luôn thay đổi. Thế giới mà ta đang sống không tĩnh mà là động, và trạng thái của một sự vật, hiện tượng không tồn tại bất biến mà luôn trong quá trình chuyển hóa thành một trạng thái khác. Chính vì thực tại là luôn biến động và thay đổi nên người phương Đông cho rằng các khái niệm (do con người đặt ra để phản ánh thế giới thực tế) không mang tính cố định và khách quan mà là chủ quan và có thể linh động thay đổi.

Theo triết lý phương Đông vì thực tại luôn thay đổi, nên các cặp phạm trù đối ngược, nghịch lý, bất thường luôn được tạo ra trong cuộc sống. Cũ và mới, tốt và xấu, mạnh và yếu tồn tại trong mọi thứ.

Ví dụ 1: Khi vui thì tôi sẵn sàng làm người tốt, khi buồn thì dễ trở thành người xấu, cái thiện lẫn cái ác luôn tồn tại sẵn có bên trong tôi chỉ cần gặp phải đúng môi trường chúng sẽ được sinh ra. Tính cách của mỗi người không cố định mà nó sẽ thay đổi trên môi trường sống của mỗi người. Tính cách của tôi theo Đông phương không tồn tại bất biến mà luôn thay đổi, tùy thuộc vào hoàn cảnh và các yếu tố khác tác động

Ví dụ 2: Chúng ta thường sử dụng phương pháp cạo gió để trị bệnh, và khi bị một căn bệnh tương tự thì họ sẽ đi theo cái lối cũ, họ sẽ lại cạo gió để trị bệnh. Mặc dù các cơ sở khoa học, phân tích nghiên cứu chưa được đưa vào nhưng qua nhiều lần như vậy họ thường đưa ra các phương pháp, nhận định dựa trên các hiện tượng họ thấy được. Lối tư duy của người phương đông thì rất sáng tạo, linh hoạt nhưng chỉ nằm ở mức độ nhận biết, không mang tính tìm hiểu chuyên sâu để khai phá.

**Tư duy phương Tây:**

Lối tư duy của triết học Phương Tây chủ yếu dựa vào tư duy logic, phân tích mổ xẻ vấn đề rồi đưa ra kết luận. Cùng một vấn đề, triết học Phương Tây có xu hướng tách chủ thể và khách thể ra phân tích để có nhận thức khách quan nhất. Cơ sở nhận thức của triết học Phương Tây là những khái niệm, mệnh đề và biểu thức logic để vấn đề được định nghĩa một cách rõ ràng và thống nhất.

Ví dụ 1: Một vật thể A dù trong bất cứ môi trường nào cũng vẫn là A, nó không thể vừa là A vừa là đối của A.

Ví dụ 2: Anh A đưa ra ý kiến rằng Công ty X là một công ty có phúc lợi tốt cho nhân viên. Anh B là nhân viên từng làm việc ở công ty X phản biện, công ty X không có phúc lợi tốt, các bằng chứng anh đưa ra như công ty có mức lương thấp hơn các công ty khác trong cùng lĩnh vực, thường tăng giờ làm việc của nhân viên mà không hỗ trợ lương, công ty không thưởng cho nhân viên vào các dịp lễ tết, công ty luôn tìm cách để hạn chế đóng bảo hiểm cho nhân viên.

**Vai trò của 2 lối tư duy này trong sự phát triển hiện nay:**

Xã hội phương Tây thường chú trọng các giá trị như chủ nghĩa cá nhân, tự do, sáng tạo. Người phương Tây thường tập trung nhiều vào sự vật và thuộc tính của chúng, họ thường nhìn nhận bản thân mình một cách cố định và không thay đổi ở bất kì tình huống nào. Lối tư duy logic, nhìn kỹ vào 1 sự vật, sự việc, hiện tượng của phương Tây sẽ giúp cho việc nghiên cứu những vấn đề cần đến sự tuyệt đối như Khoa học, Toán học… Có thể nói là "Trắng ra trắng, đen ra đen, và không có khoảng ở giữa".

Tuy nhiên, xã hội phương Đông lại chú trọng các giá trị như tính tập thể, sự hài hòa, thống nhất và hòa bình. Vì trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có những tình huống "giấy trắng, mực đen" rõ ràng, cách áp dụng lối tư duy của phương Tây sẽ chỉ làm xung đột trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy nên, lối tư duy phương Đông sẽ phần nào đấy giải quyết được các vấn đề hiện hữu trong cuộc sống, vốn không chỉ có 1 đáp án rõ ràng, tuyệt đối.

Có thể lấy ví dụ từ Bác Hồ, chúng ta đều biết Bác là con gia đình nhà nho, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã dạy Bác chữ nho khi còn bé, nên Bác hiểu thấu văn hóa phương Đông, nhiều luận điểm của Bác đều kế thừa văn hóa phương Đông, ví như: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người”, “Cần, kiệm, liêm, chính”, “Nhân, chí, dũng, liêm, trung”. Văn hóa phương Đông luôn có tư duy trực cảm, suy nghĩ và cảm xúc từ trực quan; còn văn hóa phương Tây họ đề cao tư duy khoa học. Bác đã kết hợp 2 lối tư duy này rất hài hòa. Đã từng có phóng viên nước ngoài đặt ra câu hỏi rằng: Thưa Chủ tịch, trong cuộc đời Chủ tịch điều gì là quan trọng nhất? Câu trả lời của Bác mang đặc trưng tư duy phương Tây, đó là: “Độc lập cho Tổ quốc tôi; tự do cho dân tộc tôi; hạnh phúc cho đồng bào tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Còn khi trả lời câu hỏi: Thưa Bác đâu là điều thiêng liêng nhất trong đời Bác? Bác trả lời mang đặc trưng của cảm xúc phương Đông, Bác đặt tay lên ngực và nói: “Tôi tự nguyện dâng hiến đời tôi cho dân tộc Việt Nam và cho cả thế giới…”

Như vậy, ta có thể nhận ra sự khác biệt trong văn hóa Đông - Tây đối với chúng ta hiện nay không phải khẳng định nền văn hóa này và hạ thấp nền văn hóa kia mà càng thấy rõ hơn sự cần thiết phải kết hợp văn hóa Đông - Tây trong xây dựng và phát triển nền văn hóa của mỗi quốc gia trong bối cảnh hiện nay. Sự thành công trong kết hợp văn hóa Đông - Tây của một số quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới có thể là những định hướng quan trọng cho sự phát triển nền văn hóa với mục tiêu không chỉ tiên tiến mà còn đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam hiện nay.