студент

3 курс, група ІПС-32

Пупова Нікіти Андрійовича

**1 варіант**

1. Поняття філософії та її предмета. Основні проблеми філософії.
2. Основні ідеї Сучасної філософії.
3. Філософія Т. Гоббса.
4. Матеріальна і духовна культура.
5. Розуміння індивіда, індивідуальності та особистості.

1.

Філософія – вчення про людину, її місце в світі, досліджує загальні закономірності в світі, суспільстві, мисленні окремих людей. Займається постановкою, аналізом і вирішенням загально – людських проблем, виробленням цілісного погляду на світ та місце в ньому людини.

Всі безліч проблем філософського світогляду може бути зведено в п'ять великих груп:

* онтологічну
* антропологічну
* аксіологічну
* гносеологічну
* праксеологічну. Інтегратором, ядром усіх проблем виступає основне питання філософії.

Порушуються такі питання:

* хто така людина і яке місце займає вона в світі?
* яка природа світу, Космосу? В чому полягають причина і основа його існування? Чи є взагалі якісь зовнішні підстави існування Всесвіту, чи він, є самодостатнім і не потребує для свого буття ніяких зовнішніх сил?
* в чому полягає сенс людського життя і людства в цілому? Ї чи існуї цей сенс взагалі?
* в чому суть людського щастя? І як, якими шляхами і засобами людина може стати щасливою?
* як слід розуміти добро і зло? Яка їх роль в житті індивіда і людських спільнот?
* людина і доля. Чи вільна істота людина, чи над нею панує фатум, доля? Чи визначено її життєвий шлях заздалегідь, чи ні?

2.

Отже, сучасна філософія (некласична) формується насамперед як антитеза класичній, як певне "нове філософське мислення". Для некласичної філософії характерні такі ідеї:

* Сучасна філософія характеризується наявністю різноманітних шкіл.
* Сучасна філософія відмовляється від раціоналізму: стає на позиції ірраціоналізму (обстоюють обмеженість раціонального пізнання, протиставляють йому інтуїцію, віру, інстинкт як основні види пізнання).
* Більшість сучасних філософських систем має антропологічний характер.
* У філософії XX століття спостерігається суперечливе ставлення до науки.
* У XX столітті дістала подальшого розвитку релігійна філософія.
* У XX столітті переважна більшість філософських шкіл і течій протистояла філософії марксизму.

3.

Філософія Гоббса заключається в тому, що спочатку треба йти шляхом пізнання простіших, елементарних якостей речей, а потім вже поєднуючи їх, пізнавати більш складні речі. Велику увагу Гоббс приділяв дослідженню людини. Він стверджував, що вона по своїй природі егоїстична. Свободу людини він пояснював як відсутність перешкод до досягнення мети. Як він каже, егоїзм породжує хаос, тому люди укладають суспільну угоду. Концепція цієї угоди передбачала, що свою особисту свободу люди передають державі. Державу він вважав найскладнішим та найпотрібнішим людським витвором.

4.

Існування культури виступає як єдиний процес, який можна розділити на дві сфери: матеріальну і духовну культури.

Матеріальна культура відповідає за сферу виробництва і побуту. Вона містить в собі об'єкти, створені людиною: продукт людської діяльності, штучно створена річ, предмет, а також ідеї, способи діяльності.

Духовна культура відповідає за сферу функціонування духовних цінностей. Духовна культура по своїй сутності безкорислива. Її зміст становлять не користь, не вигода, а краса, знання, мудрість.

5.

У суспільному житті людина є індивідом (одиничний представник людського роду без урахування його біологічних особливостей, специфіки реального життя і діяльності, тобто як знеособлена істота). В той час коли індивідуальність є неповторною ознакою людини. На основі досвіду життя і процесу навчання людина реалізує певне соціальне начало, виявляє себе як особистість. Особистість – це окрема людина з певними рисами характеру, індивідуальними здібностями і схильностями. Невід’ємними ознаками особистості є розумність, володіння мовою, здатність до трудової діяльності, самостійність, прагнення до волі, оригінальність почуттів, відповідальність.