1. До якого періоду відносять філософію Платона та Аристотеля? В чому полягає основна суть та принципова різниця філософських систем Платона та Аристотеля? Який вплив мали філософія Платона та філософія Аристотеля на подальший розвиток філософії та науки?

Приблизно з половини V ст. і істотна частина IV до нашої ери – це період, який визначається як класичний. Він характеризується впливом і діяльністю Сократа, Платона та Аристотеля.

Платон:

Вважав, що реальність, яку ми сприймаємо через наші чуття, є лише тінню ідеальних форм або ідей, які існують у світі ідей (або "ідей").Вважав, що світ змінюється та непостійний, оскільки відображає у своїх змінах ідеальні форми. Вірив, що зміна є необхідною частиною реальності, і розглядав її в контексті акту та потенції. Він вважав, що кожний об'єкт має свою власну внутрішню ціль, яка визначає його розвиток. Вірив, що знання може бути отримане тільки через розум та інтелект, а не через чуттєвий досвід. Він підтримував ідею, що справжнє знання полягає в усвідомленні ідей. Платон пропонував концепцію "філософського царювання", де ідеальний лідер повинен бути філософом-мудрецем.

Аристотель:

Вважав, що справжня реальність існує у конкретних об'єктах, а не в ідеальних формах. Для Аристотеля субстанції, або конкретні існування, є фундаментальними. Вірив, що зміна є необхідною частиною реальності, і розглядав її в контексті акту та потенції. Він вважав, що кожний об'єкт має свою власну внутрішню ціль, яка визначає його розвиток.Розвинув ідею, що знання може бути отримане через чуттєвий досвід і вивчення конкретних об'єктів. Для нього досвід та спостереження були ключовими джерелами знань. Підтримував ідею конституційної монархії, але також визнавав можливість існування інших форм управління, таких як аристократія та політія (демократія).

Теорія пізнання Платона мала значний вплив на суспільство та філософію. Основна ідея Платона полягає в тому, що за реальністю, яку сприймаємо нашими чуттями, існує вища реальність ідеальних форм або ідей, які є об’єктивними і вічними. Ця ідея викликала глибокі роздуми у філософів того часу та змусила їх звернути увагу на проблему пізнання. Філософи почали вивчати не тільки природу речей, але й їх сутність. Вони звернулися до різних методів пізнання, таких як інтуїція, раціональний аналіз та філософський діалог. Також ідеї Платона вплинули на розвиток суспільства. Його ідеї про ідеальний державний устрій та ідеї про соціальну справедливість мали великий вплив на подальший розвиток політичної теорії та управління державою. Особливо впливовим став діалог «Держава», у якому Платон розглядає проблему становлення ідеального державного устрою та ролі філософів у ньому. Цей діалог став канонічним текстом політичної філософії та був використаний в подальшому як теоретичний фундамент для створення ідеальних держав.

В концепції Платона допоміжним був вплив математичного знання, а ідеї (поняття) математики існують мовби паралельно до чуттєвого світу. Філософія ж Аристотеля ґрунтується на природознавстві, в якому відношення ідей і речей має дещо інші особливості. Аристотель залишив після себе величезну творчу спадщину, яку можна розділити на вісім труп: праці з логіки, загально філософські, фізичні, біологічні, психологічні, етичні, економічні та мистецтвознавчі. Дітищем Аристотеля є логіка. Наука про мислення і його закони викладена великим вченим у ряді його творів, які об`єднані стильною назвою "Органон" ("Знаряддя"). Головною ж його філософською працею є "Метафізика". При цьому слід пам'ятати, що в часи Аристотеля слова "метафізика" ще не було.

Арістотель мав великий вплив на подальший розвиток філософії та науки, зокрема в Україні. У XVI і XVII ст. курси філософії Арістотеля читались в братських школах і в Києво-Могилянській колегії (курси Йосифа Кононовича-Горбацького, Інокентія Гізеля та ін.). У першій половині XVIII ст. вчення Арістотеля викладалось у Київській академії (курси Феофана Прокоповича, Мануїла Козачинського, Георгія Кониського та ін.) і в кількох десятках семінарій в слов'янському світі — в Україні (Харків, Переяслав).

1. Розкрийте зміст та взаємозв'язок понять: матеріалізм, ідеалізм; агностицизм, гносеологічний оптимізм; атеїзм, теїзм, деїзм, пантеїзм; космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм; раціоналізм, емпіризм. Зазначте, які з наведених позицій ближче до ваших власних переконань та чому.

Матеріалі́зм — один з основних напрямків філософії, який у відповідь на так зване основне питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне — вторинним.

Ідеалізм — один з основних напрямків філософії, вихідним принципом якого є твердження, що в основі речей і явищ реальності лежить не матеріальне, а ідеальне, духовна першооснова: світовий розум, ідея, відчуття тощо

Агностицизм - ідеалістичне філософське вчення, що заперечує можливість пізнання об'єктивного світу і його законів

Гносеологічний оптимізм - це філософське вчення, послідовники якого визнають принципову можливість пізнання світу.

Теї́зм є релігійним або філософським переконанням існування надприродної сили чи істоти, яка створила світ, підтримує його та керує його розвитком.

Від теїзму відмежовуються такі поняття:

Теїзм (грец. Tbeos - Бог) – релігійний світогляд, в основі якого лежить розуміння Бога як особи, що створила світ і втручається в його події.

Деїзм (лат. Deus - Бог) – принцип філософських вчень, які, визнаючи Бога першопричиною світу, заперечували його втручання в явища природи та в хід подій. Деїзм виник у ХУІІ ст. в Англії.

Пантеїзм ( грец. Усе і Бог) – філософсько-релігійне вчення, за яким Бог є безособовим началом, розлитим по всій природі, тотожним з нею або з її субстанцією.

Космоцентризм - філософський світогляд, в основі котрого лежить пояснення навколишнього світу, явищ природи через могутність, всесильність, нескінченність зовнішніх сил - Космосу і відповідно до якого все суще залежить від Космосу і космічних циклів (дана філософія була властива Стародавньої Індії,Стародавньому Китаю,іншим країнам Сходу, а також Давньої Греції).

Теоцентризм - тип філософського світогляду, в основі якого лежить пояснення всього сущого через панування не зрозумілої, надприродної сили - Бога (був поширений в середньовічній Європі).

Антропоцентризм - тип філософського світогляду, в центрі якого стоїть проблема людини (Європа епохи Відродження, нового і новітнього часу, сучасні філософські школи).

Раціоналізм – філософ напрям, що протиставляє містиці,теології ірраціоналізмові переконання у здатності люд розуму пізнавати закони розвитку природи і суспільства.

Емпіризм – напрям у теорії пізнання, який на противагу раціоналізмові вважає єдиним джерелом і критерієм чуттєвий досвід.

Я схильний до емпіризму та гносеологічного оптимізму. Мої переконання базуються на ідеї, що наше знання про світ будується на спостереженнях та досвіді. Емпіризм дозволяє мені розуміти світ через конкретні приклади та факти, отримані в результаті наших чуттєвих сприйнять.

Гносеологічний оптимізм відображає мою віру в те, що через розум та науку ми можемо досягти значного розуміння світу. Я вірю в потужність людського розуму та можливість здобуття об'єктивного знання через систематичне дослідження та аналіз.

На мою думку, емпіричний метод та оптимізм у досягненні знань сприяють розвитку суспільства та науки, допомагаючи нам краще розуміти природу та себе.

1. - Визначте історичні форми теоретичного світогляду та їх основні риси. Які передумови та події викликали зміну історичних форм світогляду?

Міфологічний світогляд є історично першим типом світогляду, в якому знайшла своє вираження самосвідомість родового суспільства. Фантастичні оповідання про виникнення світу, народження богів, появу людей на землі, про початки культури, вміння добувати і використовувати вогонь, про стосунки людей і тварин, про всякі чудеса, про все “надприродне” – це міфи, що в своїй сукупності складають міфологію. По суті, всі міфи і є оповідями про те, що відбувалося в ті давні, міфологічні часи

Протягом декількох тисячоліть невід’ємною стороною життя людей була і залишається релігія. У вузькому розумінні релігія - це сукупність почуттів, поглядів та ідей, пов’язаних з вірою в існування надприродної істоти - Бога (богів) як першотворця й управителя світу, який має безмежну владу також і над людьми. Cучасна історична наука доводить, що релігійний світогляд був другим історичним типом світогляду, який виник у період розпаду родового і становлення класового суспільства.

Філософія як теоретична форма світогляду. Філософія - це особливий історичний тип світогляду, який значною мірою відрізняється і від міфології, і від релігії. І ці типові особливості філософського світогляду так чи так властиві кожному з філософських учень або напрямків, кожній з філософських шкіл або систем. Філософія спирається не на віру, а на знання і на досвід й намагається довести й обгрунтувати всі свої положення. Філософський світогляд став першою теоретичною формою світогляду, яка одночасно була і першою формою теоретичного мислення взагалі.

Зміна історичних форм світогляду визначається комплексом факторів, таких як наукові відкриття, технологічний прогрес, соціальні трансформації та культурні зміни. Інколи це пов'язано з подіями, такими як наукові революції, соціальні рухи, війни або економічні зміни, які спонукають людей переглядати свої уявлення про світ і формувати нові погляди на реальність.

1. - В чому полягає проблема антиномічності "чистого" розуму? В чому принципова різниця між "чистим" та "практичним" розумом?

Проблема антиномічності "чистого" розуму виникає в контексті критики та самообмеження філософської традиції, зокрема в ідеалістичній філософії, якщо говорити про Канта та його "Критику чистого розуму". Антиномії — це конфлікти або протиріччя у твердженнях, які виникають з природи самого розуму чи мислення.

Одна з основних антиномій Канта виникає у зв'язку з вічності та нескінченності світу.

Твердження: Світ обов'язково має або початок чи ж він вічний.

Суперечність: З одного боку, аргумент "для початку світу має бути підстава" приводить до необхідності припущення Бога як першопричини. З іншого боку, аргумент "світ вічний" також має свої протиріччя.

"Чистий" розум і "практичний" розум - це дві ключові концепції, які введені німецьким філософом Іммануїлом Кантом у його філософській системі. Чистий розум використовується для теоретичного пізнання світу, розуміння явищ та формування теорій. Практичний розум використовується для орієнтації у моральних питаннях, прийняття рішень та визначення морально обґрунтованих дій.

Втім, якщо строго слідувати критичній інтонації філософії Канта, – немає різниці між чистим і практичним розумом. Розум, що стикається з антиномічностю універсалій, до яких ніяк не може підступитися методами розсудку, відразу ж звертається до тієї форми, яка ці універсалії здатна "розімкнути" для людини, вивести їх у "неприхованість" , у актуальність живого людського буття – до практики, діяльності. Інакше кажучи, це не два розуми, що вступають у деяку суперечність, але один – дійсно розумний, що смиренно знає про власне теоретичне безсилля і нездатність знайти остаточне і останнє, справжнє в останній інстанції теоретичне знання

Використані ДЖЕРЕЛА:  
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C>

<https://ru.osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13107/>

<https://tureligious.com.ua/teoriia-piznannia-platona>

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC>

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC>

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%BC>

<https://allreferat.com.ua/ru/filosofiya/kontrolnaya/4831/page/2>

<https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/4889/4/Istor_typy_svitogl.pdf>

<https://visnik.knute.edu.ua/files/2017/02/7.pdf>