**Загальні характеристики давньогрецької філософії**

Давньогрецька філософія - філософія, що виникла в Стародавній Греції. До давньогрецької філософії за ідеями, методами та термінологією належить філософія грецької частини Римської імперії, і взагалі більша частина філософських текстів, створених у цей період давньогрецькою мовою

Початок європейської філософської традиції пов’язують із виникненням перших філософських шкіл у колоніях Стародавньої Греції. Вірогідно, людина почала цікавитись своєю сутністю, своїми відносинами з оточуючим середовищем з давніх давен. Але, вважається, що саме греки у VІІ – VІ ст. до н. е. почали усвідомлювати буття як ціле, людину як особистість, а також прагнути до самопізнання. Посилювалися внутрішні духовні конфлікти, які сприяли розвитку самосвідомості. Всі ці чинники вірогідно сприяли виникненню філософського світогляду. Але питання, чому саме у стародавніх греків, а не у потужних і розвинених сусідів – персів або єгиптян, сталося формування первинних філософських практик залишається відкритим. Відповіді-припущення ґрунтуються на численних історичних джерелах та артефактах, що збереглись як свідоцтва про життя стародавніх греків.

Поряд з іншими рабовласницькими культурами Стародавнього світу Греція мала власну специфіку, зокрема, територіально складалася з вільних міст-держав, які практикували демократичний устрій. Торгівля, як і війна, із сусідами складала потужний чинник культурообміну. Тож активна комунікація, потреба в дипломатії та спостереження різноманіття способів життя у сусідів живили світогляд, стимулюючи розвиток нових ідей, які жваво конкурували в умовах полісної демократії. Процвітало театральне мистецтво, яке було статусним привілеєм вільних людей. Поширення мали скульптура, музика і фізкультура. Саме у Стародавній Греції виникли Олімпійські ігри. Велика увага приділялася освіті, яка була орієнтована на виховання цілісної, гармонійно розвиненої людини.

Філософія зародилась у Стародавній Греції близько у VІ столітті до н. е., як новий раціоналістичний спосіб бачення світу на противагу міфологічному світогляду попередніх століть. У своєму становленні вона спиралася на старогрецьку міфологію у давньогрецьке мистецтво та поезію та на ті фізичні, математичні, астрономічні знання, які вже були накопичені попередніми цивілізаціями Середземномор'я.

Особливістю філософії Стародавньої Греції була схильність до космології, тобто до пояснення природи речей. Космос як протилежність Хаосу, як порядок і гармонія на противагу невпорядкованості, як визначеність і співмірність визначав спрямованість космоцентризму ранньої античності на виявлення гармонії в людському бутті. Людина розумілася як відображення Космосу, а закони людського життя – як підпорядковані законам Макрокосму, спрямовані до гармонії світу. Цим вона відрізняється від філософій Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю, які почали складатися приблизно одночасно, в період, що одержав назву осьової доби. Індійська філософія бачила головну проблему в особистому вдосконаленні людини на шляху до просвітлення, тоді як китайську в основному цікавили питання управління державою. У давньогрецькій філософії психологія та етика обґрунтовувалися космологією.

На філософському рівні така світоглядна спрямованість поєднувалася із спогляданням та дослідженням природних причин, що сформувало принцип онтологізму – пошук витоків сущого та законів буття на підставі його поступового раціонального осягнення. Природні явища, їх походження та

27 структура стали головним предметом первинних філософських розмірковувань. Космоцентрична складова давньогрецької філософії поступово доповнювалася питаннями щодо призначення та сутності людини, і в античній філософії

формувався принцип антропоцентризму – розуміння людини як розумної «міри» в осягненні буття. Ця світоглядна позиція одна з багатьох плідних ідей, що виникли у філософії Давньої Греціїп, пережили суттєву еволюцію і дійшли до наших днів сповнені глибокого філософського змісту.

Завдяки своєму ухилу до космології давньогрецька філософія містила в собі зачатки природознавства, яке виділилося з філософії набагато пізніше. Давньогрецька філософія має фундаментальне значення для всієї західної філософії.