**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Вченою радою факультету публічного управління та права

30 серпня 2021 р. протокол № 7

Голова Вченої ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Димитрій ГРИЦИШЕН

**ПЕРЕЛІК ПИТАНДО ЕКЗАМЕНУ**

**з навчальної дисципліни**

**«****ФІЛОСОФІЯ»**

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 081 Право

освітньо-професійна програма «Право»

факультет публічного управління та права

кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування

протокол № 8 від «28» серпня 2021 р.

Завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван ДРАГАН.

Розробник: д. філос. н., професор кафедри

економічної безпеки, публічного управління та адміністрування

Вадим СЛЮСАР

Житомир

2021 – 2022 н.р.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Зміст питання |
| 1 | Філософія, її походження, функції та предмет. |
| 2 | Світогляд, його специфіка, структура та історичні типи. |
| 3 | Основне питання філософії: матеріалізм і ідеалізм, гностицизм і агностицизм. |
| 4 | Філософія Стародавнього Сходу. |
| 5 | Антична філософія. Основні проблеми та характерні риси. |
| 6 | Натурфілософія Стародавньої Греції, її основні школи та представники. |
| 7 | Давньогрецька філософія класичного періоду. |
| 8 | Філософія Стародавнього Риму. Особливості та основні ідеї. |
| 9 | Етапи розвитку та загальні особливості філософії Середньовіччя. Особливості філософії патристики. |
| 10 | Схоластика. Реалізм і номіналізм. |
| 11 | Гуманістичний антропологізм філософії Відродження. Натурфілософія. Ідеї громадянського суспільства. |
| 12 | Особливості соціокультурних, духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії. |
| 13 | Методологічні пошуки Ф. Бекона, Р. Декарта та Т. Гоббса. |
| 14 | Вчення про субстанцію Р. Декарта, Б. Спінози та Г. Лейбніца. |
| 15 | Філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі та суспільні стосунки. |
| 16 | Німецька філософія XVIII - сер. XIX ст. як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії. |
| 17 | Теорія пізнання та етика І. Канта. |
| 18 | Філософська система і метод Г. Гегеля. |
| 19 | Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха. |
| 20 | Загальна характеристика і основні риси філософії XIX ст. класичний і некласичний тип філософування. |
| 21 | Філософія С. К’єркегора та Ф. Ніцше. Основні ідеї. |
| 22 | Філософія марксизму. Витоки. Концепція метолу, антропологія та філософія історії. |
| 23 | Характерні риси філософії XX XXI ст. та її основні напрями. |
| 24 | Антропологічні напрями у філософії XX ст. (екзистенціалізм, персоналізм, фрейдизм, неофрейдизм). |
| 25 | Релігійна філософія XX ст. (неотомізм, тейярдизм). |
| 26 | Філософія постмодерну (К. Леві-Стросс, М. Фуко. Ж. Дслмп. Ж. Деррида, Р. Рорті). |
| 27 | Загальні особливості української філософії та етапи розвитку, |
| 28 | Філософські погляди Г. Сковороди. |
| 29 | Філософія в Україні XX ст. Київська філософська школа, |
| 30 | Світ. Людиновимірність світу. Типи ставлення людини до світу. |
| 31 | Філософське розуміння буття. Основні форми буття. |
| 32 | Матерія як об’єктивна реальність. Структура і властивості матерії. |
| 33 | Граничні засади буття людини у світі: простір і час. Основи загальнонаукові концепції простору і часу. |
| 34 | Плинність буття. Рух і розвиток. Основні форми руху. |
| 35 | Проблема походження людини: еволюціонізм та креаціонізм. |
| 36 | Співвідношення природного, соціального та духовного в людині. |
| 37 | Проблема сенсу життя, смерті і безсмертя людини. |
| 38 | Філософські погляди на природу і сутність свідомості. |
| 39 | Свідомість. Структура і функції свідомості, |
| 40 | Самосвідомість, її структура і функції. |
| 41 | Свідомість і мова: єдність і відмінність. |
| 42 | Свідомість, ментальність, менталітет: порівняльний аналіз. |
| 43 | Суспільна свідомість. Структура і форми суспільної свідомості. |
| 44 | Поняття пізнання та його види: суб’єкт і об’єкт пізнання, предмет пізнання. |
| 45 | Діалектика пізнавального процесу. Чуттєве і раціональне у пізнанні, їх основні форми. |
| 46 | Проблема істини у пізнанні. Критерії істини. |
| 47 | Наука. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. |
| 48 | Роль практики в процесі пізнання. Функції практики. |
| 49 | Діалектика як світоглядна позиція, метод пізнання і практичної дії. |
| 50 | Діалектика. Історичні форми діалектики. Принципи діалектики. |
| 51 | Основні категорії діалектики. їх світоглядне і методологічне значення. |
| 52 | Поняття закону. Всезагальні, загальні і специфічні закони. |
| 53 | Основні закони діалектики. |
| 54 | Співвідношення діалектики з метафізикою, софістикою релятивізмом, догматизмом та еклектикою. |
| 55 | Суспільство, його історичне виникнення і суть. |
| 56 | Суспільство як система. Структура суспільства. |
| 57 | Людина і суспільство: основні аспекти співвідношення. |
| 58 | Сутність суспільного прогресу та його критерії. |
| 59 | Філософське осмислення історії та її сенсу. |
| 60 | Проблема спрямованості та єдності історичного процесу. Лінійні та циклічні концепції історії. |
| 61 | Людина і природа. Екологічна складова "нового гуманізму". |
| 62 | Культура як світ. Суттєві ознаки культури. |
| 63 | Поняття та ознаки цивілізації. Взаємозв’язок культури і цивілізації. |
| 64 | Глобалізація як явище сучасного світу: позитивні і негативні наслідки. |
| 65 | Новий образ світу і людини в XXI ст. Прогнози та ймовірні сценарії. |