1-18. yüzyıl felsefesinde Descartes'ın etkisi yadsınamaz. Onun düşüncelerinin etkisinin yaşadığı dönemle sınırlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle 18. yüzyılı anlamak için kendinden önceki yüzyılları da anlamak ve değerlendirmek gerekir.

**Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

A) 18. yüzyıl felsefesi anlamak için 17. yüzyıl felsefesini anlamak gerekir.

B) 18. yüzyıl felsefesi önceki yüzyıllardan bağımsız olarak gelişmiştir.

C) 17. yüzyıl felsefesi sonraki dönemleri çok fazla etkilemiştir.

D) 18. yüzyıl felsefesini anlamak demek felsefeyi anlamak demektir.

E) 18. yüzyıl düşünürlerinden biri de Descartes'tır.

2-**Rönesans ve Aydınlanma dönemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?**

A) Rönesans aydınlanmanın nedenlerinden biri sayılamaz.

B) Her iki dönemin özeliklerinden biri de gelenekçiliktir.

C) Rönesans Aydınlamanın sonucudur.

D) Her ikisinin temel özelliği akılcılıktır.

E) Rönesans dinî bir değişimi ifade ettiği için Aydınlanmanın karşıtıdır.

3-**Aşağıda verilen Felsefi içerikli edebi eserlerden hangisi 18.yüzyıla ait değildir?**

A) "Genç Werther'in Acıları"

B) "Candide"

C) "Gülün Adı"

D) Gülliver'in Gezileri

E) "Emile"

4-18.Yüzyıl felsefesi eleştirel akla ve deneye dayanır. Bu çerçevede 18. yüzyıl filozofları metafizik konuların yer almadığı felsefi konuları ve soruları tartışmıştır.

**Bu metne göre 18. yüzyıl felsefi düşüncesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?**

A) 18. yüzyıl felsefesi fizik ötesi konuları araştırır.

B) 18. yüzyıl felsefesi eleştiriye kapalı bir felsefedir.

C) 18. yüzyıl felsefesi rasyonel temelde ortaya çıkmıştır.

D) 18.yıl felsefesi deneysel düşünceyi eleştirir.

E) l8.yüzyıl felsefesi, olgusal alanı incelemeye değer bulmaz.

5-18. Yüzyıl felsefede aklın esas alındığı ve buna bağlı olarak sistemli görüşlerin ortaya konulduğu bir dönemdir.

**Aşağıdaki filozoflardan hangisi 18. yüzyıl filozoflarından biri değildir?**

A) Immanuel Kant

B) John Locke

C) Jean Jacques Rousseau

D) Rene Descartes

E) RiederichHegel

6-Aydınlanma, insanın dünyasını algılamada ve biçimlendirmede geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı ile hayatını aydınlatmaya girişmesidir.  Buna bir de Kant'ın klasikleşmiş Aydınlanma tanımını ekleyelim. Kant'a göre: "Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklı kullanmaya başlamasıdır". Ona göre, insan bu duruma aklın kendisi yüzünden değil, onu kullanmaması yüzünden düşmüştür çünkü insan şimdiye kadar aklını kendi başına kullanamamış, hep başkalarının kılavuzluğunu aramıştır.

**Bu paragraf aşağıdaki hangi sorunun cevabıdır?**

A) İnsanın amacı nedir?

B) Hayatın anlamı nedir?

C) İnsan aklını kullanır mı?

D) Hayat nasıl anlamlandırılır?

E) Aydınlanma nedir?

7-

 I- Genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme almıştır.

II-Tanrı merkezli toplumsal yapı ve düzenlemeleri esas almıştır.

III- Kaynağı Rönesans felsefesi ve17. yüzyıl felsefesinin ortaya koyduğu ilkelerdir.

IV- Kesin doğrulara ve bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemendir.

V- En önemli düşünürleri arasında Descartes, Bacon ve Leibniz vardır.

**Yukarıda verilen ifadelerden hangileri 18. yüzyıl felsefesi için doğru değildir?**

A) I-IIB) IV-VC) I-IIID) II-VE) III-IV

8-Aydınlanma Felsefesi, geniş çevrelere düşüncelerini benimsetebilmek için, bilimin kesin anlatım biçimini pek kullanmaz. her türlü yazı şekline başvurur. Düşünürleri de sistemli düşünüp çalışan filozoflar değil, daha çok büyük yazarlardır. Locke ve Voltaire gibi. Bunlar yazılarında ulusal dillerini kullanmakla düşüncelerinin geniş çevrelere de yayılmasını sağlamışlardır. Bu düşünceler; dergilerle, toplantılardaki tartışmalarla, ödüllü yarışmalarla, genel kitaplıklarla ve felsefe ile sıkı bir işbirliği yapan edebiyatla, geniş çevrelere yayılmıştır.

**Bu parçayadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?**

A) Aydınlanma döneminde filozof yoktur.

B) Aydınlanma döneminde felsefe ile edebiyat birlikte gelişmiştir.

C) Aydınlanma felsefesinin temel amacı edebi zenginlik sağlamaktır.

D) Aydınlanma döneminde yazarlar filozofların yerini almıştır.

E) Aydınlanma döneminde sadece dar bir tabaka aydınlatılabilmiştir.

9-"Bütün aydınlanma filozofları gibi Voltaire de yeni bir milat peşindeydi. Ona göre felsefe, din, tarih ve siyaset yeniden yazılmalıydı. Bu yeni yazım, kilisenin, tarihin  ve geleneğin gölgesinde değil saf aklın ışığında hayat bulacaktı.Victor Hugo'nun dediği gibi 18. yy demek aynı zamanda Voltaire demekti. Voltaire edebiyatla felsefeyi birleştirip yeni bir dil kuran tam bir aydınlanma çocuğuydu. "   
**Yukarıda verilenlerden çıkarılabilecek genel yargı hangisidir?**

A) Çağının fikirleri ile Voltaire'in eserleri arasında bağ yoktur.

B) Voltaire yalnızca bir edebiyatçıdır.

C) 18. yy'da edebiyat felsefenin gölgesinde kalmıştır.

D) Bazı aydınlanma filozofları edebiyatla felsefeyi birleştirmiştir.

E) Voltaire'in fikirleri gelenekçi ve tutarlıdır.

**10-Aşağıdakilerden hangisi 18.yüzyıl felsefesinde etkin olan özelliklerden değildir?**

A) Bilim-teknoloji ve ekonomik alandaki gelişmeler felsefedeki konuları etkilemiştir.

B) Düşünceyi sınırlayan otorite ve dogmalara karşı durulmuştur.

C) Bilim insanı yanı sıra aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuştur.

D) Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir.

E) Kutsal Metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.

11-Kant, "Pratik Aklın Eleştirisi" eserinde, “Ahlâk yasasına duyulan saygı, düşünsel bir nedenin uyandırdığı bir duygudur ve bu duygu tamamen a priori bildiğimiz ve zorunluluğunu doğrudan doğruya kavrayabildiğimiz tek duygudur.” **sözleriyle ahlaki yasayı hangi temele dayandırır?**

A) Bilinçli olmaya

B) Genel geçerliliğe

C) Duygusal gelişime

D) Davranışa

E) Kültüre

**12-Aşağıdakilerden hangisi felsefenin edebi eserlerde yer almasının nedenlerinden biri değildir?**

A) Aklın özgürce kullanımında felsefenin öncülük yapması

B) Düşüncenin dil ile aktarılmasında dilin zenginliğinin kullanılması

C) Entellektüel bilincin artmasıyla tartışmaların yazılara yansıması

D) Aydın sınıfın diğer dalların yanında başta felsefeye olan düşkünlüğü

E) Felsefenin duyguları en iyi şekilde ifade etmesi

13-“Prolegomena” adlı eserine göre Kant'ın idealizm görüşü, şeylerin varlığıyla ilgili değildi. Öyle olsaydı; şeyler, varlıklarından şüphe etmeye ve cisimler dünyasının varlığını reddetmeye müsait hale gelirdi. Şüpheyi bilgi alanında kullanması onu diğer idealizm görüşlerinden ayırır. Çünkü varlıklardan şüphe duymak ve onları reddetmek Kant'ın dile getirmediği şeylerdi. Onun şüphe ettiği nokta; bilginin konusu olan görünenlerin, şeylere ait bilgiyi verip vermediğidir.

**Kant'ın görüşleriyle uyuşmayan açıklama hangisidir?**

A) İnsan düşüncesinden bağımsız bir varlık alanı vardır.

B) Varlık bilgisinin hakikati yansıttığına şüphe ile yaklaşılmalıdır.

C) Cisimler dünyasının varlığı kesindir.

D) Cisimlerin, varlıkların ve bunların özlerinin tam bilgisine ulaşılır.

E) Gerçekler dünyasının özlerini algılayamayız.

14-18.yüzyılda Aydınlanma sadece dine ve geleneğe değil, siyasi otoriteye de başkaldırarak devletin gücünü azaltıp bireyin haklarını genişletmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla siyasette ve ekonomide liberalizmin etkisi ortaya çıkmıştır. Ancak talep edilen ortam yine sağlanamamıştır. Buna tepki olarak 19. yüzyılda doğan sosyalizm eşitlik kavramına önem vermiştir. 19. yüzyıl liberalizm ile sosyalizmin çekiştiği bir ideolojiler çağı olmuştur.

**Bu paragraftan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?**

A) 18. yüzyılda siyasi otorite, 19. yüzyılda birey egemendir.

B) 18. yüzyılda özgürlük, 19. yüzyılda eşitlik fikri ortaya çıkmıştır.

C) 18. yüzyılda felsefe toplumda daha belirleyicidir, 19. yüzyıl geri plandadır.

D) 18. yüzyılda felsefe de istenilen amaç gerçekleşmiştir.

E) 18. yüzyılda toplumsal değerler, 19. yüzyılda özgürlükler önemli olmuştur.

15-Montesquieu; yasaların ve olaylarınmahiyetinden kaynaklanan zorunluluklarolduğunu savunur. Ona göre yasalarınnesnel bir yönü vardır, asla yöneticilerinkeyfi tutumlarından kaynaklanmaz. Yasalarmaddi ve manevi unsurlar tarafındanbelirlenir.  
**Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün  
düşüncesine uygun değildir?**

A) Yasalar, belirli nedenlerin sonuçları olarak ortaya çıkarlar.

B) Halkın yaşama koşulları, örf ve adetler yasaları belirler.

C) Yöneticiler, kendi çıkarlarına uygun yasalar ortaya koyarlar.

D) İklim, toprakların zenginliği ve büyüklüğü yasaları belirler.

E) Yasalar rastlantıların değil belirli zorunlulukların sonucudur

(1-2-3)

J. J. Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” eserinde “Doğal yaşama hâlinden toplum düzenine geçiş, insanda çok önemli bir değişiklik yapar. Davranışındaki içgüdünün yerine adaleti koyar, daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü verir ona. Ancak ödevin sesi iç tepkilerin, hak da isteklerin yerini alınca o güne kadar yalnız kendini düşünen insan başka ilkelere göre davranmak, eğilimlerini dinlemezden önce aklına başvurmak zorunda kalır. İnsan, bu durumda doğadan sağladığı birçok üstünlüğü yitirse de öylesine büyük yararlar elde eder, yetileri öylesine işleyip gelişir, düşünceleri açılır, duyguları soylulaşır, baştan başa ruhu öylesine yükselir ki yeni durumun yarattığı kötülükler onu çoğu kez toplum öncesi durumdan da aşağı dereceye düşürmeseydi kendini bu durumdan bütün bütün çekip kurtaranânı durmadan kutlaması gerekirdi.” demiştir.  
  
1-Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşamla  
toplum düzeni arasındaki ayrımlardan  
biri değildir?

A) Doğal hâldeyken davranışlar içgüdüseldir.

B) Toplumsal düzen, adaleti zorunlu kılar.

C) Bireysel istekler yerini toplumsal normlara bırakır.

D) Toplum düzeni insanda birçok değişim sağlar.

E) Doğal yaşama hâlinde akıl egemendir.

2-Bu parçaya göre aşağıdaki eşleştirmelerden  
hangisi yapılabilir?

A) Doğal yaşam-adalet

B) Toplumsal düzen-bireysel çıkar

C) Doğal yaşam-içgüdüler

D) Toplumsal düzen-sınırsız özgürlük

E) Doğal yaşam-akıl

3-Aşağıdakilerden hangisi insanın toplum  
düzeninde sahip olduğu özelliklerinden  
biri değildir?

A) İçgüdülerine göre hareket etmez.

B) Sadece kendi çıkarını düşünür.

C) Aklını kullanır.

D) Duygu ve düşünceleri gelişir.

E) Adaleti öne çıkarır.

4-Aşağıdakilerden hangisi 18-19. yüzyıl  
felsefesinin özelliklerinden biri değildir?

A) Din ve geleneksel düşünce eleştirilir.

B) Laik dünya görüşü gelişmiştir.

C) Otoritelere tam bağlılık vardır.

D) Akıl, en önemli unsur olmuştur.

E) Düşünce özgürlüğü gelişmiştir.

5-John Locke’un “İnsan zihni doğuştan  
boş bir levha (tabularasa) gibidir.”  
sözünden hareketle bilginin kaynağı,  
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Bilginin kaynağı akıldır.

B) Bilginin kaynağı deneydir.

C) Bilginin kaynağı sezgidir.

D) Bilginin kaynağı olgudur.

E) Bilginin kaynağı akıl ve deneydir.

6-Kant’ın “Görüsüz kavramlar boş, kavramsız  
görüler kördür.” sözü, aşağıdakilerden  
hangisiyle çelişmez?

A) Duyu verileri olmadan bilgi mümkündür.

B) Akıl için duyu verileri gerekmez.

C) Kavramlar duyudan bağımsız bilgi için yeterlidir.

D) Bilgi, duyuların kavramsal bilgisidir.

E) Duyulardan aldığı verileri akıl işler ve bilgi oluşur.

7-J. Locke'a göre tüm bilgilerimizin kaynağı dış duyumla elde ettiğimiz verilerdir. Bunun dışında başka bir kaynak söz konusu olamaz. Dolayısıyla bilgi deneyden gelir.

Bu metne göre J. Locke'un bilgi görüşü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsan genel geçer bilgiye ulaşabilir.

B) Bilginin kaynağı deneyimlerdir.

C) Bilgiyi doğuran bir kaynak vardır.

D) Duyumlar dışında bilgimizin bir kaynağı olamaz.

E) Bilgi doğuştan gelir, sonradan elde edilen bir şey değildir.

  8-Ödev kavramı herkesin pratik kullanımı için mutluluk düşüncelerini içeren herhangi bir güdüden daha basit, açık anlaşılır ve doğaldır. En sıradan insanın aklına göre bile ödev kavramı, çıkarcı mutluluk ilkesinden alınmış tüm güdülerden daha kuvvetli, nüfuz edici ve umut vericidir.

Kant'ın bu görüşlerini aşağıdaki ifadelerden hangisi desteklemektedir?

A) Ödev kavramı mutluluk anlayışından daha karmaşıktır.

B) Ödev kavramı basit, anlaşılır ve umut vericidir.

C) Ödev kavramı üstün insanlara göredir.

D) Ödeve uymak insanı mutlu eder.

E) Ödev ve mutluluk, çıkarcı bir yaklaşımın iki farklı türüdür.

9-Hegel, varlığın temeline her şeyin özü olarak salt kavramsal yapıya sahip "Tin"i yani mutlak ruhu koyar.  Hegel "Tin"i gelişen dinamik bir süreç olarak açıklar. Hem doğa hem de insan tez, antitez ve sentez sıralamasıyla işleyen diyalektik bir gelişme sonucunda ortaya çıkar. Hegel tez aşamasına akılsal kavramsal yapıdaki 'Tin'i, antitez aşamasına gerçeklikten yoksun duyusal dünyayı yani doğayı koyar. Doğanın çelişkili yapısı içinde tutsak kalan "Tin", özgürlüğünü kazanmak için insanla birlikte sentez aşamasına yükselir ve sonunda felsefi çabayla yeniden kavram haline dönüşerek kendine geri döner.

Hegel'e ait bu görüşler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır?

A) Diyalektik materyalizm

B) Mekanik materyalizm

C) Diyalektik idealizm

D) Öznel İdealizm

E) Dualizm

 10-J. Locke, insan zihnine bilgilerin nereden geldiğini, zihnin  nasıl dolduğunu ya da donatıldığını sorar;   "Aklın ve bilginin bütün malzemelerine zihin nereden ve nasıl sahip olur?" J. Locke bu soruya tek bir sözcükle cevap verir: "Deneyden." Ona göre, bütün bilgimiz deneyde temelini bulur ve kendisini deneyden türetir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)İnsanın bilgisinin kaynağı tecrübelerdir.

B) Zihnimizde deneyimden bağımsız bilgi yoktur.

C)Akıl yürütme yetisi deneyimle kazanılır.

D)Bildiğim her şey sonradan kazanılmıştır.

E)Zihinde bulunan bazı kavramlar doğuştandır.

11-Aşağıda verilen durumlardan hangisi Kant’ın ödev ahlakı anlayışıyla örtüşmektedir?

A) Spor salonunda bir çocuk düştü, arkadaşlarıma hava atmak için hemen suya atladım. İyi yüzme biliyorum, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

B) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, salondaki cankurtaran olduğum için suya atladım ve çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

C) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, çocuğu kurtarmak amacıyla suya atladım ama çocuk paniğe kapıldığı için havuzdan dışarı çıkarmayı başaramadım.

D) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, Tanrının inayeti (hayrını kazanmak) için hemen suya atladım, yüzme bilmiyorum çok şükür havuz derin değilmiş, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

E) Spor salonunda bir çocuk düştü, babası olduğum için hemen suya atladım iyi yüzme biliyorum, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.

12-Aşağıda belirtilen görüşlerden hangisi B.Spinoza’nın ahlak görüşüyle ilgilidir?

A) İnsan bu evrenin bir parçası olduğundan aslında özgür değildir.

B) Ahlaki değerler evrensellikten yoksundur.

C) İyiliğin temel ölçütü ahlaklı davranmaktır.

D) Ahlaki eylemin amacı acıdan uzaklaşmak olmalıdır.

E) Temeli insan olan evrensel bir ahlak anlayışı vardır.

13-"Gerçek olan akla uygundur, akla uygun olansa gerçektir."  
 Hegel'in bu sözünden hangisi çıkarılabilir?

A) Gerçek varlığın dışındadır.

B) Bilginin kaynağı akıldır.

C) Akıl ve deneyim bilginin kaynağıdır.

D) Gerçek kişiden kişiye değişir.

E) Varolmak ve bilinebilmek birbiri ile özdeştir.

14-J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinde vurgulanan bilginin deneyim yoluyla elde edildiği görüşü felsefenin hangi problemi ile ilgilidir?

A) Bilginin Değeri

B) Bilginin kaynağı

C) Bilginin ölçütü

D) Bilginin güvenirliği

E) Bilginin Sınırı

15-"Köklü bir düşünceye sahip olan bir kimse düşüncesinin yanlış olabilmesi olasılığını ne kadar istemeden kabul etse de şunu bilmedir: Kendi fikri ne kadar doğru olursa olsun eğer tamamen, sık sık ve korkusuzca tartışılmazsa ona canlı bir gerçek değil, ölü bir doğma olarak inanılır." (J. S. Mill).

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir fikrin dogmamalaştırılmaması  o fikrin  eleştirilmesine bağlıdır.

B) Her fikir zamanla eskiyecek ve kalıplaşacaktır.

C) Fikirlerin doğruluğu köklü olmasına bağlıdır.

D) Bazı fikirler eleştirilmeden kabul edilmelidir.

E) Eleştiri ölçülü ve yerinde yapılırsa yararlıdır.

**16**-J.J.Rousseau, insan özgür doğar ve oysa her yerde zincire vurulmuştur sözüyle siyaset felsefesinin hangi problemini ele almaktadır?

A) Birey ile devlet ilişkisi

B) Bireyin özgürlüğü

C) Egemenliğin kullanılış biçimleri

D) İktidarın kaynağı

E) Sivil toplumun ne olduğu