**Georg Vilhem Fridrih-Hegeli (1770-1831)**

Është filozof gjerman me origjin nga nje familje protestante.U lind ne Shtutgart te Gjermanis,studioi teologjine dhe filozofine.Punoi si mesues dhe me vone profesor i filozofise ne Hajdelberg.Hegeli shkroi:

“Fenomenologjia e frymes”,“Shkenca e logjikes”,”Enciklopedia e shkencave filozofike etj.

Filozofia e Hegelit paraqet nje sistem logjik-mendor aq te gjithanshem,te thelle dhe ne vetvete konsekuent.Hegeli jep shume rendesi sistematizimit,ngase filozofia pa sistem nuk mund te kete ne vete asgje shkencore,objective dhe te domosdoshme,prandaj nje mendim jo sistematik dhe subjektiv do te kishte karakter kalimtar jo obligues.Hegeli ka kriuar sistemin e tij monumental te idealizmit objektiv. Sipas tij: Absolutja paraqet unitetin e shumsise se momenteve,dhe eshte e pa percaktuar.

-Absolutja do te kaloje 3 faza :

1.Ideja ne vete d.m.th ne te cilen eshte paraqitur zhvillim parabotror i absolutes.

2.Ideja jasht vetes-ku ideja t’huajsohet prej vetvetes.

3.Idesë në vete dhe për vetvete d.m.th shpirti,ku ideja kthehet ndaj vetvetes dhe behet e vetedijshme per vetveten.

Logjika:Logjika e Hegelit paraqet zhvillimin e idese absolute ne menyrë-absolute para natyres dhe shpirtit njerzorë.

Ne kete drejtim ai do te thote: “Çdo gje qe eshte mendore eshte e njemendt,ndersa çdo gje qe eshte e njemendt eshte mendore”

Qenia:Sipas Hegelit ne te vertet qenia eshte asgje (Nihil),qenia dhe asgjeja,jane identike,por njekohsisht edhe tendryshme ngase qenia nuk eshte asgje por dicka e caktuar.

Filozofia e Shpirtit:Ne filozofine e shpirtit Hegeli e prezenton qendrimin e tij piknises se te njohurit e nje mendesise eshte i mundshem ne te menduarit e rendomte te njeriut.Sipas Hegelit dallojme: Shpirtin subjektiv (jeten shpirtrore te njeriut),dhe shpirti objektiv(shpirti absolute paraqitet si përceptim, pasqyrim dhe nocion,ketu Hegeli shqyrton: estetiken,filozofine e religjionit,dhe historine e filozofise).

Shpirti absolut: e njeh vetveten perfundimisht ne filozofi.

Filozofia e Natyrës: Per natyren ai flet me nençmim ngase ne natyren dryshimet zhvillohen ne hapesire dhe:”Në atë asgjë ska pasur të re nën kupën qiellore,ngase nuk kishte kohë dhe zhvillim ne kohë”.

Ne aspektin e religjionit Hegeli dogmave te krishteririzmit ju jep domethenie simbolike dhe i shpjegon me ane te filozifise kur thote:”Zoti nuk eshte qenie e veçantë por ana ideore e botes e cila duke u vetrealizuar vjen te vetedija per vetveten ne njeriun.

Ernes Bllahu per Hegelin thotë: “Hegeli e mohoje ardhmerine por asnjehere ardhmeria nuk do ta mohoje Hegelin”.

Karakteristikat te filozofise se tij jane: Panlogjizmi,Uniteti i Sistemit,Metoda Dialektike-momenti Heraklitian,Ideja e Historisshmerise dhe fuqia e te menduarit mohues.Ndersa kategorija e tij e t’huajsimit behet nje nga nocionet themelore te filozofise se me vonshme.

*Prof.Garip Duraku*