Як відомо, до найбільш поширених характеристик Григорія Савича Сковороди (300-річний ювілей від дня народження якого ми цьогоріч відзначаємо) належить вислів-перифраз «український Сократ». Справді, з афінським мудрецем нашого мандрівного філософа зближувало чимало.

Проте цією подібністю постать Сковороди, звісно, не вичерпується: надто вже самобутньою й різноплановою є його дивовижна індивідуальність. Поряд із греко-римською філософією надзвичайний вплив справила на нього Біблія: те, що Сковорода у своїх подорожах постійно мав із собою Святе Письмо, факт більш ніж промовистий. У будь-якому разі, обидва означені духовні джерела західного світу вельми тісно перепліталися у напрочуд своєрідній особі нашого філософа. Тобто Сковорода є оригінальним спадкоємцем західної духовної традиції з її плідною взаємодією розуму та віри, філософії та теології, інакше кажучи, «парадигми Сократа» та «парадигми Ісуса Христа». Не забуваймо і про спадкоємність мислителя із потужною в Україні бароковою культурою, із глибокою традицією містицизму.

Втім, ці історико-філософські екскурси варто доповнювати увагою до актуальної проблематики: Сковорода видається напрочуд актуальним, нашим справжнім сучасником. Адже його непроминальні ідеї спроможні збагатити будь-яку людину ХХІ сторіччя: це і його відкритість до світу та майстерність вести діалог, його нонконформізм, абсолютна внутрішня свобода, його заклик до самопізнання і спонукання до віднаходження спорідненої праці як передумови досягнення щастя, його неухильна вірність власним принципам, його плекання дружби, нарешті, його тяжіння до – нині так часто обговорюваної – міждисциплінарності (йдеться про органічну взаємодію філософії, релігії та літератури) тощо.

Про всі ці особливості, про єдність його життя і творчості, про сприйняття Сковороди в наших теперішніх умовах, у тому числі враховуючи реальність жахливої війни (не забуваймо про знищення росіянами літературно-меморіального музею Сковороди на Харківщині), про українську ідентичність, специфіку нашої духовної культури й ментальності з огляду на постать найвідомішого українського мислителя йтиметься у лекції завідувача кафедри історії філософії, доктора філософських наук Андрія Йосиповича Дахнія.