STREDOVEK

APOLOGETI (gnosticizmus, manicheizmus).

3.st. manicheizmus

mučeník Justín Filozof (106-166)

sv. Irenej (140-202)

sv. Hypolit (+ asi 236)

ALEXANDRIJSKÁ ŠKOLA. S úmyslom prehĺbenia náuky viery medzi vzdelanými

Pantainos (zakladateľ alexandrijskej školy, + asi 180 alebo 200), Klement Alexandrijský (150-217) a Origenes (184-253)

ZÁPADNÍ CIRKEVNÍ SPISOVATELIA, boli konvertiti, poznali základy pohanskej

Tertulián (160-240)

Minutius Felix (+ asi 200)

CIRKEVNÍ OTCOVIA sú vynikajúci kresťanskí spisovatelia, ktorí sa svätosťou

sv. Atanáz Veľký (295-373)

sv. Bazil Veľký (330-3791 a sv. Gregor Nyssenský (335-394

sv. Hilár z Poitiers (315-367)

sv. Ján Zlatoústy (344 -407) a západní otcovia sv. Hieronym (340-420), sv. Ambróz (340-397)

1.1. Sv. Augustín

(354-430)

Confessiones (Vyznania), De civitate Dei (Boží štát)

vplyv Platóna v Plotínovej línii, t. j. interpretácia Platóna spôsobom intuitívno-náboženským.

1.5.1. NA VÝCHODE:

6.st. Pseudo - Dionysios Areopagita

Maxim Vyznávač (580-662)

Sv. Ján Damascénsky (675-754)

1.5.2. NA ZÁPADE: V Španielsku sv. Izidor zo Sevilly (+ asi 636)

sv. Béda Ctihodný (674-735).

Boethius (480-525) "Potešenie z filozofie"

2.1. VÝCHODNÁ ARABSKÁ FILOZOFIA.

Avicenna (980-1037)

2.2. ZÁPADNÁ ARABSKA FILOZOFIA.

Abubacer (+ 1185)

Averroes (1126-1198).

3. ŽIDOVSKÁ FILOZOFIA

KABALA je tradičnou, tajomnou náukou, ktorá sa vyvoleným osobám tradovala

Moses Maimonides (1135-1204) z Cordóby

2. SV. KONŠTANTÍN - CYRIL, FILOZOF

(826-869) dišputa s Arabmi (islamom, v r.855-856) obhajoval náuku o Najsvätejšej Trojici

dišputa s Chazarmi (r.861)

Vo svojich filozofických úvahách vychádzal zo Sv. Písma, nadväzujúc na učenie východných otcov (sv. Jána Zlatoústeho a najmä sv. Gregora Naziánskeho), ale tvoril aj nové myšlienkové hodnoty.

hájil názor (Benátska dišputa s "trojjazyčníkmi"), že liturgia na oslavu Boha sa môže slúžiť v každom jazyku a nielen v jazyku hebrejskom, gréckom a latinskom. Preto vynaložil tak nemálo úsilia na vytvorenie slova

2.1. Počiatky scholastiky

trivium (gramatika, rétorika, dialektika) a quadrivium (aritmetika, geometria, astronómia, hudba). Boli to tzv. slobodné vedy.

Ír Ján Scottus Eriugena (815-877)

2.2. Spor o univerzálie

Realisti - univerzálie sú pred vecami, pričom sa často odvolávali na Platónovu náuku o ideách ako pravom bytí a vzore všetkých vecí

Nominalisti (od nomen - meno, označenie), o univerzálnych pojmoch učili, že sú len označením, názvom, reálne jestvujú len jednotky a ich jednotlivé znaky

Umiernení predstavitelia

sv. Anzelm z Canterbury (1033-1109) pokladaný za posledného cirkevného otca a (druhého) otca scholastiky.

"Credo, ut intellegamn (Verím, aby som rozumel)

ontologický dôkaz sv. Anzelma o jestvovaní Boha, ktorý po ňom prijali napr.: Duns Scottus, Kartézius, Leibniz

bytie Boha „niečo, nad ktoré sa nedá pomyslieť nič vyššie“ - hora zo zlata

2.1. Mysticizmus v 12.storočí

sv. Bernard z Clairvaux (1091-1153) - "medom tečúci učiteľ" (doctor mellifluus)

2.1. Rozkvet scholastiky

sv. Albert Veľký - jeden z najväčších učencov všetkých čias, sv. Bonaventúra, Roger Bacon, Ján Duns Scotus a sv. Tomáš Akv.

Aristotelove myšlienky od neoplatónskeho zafarbenia Arabov

AUGUSTINIANIZMUS.

FRANTIŠKÁNSKA ŠKOLA.

sv. Bonaventúra (1221-12741 doctor seraphicus

DOMINIKÁNSKA ŠKOLA.

ARISTOTELIZMUS (AVERROIZMUS).

sv. Albert Veľký (1193-1280)

NEOPLATONIZMUS.

Majster Eckhart (mysticizmus, 1260-1321).

ROGER BACON (EMPIRIZMUS, asi 1214-1294)

ROZVOJ LOGIKY. V 13.st.

2.1. Sv. Tomáš Akvinský

(1225-1274)

doctor angelicus - anjelský učiteľ

Summa contra gentiles (filozofická), Summa Theologiae

"5 ciest" (quinque viae)

1. Dôkaz z pohybu

2. Dôkaz príčinnosti.

3. Dôvod z nutnosti a nie nevyhnutnosti (možnosti) bytia

4. Dôvod z rôzneho stupňa dokonalosti stvoreného bytia.

5. Dôvod (ekologický (cieľový).

 1. Dôkaz z pohybu – Zmyslová skúsenosť potvrdzuje, že niečo v tomto svete je pohybované. Pohyb je však vlastne zmena, je to uvádzanie niečoho z možnosti do skutočnosti (z potencie do aktu). Lenže z možnosti do skutočnosti môže byť niečo uvedené len tým, čo je skutočné, pričom logicky platí, že nič nemôže byť v tom istom vzťahu možnosťou a zároveň aktom. Napríklad teplá vec nemôže byť teplou aj v potencii, aj v akte – môže byť teplou v uskutočnení, a tým pádom studenou v možnosti. Je teda nemožné, aby v tom istom vzťahu bolo niečo pohybujúce a zároveň pohybované – inými slovami, nič nemôže v tom istom vzťahu pohybovať samého seba. A tak všetko pohybované, musí byť pohybované niečím iným a ono zase niečím ďalším. Tu však nemožno pokračovať donekonečna, lebo pripustiť nekonečno znamená pripustiť neexistenciu prvotnej hybnej sily, a teda aj všetkých ďalších pohybov, čo sa však vylučuje s našou skúsenosťou. Napokon tak dospejeme k prvotnému hýbateľovi, ktorý nie je pohybovaný ničím iným, a tým Tomáš rozumie Boha.

 2. Dôkaz z účinnej príčiny – Tu Tomáš vychádza z postrehu, že všetko okolo nás má akosi kauzálne odôvodnenie; všetko vnímateľné súcno naznačuje sled príčin a následkov, pričom evidentne nič nemôže byť príčinou seba samého, lebo by to znamenalo, že jestvovalo prv, než vlastne začalo jestvovať, čo je nezmysel. Opäť možno badať sled príčin, v ktorom nemôžeme podľa Tomáša postupovať donekonečna, lebo pripustenie prvotnej príčiny, jestvujúcej v nekonečne, je to isté ako tvrdiť, že niet prvej príčiny, a teda ani niet žiadnych iných príčin a následkov. Dospejeme teda znovu k prvotnej príčine, ktorá je nezapríčinená, a tou je podľa Tomáša Boh.

 3. Dôkaz z kontingentnosti súcien – Je to argument z možného a nutného vo svete. Tomáš vraví, že medzi vecami nachádzame také, ktoré majú možnosť byť alebo aj nebyť. Vidíme to najmä z toho, že veci vznikajú a zanikajú, čo potvrdzuje ich možnosť nejestvovania. Potom je však nemožné, aby všetky tieto veci stále boli, lebo to, čo má možnosť niekedy aj nebyť, tak musí niekedy skutočne aj nebyť, nejestvovať. A tu Tomáš argumentuje, že keby malo úplne všetko možnosť nebyť, tak niekedy muselo všetko aj reálne nejestvovať. Lenže to by znamenalo, že nič vlastne nie je, lebo z ničoho nemôže samo od seba vzniknúť niečo. A tak by nič nebolo ani teraz, keďže všetko, čo je, začína prostredníctvom niečoho, čo už je. A tak Tomáš vraví, že predsa musí jestvovať niečo, čo existuje nevyhnutne a garantuje existenciu niečoho. Napokon dospejeme v slede príčin nevyhnutných súcien k takému, čo je nutné samo osebe a tým rozumie Tomáš Boha.

 4. Dôkaz zo stupňov súcien – Tento argument vychádza z pozorovanej hierarchie súcien v prírode. Tomáš si všíma, že vo svete sú veci, ktoré sú viac či menej dobré, pravdivé a ušľachtilé. Je teda podľa neho niečo, čo je najlepšie, najpravdivejšie a najušľachtilejšie, a tým rozumie Boha.

 5. Dôkaz z účelovosti alebo finality súcien – Pri tomto argumente Tomáš dáva do pozornosti postreh, že aj prírodné telesá, ktoré nemajú poznanie, konajú pre svoj cieľ. Pozorujeme, že tieto veci konajú tak, aby dosiahli účelovo to najlepšie. Z poriadku vo svete a účelovosti je zrejmé, že nie náhodou, ale úmyselne dochádzajú k cieľu. Čo však nemá poznanie, musí byť smerované k cieľu niekým, kto poznáva. Musí jestvovať niečo, čo je plné poznania, čo svet riadi k svojmu cieľu, Boh.

V teórii o spoločnosti zdôrazňoval sv. Tomáš, tak ako aj Aristoteles, že človek je tvor spoločenský.

Vyberanie percent za pôžičky, je proti morálnemu zákonu.

Za najlepšiu formu štátneho zriadenia považoval sv. Tomáš monarchiu tvrdiac, že jej legitímnosť pochádza od Boha.

Vychádzajúc z Božích prikázaní a kresťanskej lásky, zdôraznil sv. Tomáš potrebu zjednotenia všetkých Štátov do jedného veľkého spoločenstva - Božieho Štátu.

TOMIZMUS A STAROVEK.

On sám vychádzal z Aristotela a prevzal jeho myšlienku: "Je treba poznať mienky dávnejších filozofov, a to kvôli dvojakému úžitku: tak si totiž najskôr prisvojíme to, čo oni dobré povedali (a nebudeme si namýšľať, že sme vymysleli prach), a po druhé, vyvarujeme sa ich omylov.

sv. Tomáš, opakoval Boethiove slová: "Dôkaz z autority je vo filozofii najslabším miestom"

"Nemôžem, brat Reginald, nemôžem! To všetko, čo som napísal sa mi zdá byť slamou v porovnaní s tým, čo mi Boh ukázal v týchto dňoch".

SCOTIZMUS (VOLUNTARIZMUS)

františkán Ján Duns Scotus (1266-1308)

doctor subtilis (dôkladný učiteľ)

Nad poznanie a rozum povýšil Scotus lásku a vôľu (primát vôle, voluntarizmus).

TOMIZMUS A NOVOVEK.

Pius XI.: "Ako niekedy bolo Egypťanom povedané v čase veľkého hladu: "Choďte k Jozefovi, a on vám dá pokrm", tak my vyzývame všetkých, ktorí túžia po pravde: "Choďte k Tomášovi, a on vám poskytne pokrm pravej náuky".

V 14. a predovšetkým v 15.st. začal úpadok stredovekej kultúry.

Avignonské zajatie (1305-1377)

Západná schizma (1378-1417)

Šírili sa myšlienky Husa a Wicklefa

VILIAM OCKHAM (NOMINALIZMUS A VOLUNTARIZMUS, 1290-1349)

Ockham utvrdil v skepticizme: Len bezprostredným zmyslovým poznaním sa dostávame k veci, rozumové pojmy sú len názvy, termíny, symboly vecí, nepoúčajú nás o ich podstate. Ľudský rozum sa teda nemôže dopracovať k poznaniu jestvovania, jedinosti a nekonečnosti Boha, a tiež substanciálnosti, nemateriálnosti a nesmrteľnosti duše.

5.10.1. RACIONALIZMUS, REALIZMUS, MYSTICIZMUS.

Ján Gerson (1362-1429)

KONIEC STREDOVEKU. Druhá polovica 15.st. je považovaná za koniec stredoveku v každom smere, a teda aj z hľadiska filozofie. Začína sa epocha renesancie.

("Som z Ockhamovej školy", napísal Luther)

rehoľa jezuitov (1534)

František Suaréz (1548-1607) - sa usiloval eklekticky zladiť teórie tomistické so scotistickými