**Фома Аквінський**

Вчення Фоми – томізм (латиною ім’я Фома вимовляється Тома). Він намагався створити енциклопедично-теологічну систему, яка б могла відповісти на всі питання, що висувалися його ча­сом та зберегти та підвищити роль католицької церкви.

Фома намагався пос­тавити філософію на службу релігії, одночасно проводячи розмежування між філософією і релігією, між знанням і вірою, доводячи можливість гармонії між знанням і вірою, а також необхідність їх співіснування. Відповідно він розрізнив істини розуму і одкровення.

Принцип гармонії розуму і віри, свідчить, шо істина, яка пізнається розумом, не має суперечити істині одкровення (є деякі догмати, які можна логічно пояснити, проте інші «надрозумні» і в них треба повірити). Критикуючи попередні світоглядні систе­ми, Фома стверджував, що світовий рух передбачає першорушія, при­чинний зв’язок — першопричину, а цілеспрямованість у світі – мету.

Перейнявши вчення Арістотеля про активну форму і пасивну матерію, Фома Аквінський виділяє чотири ступені буття:

— «царство мінералів», де форма є лише зовнішньою визначеністю речей;

— «рослинне царство», де форма виступає як рослинна душа;

— тваринне царство і, відповідно, тваринна душа;

— людина і розумна безсмертна душа.

Форма як організуючий принцип по-різному пронизує матерію на цих рівнях — від зовнішньої форми до розумної душі, яка існує окремо від тіла і яка є безсмертною на відміну від рослинної і тваринної душі.

Фома тлумачить людину як неповторну індивідуальну істоту, що виявляється у неповторності індивідуальної людської душі. Індивідуальність ця зберігається у душі і після смерті тіла. Проте таке «безтілесне» існування душі є «неповним». «Повна» субстанція людини потребує єдності душі й тіла, що остаточно і має реалізуватись у день «страшного суду» возз’єднанням душі з воскресаючим тілом.

Фома Аквінський заперечує одну з провідних августиніанських ідей про безпосередній характер пізнання буття Божого. Натомість Фома висуває свої п’ять доведень буття Божого. Але всі вони не прямі, а опосередковані.

За своїми політичними поглядами Фома переконаний монархіст. Він вважав государя не тільки правителем, а і творцем держави. Вер­ховну волю папи, його владу він розглядав як “Божу волю”, а самого папу як «намісника» Бога. Він рішуче виступав проти соціальної нерівності людей.

Церква високо оцінила вчення Фоми Аквінського. Він був канонізований як святий. У XIX ст. його вчення було поновлене церквою (неотомізм), проголошено офіційною філософією Ватикану.