**PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE**

**FILOZOFICKÁ FAKULTA**

**INŠTITÚT Histórie**

***Vzťah filozofie, vedy a náboženstva***

Seminárna práca

**Dominik Valeš**

Predmet: Dejiny vedy a techniky

Vyučujúci: PhDr. Martin Javor, PhD.

Študijný program: Učiteľstvo dejepisu a filozofie

Forma štúdia: Denná

Akademický rok: 2020/2021

Ročník: Drurý

Študijná skupina: DeFiB 2

**Úvod**

V tejto práci sa pokúsim poukázať na frekventovanú otázku o vzťahu filozofie, vedy a náboženstva. Porovnám zopár podobných znakov a navrhnem argumenty prečo by mali tieto disciplíny spolupracovať.

**Filozofia vo vzťahu k vede**

Filozofia je veľmi ťažké označiť ako vedu ale zasa na druhej strane nemôžeme jej prvky vedeckého skúmania uprieť. Mnohí autori sa zaoberali problematikou filozofie ako vedy a vzťahu medzi vedou a filozofickým skúmaním.

Filozofia sa tradične pokladá za čisto intelektuálnu disciplínu: filozof rozmýšľa, uvažuje, ponára sa do zložitých otázok a v hlbinách myslenia (ak sa mu pošťastí) nachádza zrnká múdrosti, nepolapiteľné vo víre každodenného života.[[1]](#footnote-1)

Pohľad bežného človeka na filozofiu by pravdepodobne priniesol usudzovanie, že filozofia je vedou, iný by mohol povedať, že filozofia nemá nič spoločné z filozofiou. Pravdou je to, že filozofia bola predpokladom a základom pre vznik vedy. Filozofia vzniká ako veda vied a až postupne sa z nej oddeľujú špeciálne vedy. Proces vyčleňovania začína v antickom Grécku – Aristoteles, ktorý sa pokladá za zakladateľa väčšiny spoločenských vied.

Najväčší rozmach odčleňovania vied od filozofie nastal v novoveku. V renesancii sa postupne odčleňovali prírodne vedy a v neskoršom novoveku spoločenské vedy. Práve v tejto dobe začína aj „súperenie“ vedy a filozofie. Je to trochu paradoxné pretože a aj samotná filozofia sa chápe ako vedy na vzdory všetkým rozdielom.

Tu sa naskytá ďalšia frekventovaná otázka a to: ,, Mala by sa filozofia a veda spojiť?“

Názor, že filozofia by sa mala odvážnejšie zbližovať so zameraním, metódami a výsledkami (najmä prírodných) vied, sa vo filozofii všeobecne označuje ako naturalizmus. Hlavným predsavzatím naturalizmu je skúmať filozofické otázky ako prirodzené, naturálne fenomény – slovom, skúmať ich približne tak, ako by ich skúmali prírodné vedy. Jeho zástancovia si od toho sľubujú vyjasnenie filozofických problémov, odstránenie špekulácií, a azda tiež odhalenie podaktorých filozofických otázok ako pseudoproblémov. Zároveň však ide o dosť závažný posun vo vlastnej povahe vykonávania filozofie, a ten, pochopiteľne, vyvoláva obavy v tradičnejších filozofických kruhoch. Ako presne a do akej miery by mala filozofia spolupracovať s vedami? Začnú sa vedci starať filozofom do práce?

Mali by sa filozofi priučiť vedeckým postupom? A čo vlastne ostane v kompetencii filozofie? Alebo má byť filozofovanie celkom nahradené vedeckými skúmaniami?[[2]](#footnote-2)

V dnešných názoroch na túto tému nájdeme aj názor, že filozofia a veda sa dopĺňa. Podľa niektorých teórií je filozofia disciplínou o kladení správnych otázok a veda má na nich hľadať odpovede. Hoci sa nestotožňujem úplne z týmto názorom, tak súhlasím s myšlienkou, že filozofia má hľadať metódy na nájdenie správnych otázok a tieto otázky skúmať z hľadiska či sú relevantné alebo nie. A veda by mala na základe týchto otázok hľadať odpovede. Nechcem tým ani ja ani autori, ktorí tvrdia to isté povedať

Filozofia a aj náboženstvo (ako aj mytológia) majú spoločnú problematiku. Všetky skúmajú tak večnosť, dokonalosť ako aj nekonečnosť. Pýtajú sa na pôvod sveta a pôvodného stvoriteľa sveta a ľudstva. Riešenie týchto problémov je v každej disciplíne rôzne: Filozofia riešenie hľadá cez pojmy, náboženstvo riešenie hľadá cez najvyššiu bytosť - božské, mytológia cez obrazy. V historií ale aj v dnešnom období rozlišujeme 4 podoby vzťahov medzi náboženstvom a filozofiou. Všetky tieto podoby majú svoj pôvod už v starovekom grécku, či stredoveku.

1, filozofia a náboženstvo sú protikladné (Nietzsche, Herakleitos)

2, filozofia a náboženstvo sú v jednote (A.Augustinus)

3, filozofia a náboženstvo sú síce samostatné vedy ale spolupracujú, pričom filozofia je podriadená náboženstvu a je teda slúžkou náboženstva.

4, filozofia a náboženstvo sú od seba úplne nezávislé a vyvíjavú sa úplne oddelene, pričom nemajú nič spoločného.[[3]](#footnote-3)

**Filozofia vo vzťahu k náboženstvu**

Náboženstvo bolo od počiatku prepojené s náboženstvom a vierou. Mnoho z filozofov má vo svojej filozofii zakomponovaný určitý aspekt náboženstva alebo boha. Ak sa pozrieme na prírodných filozofov, tak pri každom je nejaký aspekt „nadprirodzenej“ substancie ako základ podstaty sveta. Či už Anaximandrov apeiron, Tálesova voda či Aristotelov nehybný hybateľ. Samozrejme nehovoríme tu o bohu v kresťanskom slova zmysle, ale o nejakej nadprirodzenej podstate a počiatku sveta.

Pred počiatkom takéhoto myslenia a filozofického skúmania bolo všetko prisudzované nadprirodzenu a v obraznom zmysle bola mytológia predchodkyňou filozofie. Mytológia vnikala ako súbor príbehov, ktoré nadprirodzene vysvetľovali veci a javy a prisudzovali zásluhy bohom a mytologickým postavám či tvorom. A teda je tu vzťah medzi mytológiou a filozofiou. A keďže je mytológia predchodcom a základom náboženstva, tak súvis medzi náboženstvom a filozofiou bol tak povediac učený. Kresťanskí filozofi stavajú Boha do postavenia stvoriteľa alebo do postavenia manipulátora osudu.

*„Zjavenie teda predpokladá, že človek si vždy kladie problém vyjasnenia existencie, ktorý má rozvíjať filozofia ako rozumová veda“. (Tomáš Akvinský)*

Mnohý si predstavujú, že filozofia popiera náboženstvo. Nie je to pravda. Samozrejme vzťah medzi nimi bol z historického pohľadu napätý a stále to nie úplne harmónia, ale filozofia nevylučuje existenciu Boha ani ju nepopiera. Boh je naopak často súčasťou filozofických tvrdení hoci nie je úplne v nejakej presnej podobe ale len ako nejaká substancia.

Filozofia a aj náboženstvo (ako aj mytológia) majú spoločnú problematiku. Všetky skúmajú tak večnosť, dokonalosť ako aj nekonečnosť. Pýtajú sa na pôvod sveta a pôvodného stvoriteľa sveta a ľudstva. Riešenie týchto problémov je v každej disciplíne rôzne: Filozofia riešenie hľadá cez pojmy, náboženstvo riešenie hľadá cez najvyššiu bytosť - božské, mytológia cez obrazy. V historií ale aj v dnešnom období rozlišujeme 4 podoby vzťahov medzi náboženstvom a filozofiou.

Všetky tieto podoby majú svoj pôvod už v starovekom grécku, či stredoveku.

1, filozofia a náboženstvo sú protikladné (Nietzsche, Herakleitos)

2, filozofia a náboženstvo sú v jednote (A.Augustinus)

3, filozofia a náboženstvo sú síce samostatné vedy ale spolupracujú, pričom filozofia je podriadená náboženstvu a je teda slúžkou náboženstva.

4, filozofia a náboženstvo sú od seba úplne nezávislé a vyvíjavú sa úplne oddelene, pričom nemajú nič spoločného.[[4]](#footnote-4)

Filozofia sa veľmi živo zaoberá vzťahom k Bohu. Na základe prístupu k tejto otázke sa vo filozofii vyvíjajú 4 prístupy k Bohu a to:

1. teizmus – viera k Bohu (monoteizmus – k jednému Bohu, polyteizmu – k viacerím Bohom)
2. ateizmus – odmietanie existencie Boha
3. deizmus – viera k Bohu, ktorá nie je vyjadrená konkrétnym náboženstvom
4. panteizmus – je to príroda, v ktorej sa Boh ukazuje, ktorá splýva s Bohom[[5]](#footnote-5)

**Záver**

Takže aj napriek rôznym názorom môžeme povedať, že veda, filozofia a náboženstvo majú veľa spoločného a mali by spolupracovať aby dostali očakávaný výsledok. Rozpory, ktoré medzi týmito disciplínami panujú by sa mali skončiť a mala by ich nahradiť spolupráca a vzájomné doplňovanie.

**Zdroje:**

KEDROV, Bonifatij Michajlovič. *Filozofia a veda*. Bratislava: Pravda, 1980. Filozofické odkazy.

HRUŠOVSKÝ, Igor. *Filozofia a veda*. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1955.

BOGOMOLOV, Aleksej Sergejevič. *Súčasná buržoázna filozofia a náboženstvo*. Bratislava: Pravda, 1980.

Prebraté z : <http://karolveres.szm.com/filozof/4_g/1.3.pdf>

Martin Nuhlíček, prebraté z: <https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/browse/2/back_to_page/aktuality-44/article/mala-by-byt-filozofia-nahradena-vedou/>

*tudia theologica: teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Teologické fakulty Jihočeské univerzity ve spolupráci s Teologickou fakultou Trnavské univerzity*. Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, [1999]-. ISSN 1212-8570.

1. Martin Nuhlíček, prebraté z: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/browse/2/back\_to\_page/aktuality-44/article/mala-by-byt-filozofia-nahradena-vedou/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Martin Nuhlíček, prebraté z: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/browse/2/back\_to\_page/aktuality-44/article/mala-by-byt-filozofia-nahradena-vedou/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://oskole.detiamy.sk/clanok/vztah-filozofie-a-ostatnych-vied-nabozenstvo-a-mytologia-filozofia-a-jej-discipliny [↑](#footnote-ref-3)
4. https://oskole.detiamy.sk/clanok/vztah-filozofie-a-ostatnych-vied-nabozenstvo-a-mytologia-filozofia-a-jej-discipliny [↑](#footnote-ref-4)
5. https://oskole.detiamy.sk/clanok/vztah-filozofie-a-ostatnych-vied-nabozenstvo-a-mytologia-filozofia-a-jej-discipliny [↑](#footnote-ref-5)