Seminarski Rad Iz Predmeta

**Srednjovijekovna Filozofija**

Bice I Sustina Kod Sv. Tome Akvinskog

Www.Maturski.Org

**Sadrzaj**

**1 Sazetak…………………………………………………………………. 2**

**2 Uvod………………………………………………………………….…….4**

**3 Glavni Dio……………………………………………………………….5**

**4 Zakljucak……………………………………………………………….8**

**2. Uvod**

Tjelesne Supstancije Su Veoma Bitne Za Izlaganje Filozofije Sv. Tome Akvinskog, Uostalom Sv. Toma Uci Da Se Fundamentalni Pojmovi I Nacela Razvijaju Razmatranjem Upravo Materijalnih Supstancija Tj. Razumnim Razmatranjem Sustine Materijalnih Stvari. Takodje Sv. Toma Uci Da Su Dokazi O Egzistenciji Boga a Posteriorni Tj. Da Je Priroda Stvorenih Bica Upravo Ono Sto Otkriva Boga Uslijed Nedovoljnosti Predmeta Iskustva. Zbog Toga Je Jako Bitno Za Tominu Filozofiju Upoznati Se Sa Bicem I Nacelima I Predmetima Iskustva Koji Nas Vode Do Osnovnih Nacela (Sto Cemo I Uciniti U Nastavku Seminarskog Rada), Koja Nas Opet, Vode Razvijanju Dokaza Za Egzistenciju Boga.

**3. Glavni Dio**

Kada Je Rijec O Tijelesnoj Supstanciji Akvinski Od Samog Pocetka Prihvata Mnostvenost Supstancija. Ljudski Duh Dolazi Do Saznanja Zavisno Od Culnog Iskustva I Prvi Konkretni Predmeti Koje Duh Saznaje Jesu Materijalni Predmeti. Od Cula Refleksijom Samih Predmeta Upucuje Se Duh Da Formira Ili Otkrije Razlicitost, Koja Postoji U Samim Predmetima. Npr. Ako Kroz Prozor Pogledam Bukvu U Proljece Vidjet Cu Je Sa Mladim I Zelenim Liscem, Ali U Jesen Lisce Mijenja Boju, Iako Ista Ona Bukva Stoji Napolju. Refleksija Tako Upucuje Duh Da Uocava Razliku Izmedju Supstancije I Akcidencije, I Izmedju Razlicitih Vrsta Akcidencija, Pa Sv. Toma Prihvata Aristotelovo Ucenje O 10 Kategorija, O Supstanciji I 9 Akcidencija. (Koplston 1988: 326). Tako Nas Refleksija Dovodi Samo Do Ideje O Akcidentalnoj Promjeni I Do Pojma Kategorija, Ali Dalja Refleksija Dovodi Duh Do Dublje Konstitucije Materijalnog Bica. Kada Krava Popase Travu, Trava Ne Ostaje Ono Sto Je Bila U Polju, Vec Asimilacijom Postaje Nesto Drugo, Mada Sa Druge Strane Ona Ne Iscezava Nego Postaje Nesto U Procesu Promjene. Ovdje Je Promjena Supstancijalna Posto Se Promijenila Sama Trava a Ne Samo Njena Boja Ili Visina. Sada Analiza Same Supstancijane Promjene Vodi Duh Do Razlucivanja Dvaju Elemenata, Od Kojih Je Jedan Zajednicki Travi I Mesu Koje Nastaje Od Trave, A Drugi Koji Prenosi Tim Elementima Svoj Supstancijalni Karakter - Cineci Ga Prvo Travom a Zatim Kravljim Mesom. Mi Mozemo Ovdje Reci Da Bilo Koja Materijalna Supstancija Se Mijenja U Drugu Barem Posredno, Kao I to Da Dolazimo Na Jednoj Strani Do Pojma Osnovnog Supstrata Promjene Kojeg Sv. Toma Naziva Prva Materija , A Drugi Element Jeste Suspstancijalna Forma Koja Cini Da Susptacnija Jeste to Sto Jeste - Odredjujuci Je Kao Travu Ili Bukvu Ili Bilo Sta Drugo. Svaka Materijalna Supstancija Je Sastavljena Na Taj Nacin Od Materije I Forme. (Koplston 1988: 327)

sv. Toma Je Dakle Prihvatio Aristotelsko Ucenje O Hilomorfickoj Strukturi Materijalnih Supstancija, Odredjujuci Prvu Materiju Kao Cistu Mogucnost a Supstancijalnu Formu Kao Prvu Stvarnost Fizickog Tijela. Prva Materija Moze Da Bude Svaka Forma Tijela Ali Po Sebi Je Lisena Svake Forme Tj. Ona Je Cista Potencijalnost, Ili Kao Sto Je Rekao Aristotel: Prva Materija Ne Posjeduje Ni Sta, Ni Koliko, Ni Kakvo, Niti Bilo Sta Drugo Cime Je Odredjeno Bice. Iz Ovog Razloga Ona Ne Moze Da Egzistira Sama Po Sebi Pa Bi Govor O Bicu Koje Egzistira Bez Forme Ili Djelatnosti Bila Cista Kontradikcija. Bitno Je Reci Da Prva Materija Ne Predhodi Formi Vremenski Nego Je Stvorena Zajedno Sa Formom. (In 7. Metaph. Lectio 2 Prema Koplston 1988: 327).

dakle Samo Kompozicije Materije I Forme Aktuelno Postoje U Materijalnom Svijetu. Hijerarhijska Ljestvica Bica Sv. Tome Izgleda Ovako: Forme U Neorganskim Supspstancijama, Vegetativne Forme, Iracionalne Culne Forme Zivotinja, Covjekova Racionalna Dusa, I Cista Aktualnost Ili Bog! Dakle, Vrhunac Tijelesnog Svijeta Jeste Ljudsko Bice, Dijelimicno Duhovno a Dijelimicno Tijelesno. Bitno Je Reci Da Postoji Jaz U Hijerarhiji Jer Npr. Racionalna Dusa Covjeka Je Stvorena, Konacna I Otjelovljena Dok Je Bog Nestvoren, Beskonacan I Cist Duh. Ovaj Jaz Se Premoscuje Pomocu Konacnih I Stvorenih Duhovnih Formi Koje Su Netjelesne Tj. Andjeli Za Koje Sv. Toma Daje Racionalne Dokaze. Andjeli Su Bica Koja Su Sasvim Duhovna a Ipak Ne Posjeduju Apsolutnu Jednostavnost Svevisnjeg.(Cf. De Spirit, Crea., 1, 5 Prema Koplston 1988: 330).

sv. Akvinski Kao Sto Je Razlikovao Razne Stupnjeve Formi Uopste, Tako Je Razlikovao I Razne Horove Andjela I to Prema Predmetu Njihovog Saznanja. Oni Koji Najjasnije Poimaju Bozju Dobrotu Po Sebi I Koji Su Usplamteli Prema Njoj Jesu Serafimi - Najvisi Hor, Dok Oni Koji Se Bove Bozijim Providjenjem U Pogledu Pojedinacnih Stvorenih Bica Jesu Andjeli U Uzem Smislu Rijeci - Najnizi Hor. Hor Koji Se Bavi Kretanjem Nebeskih Tijela (Oni Su Univerzalni Uzroci Koji Dijeluju Na Ovaj Svijet) Jeste Hor Vrlina. (Koplston 1988: 330).

andjeli Prema Tome Postoje, Ali Prema Sv. Tomi Nisu Hilomorficki Sastavljeni. On Dokazuje Da Moraju Biti Cisto Nematerijalni Zbog Njihovog Hijerarhijskog Mjesta Bica, Kao I Zbog Cinjenice Da Je U Materiju Postavio Potrebu Za Kvantitetom, Dakle Svaki Andjeo Je Cista Forma. Konacno Bice Jeste Bice Zato Sto Postoji, Zato Sto Ima Egzistenciju: Supstancija Je Ono Sto Jeste, A Egzistencija Je Ono Na Osnovu Cega Se Supstancija Naziva Bicem. (Koplston 1988: 331 - 332).

sustina Tjelesnog Bica Jeste Supstancija Sastavljna Od Materije I Forme, Dok Je Sustina Nematerijalnog Konacnog Bica Samo Forma. Ni Jedno Konacno Bice Ne Egzistira Nuzno - Ono Posjeduje Egzistenciju Koja Je Razlicita Od Sustine - Esencije Kao Sto Je Aktualnost Forme Razlicita Od Potencijalnosti Materije. Forma Se Odredjuje Ili Ispunjava U Sferi Esencije, Ali Ono Sto Aktuelizira Esenciju Jeste Egzistencija. Egzistencija Dakle, Nije Ni Materija Ni Forma, Ona Nije Niti Esencija Niti Jedan Dio Esencija, Ona Je Aktuelnost Kojom Esencija Jeste, Odnosno Ima Bivstvovanje. Bivstvovanje Oznacava Odredjenu Djelatnost, Jer Za Stvar Se Ne Kaze Da Jeste Ili Da Bivstvuje Po Tome Sto Je U Potencijalnosti, Nego Time Sto Je U Aktualnosti. Kao Sto Nije Ni Materija Ni Forma, Egzistencija Ne Moze Onda Biti Ni Supstancijalna Ni Akcidentalna Forma Nego Je Ona Ono Cime Forme Jesu. Ova Razlika Izmedju Esencije I Egzistencije Nije Realna Tj. Nije Realna Distinkcija Nego Jer One Nisu 2 Odvojiva Fizicka Predmeta. Ovdje Je Vise Rijec O Tome Da Su Esencija I Egzistencija 2 Konstitutitvna Metafizicka Nacela Svakog Konacnog Bica. Samo U Bogu, Insistira Sv. Toma Akvinski, Esencija I Egzistencija Su Identicne - Bog Postoji Nuzno Zato Sto Je Njegova Esencija Isto Sto I Njegova Egzistencija, A Sve Druge Stvari Primaju Bivstvovanje S Polja Tj. Participiraju U Egzistenciji, A Ono Sto Prima Mora Biti Razlicito Od Onoga Se Prima. (Koplston 1988: 333). Iz Ovoga Proizilazi Da Je Sv. Toma Distinkciju Izmedju Esencije I Egzistencije Smatrao Za Objektivnu I Nezavisnu Od Duha.

egzistencija Odredjuje Esenciju U Tom Smislu Sto Je Ona Aktualnost I Sto Kroz Nju Esencija Ima Postojanje. Dakle Egzistencija Je Ono Sto Konacno Bice Cini Bicem.

stvorena Egzistencija I Esencija Nastaju Zajedno, I Mada Su Ta 2 Konstitutivna Nacela Objektivno Razlicita, Moze Se Reci Da Je Egzistecnija Fundamentalnija (Koplston 1988: 334) Posto Stvorena Egzistencija Jeste Aktuelnost Neke Potecijalnosti, Potecijalnost Nema Nikakve Aktuelnosti Izvan Egzistencije, Koja Je Medju Svim Stvarima Najsavrsenija I Savrsenstvo Svih Savrsenstava (De Potentia., 7, 2, Ad 9. Prema Koplston 1988: 335).

1. **Zakljucak**

Sv. Toma Tako Otkriva U Srcu Svakog Konacnog Bica Izvjesnu Nestabilnost, Koja Direktno Ukazuje Na Egzistenciju Jednog Bica Koje Je Izvor Konacne Egzistencije, Stvaraoca Sjedinjenja Izmedju Esencije I Egzistencije, A Buduci Da Egzistira Nuzno Samo to Bice Ne Moze Da Bude Sastavljeno Od Esencije I Egzistencije Nego Mora Da Ima Egzistenciju Kao Svoju Esenciju.

Tako Na Kraju Mozemo Reci Da - Egzistencija Nije Stanje Esencije Nego Je Ona Ono Sto Stavlja Esenciju U Stanje Aktualnosti!

Www.Maturski.Org