**Filosofia cristiana (s.III-XIV: filosofia medieval)**

**ROMA:**

**1. Apologisme** (segle III-IV):

 Defensa (*apologia*) aferrissada de la nova religió de Crist.

 Qüestió raó-fe: La fe és superior a la raó: Tertulià (s.III) (Fideisme)

**ALTA EDAT MITJANA** (Europa en crisi política-social):

**2. Patrística** (s.V-X: època dels pares de l’església, *pater:* Boeci, Sant Bonaventura, Sant Agustí*)*

Sant Agustí d’Hipona (Tagaste 354 - Hipona 430): *Les confessions, La ciutat de Déu*

Gran influència platònica, inclús en l’estil (Descartes, influït per Plató via Sant Agustí)

 Qüestió raó-fe: *ratio ancilla theologiae* (la raó és serfa de la fe)

Coneixement sensible i coneixement de veritats eternes (dogmatisme): lògiques, morals, metafísiques + perill i lluita contra l’escepticisme (*si fallor, sum;* si m’equivoco, soc)

Demostració gnoseològica de l’existència de Déu

 -Existència de veritats eternes (perfecció)

 -Origen de les veritats eternes: NO en els sentits, raó humana

 (Motiu: causa ≥ efecte)

 -Déu ha d’existir.

Teoria sobre el mal i la llibertat: dignitat humana

**BAIXA EDAT MITJANA**

(època àlgida, recuperació econòmica i urbana: escoles catedralícies-primeres universitats):

**3. Escolàstica** (s.XI-XV: esplendor, segles XII-XIII + crisi segle XIV)

 Sant Anselm de Canterbury(1033-1109): *Proslogion*; argument ontològic.

 -Déu: “allò més gran que pot ser pensat”

-És més gran o major el que existeix a la realitat que no pas el que només és pensat. (exemples)

-Déu ha d’existir, perquè és allò més gran, i per tant no pot ser només pensat.

 -Contraarguments: Gaunil, Sant Tomàs, Kant.

Sant Tomàs d’Aquino(1224-1274): *Suma teològica*; culminació de la filosofia cristiana

Aristotelisme

Qüestió raó-fe: veritat natural (humana, insegura) i veritat sobrenatural (segura-directa, per gràcia divina)

Metafísica aristotèlica (substància, jerarquia de l’ésser o *Scala Dei*)

Distinció proves *a priori* – proves *a posteriori* de l’existència de Déu: 5 víes.

**CRISI EDAT MITJANA:** Guillem d’Ockham (1285-1347; Nominalisme, crítica del fideisme i del Realisme platònic i aristotèlic)