Sv. Avgustin i pitanje zla

Problem zla kod Sv. Avgustina je jedna, uz vrijeme, od najznačajnijih tema njgove filozofije. Otuda če predmet njegovi “Ispovijesti” svakako biti I ova problematika. U tom kontekstu valja tek napomenuti, radi lakšeg iščitavanja I tumačenja teksta kako je za njega volje prije svega slobodna Volja je slobodnaa kao takva ona je predmet moralne obaveze. Slijedeći Koplstonovu interpretaciju možemo reči da “Grčki filozofi su zamišljali sreću kao cilj života, i ne bi se moglo reći da nisu imali ideju obaveze; ali zahvaljujući potpunijem pojmu Boga i božanskog stvaranja, Avgustin j e biokadar da pribavi moralnoj obavezi čvršći metafizički temelj nego što su za to bili sposobni Grci. Nužna osnova obaveze je sloboda. Volja je slobodna da s e okrene od vječnog D o b r a i da postane privržena **p r o m ej n l j i v im d o b r i m a** , uzimajući za svoj **p r e d m e t** tjelesna ili, pak, duševna d o b r a bez o d n o s a prema Bogu. Volja n u ž n o teži sreći ili zadovoljstvu, a ta sreća može da se n a đ e j e d i n o u Bogu, koji je vječno D o b r o . Pa ipak, čovjek u ovom životu nema viziju Boga, ne vidi ga, pa svoju pažnju može upraviti i na promenljiva dobra koja će mu zamijeniti Boga, s tim što »ovo odvraćanje I p r e o k r e t a n j e nisu p r i n u d n e nego voljne radnje«

Ljudska volja je, p r e m a tome, slobodna da se okrene prema Bogu ili da se o d v r a t i od njega, ali u isto vrijeme ljudski duh mora priznati istinu da o n o za čim teži — sreća, može da se nađe j e d i n o u p o sj e d o v a n j u vječnog D o b r a — Boga. Štaviše, da je Bog kao Stvoritelj usadio u dušu p u t o k a z koji usmjerava volju p r e m a o v om D o b r u i da je Božija volja da duša bude upravljena p r e m a tom D o b r u . Odvraćajući se od Boga, volja se okreće p r o t i v božanskog zakona, koji je izražen u ljudskoj p r i r o d i , I kojeg je s t v o r i o sam Bog. Svi ljudi su donekle svjesni m o r a l n i h mjerila i zakona : »čak i bezbožni. . . ispravno osuđuju i ispravno hvale mnoge stvari u ljudskom ponašanju«. Kako bi oni bili kadri da čine tako ukoliko ne uviđaju pravila p r e m a kojima ljudi treba da žive, čak i ako oni sami ne poštuju ove z a k o n e u svom sopstvenom ponašanju? Gdje oni vide ova pravila? Ne u njihovim sopstvenom duhovima, pošto su njihovi duhovi promjenljivi, dok su »pravila pravde« nepromjenljiva. Ne u njihovim karakterima, jer su oni ex hypothesi nepravedni. Oni uviđaju moralna pravila, kaže Avgustin, t a k o što koriste uobičajeni, iako nejasan n a č i n izražavanja, »u knjizi obasjanoj svjetlošću koje se naziva Istina«.

Vječni moralni zakoni su utisnuti u ljudsko srce, »kao što otisak prstena ostaje u vosku, a da se pri t o m p r s t e n ne promjeni«. Svakako, postoje ljudi koji su, više ili manje, slijepi za zakon, ali čak i oni su » ponekad dotaknuti sjajem sveprisutne i s t i n e « I upravo o n a k o k a o što ljudski duh opaža vječne teorijske istine u svjetlosti Boga, t a k o u istoj svjetlosti opaža i praktične istine ili načela koja treba da usmjeravaju s l o b o d n u volju. Čovjek j e po svojoj prirodi upravljen p r e m a Bogu. Ali on može da ispuni d i n a m i z am svoje prirode jed i n o na taj način što će da slijedi moralne zakone koji odražavaju vječni Božiji zakon, i koji nisu proizvoljna p r a v i l a već proizlaze iz p r i r o d e Boga i čovekovog o d n o s a p r e m a njemu. Ti zakoni nisu Božiji hirovi i Bog hoće da ih čovek slijedi, j e r on ne bi ni s t v a r a o čovjeka k a d a ne bi htio da ovaj bude o n o što j e on n a m e r a v a o da bude. Volja je slobodna, ali u isto vrijeme ona je predmet moralne obaveze, i ljubiti Boga j e s t e dužnost. (navedeno prema Koplstonu,s.86.87)

Preama Avgustinu ovo otpadništvo od Boga je uzrok zla, koje ne može biti nešto pozitivno jer ga ne stvara Bog, već stvorena volja čovjeka. Uzrok dobra jeste Stvoritelj, dok je zlo odvraćanje stvorene volje od nepromjenljivog I beskonačnog Dobra, jtj Boga. Zlo dakle, nema ontološku punoću, ono “Ni-je”.

S obzirom na pročitane sekvence iz deste knjige Avgustinovih “Ispovijesti”, koji se tiču problema zla, pokušajte da odgovorite na sljedeća pitanja:

-Šta je Božija ljubav ili milost, kako kaže Avgustin?

-Kako Bog stvara čovjeka?

-Otkuda zlo u svijetu?

-zašto je slobodna volja sklona otpadništvu?

-kakve su mogućnosti iskupljenja čovjeka pred Bogom?

**Napomena:** Odgovore ili eventualne nedoumice I pitanja u vezi sa predviđenim tekstom koji se tumači slati na e/mejl adresu; nebojsaban@gmail.com