**2. Ontologická pojetí celku (bytí, svět, řád) v historickém vývoji.**

Ontologie nauka o bytí jsoucího (on hé on – jsoucí jakožto jsoucí).

On-bytí, logos –slovo, nauka o bytí je centrem filosofie.

Přírodní filosofie – o FYZIS

-první pojetí bytí – ARCHÉ – princip, počátek. HÝLÉ – látka, stavební dříví – hýlozoismus milétské školy: Thalés z Milétu (hydor – voda), Anaximandros (apeiron hydór), Anaximenes (apeiron aér), k nim se řadí další Hérakleitos z Efesu (oheň – PÝR), Bytí je uplývání, tok, proud. (Panta rei.- Vše plyne., Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme, jsem i nejsme. Být a nebýt je totéž.) Dialektika.

-eleaté (Xenofanés, Parmenidés, Melissos, Zenon). Bytí jest a nebytí není. Nebylo nikdy a nebude – jest nyní, najednou, celé, souvislé, jedno, kulaté, bez hnutí. Proto aporie –závodiště, želva a Achilleus. Pohyb je nejsoucí. Nekonečnost času a prostoru.

- přírodní filosofie – snaha po distanci mezi bytím a jsoucím u Empedokla přechod od Sfairos ke Kosmu, Démokritos – atomy a prázdno. Bytí a nebytí jest.

-Platónova nauka o idejích, ontos on, idea je jsoucnost jsoucího (idea Dobra), věc je me on - nejsoucnost jsoucího

(anamnésis, mimésis, methexis, parúsiá)

-Aristoteles učení o podstatě – úsiá

Kategorie: 1. podstata smyslová, 2. podstata rozumová

8.kn. Fyzik 5 podstat (živly), hypokeimenon, theos

7. kn. Metafyzik 3 podstaty, hýle, eidos a jejich reálná jednota

Nauka o 4 příčinách

Pojem síla – dynamis tu paschein, dynamis tu poiein

-křesťanská ontologická koncepce (Augustinus, Tomáš Akvinský) – stupňovitost bytí, Blh je nejvyšší bytí – kreacionismus

- počátky novověké ontologie (Descartes, Spinoza, Leibniz)