**Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.**



**Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec**

**tel.: 415 726 003, fax: 415 726 003, www.soazatec.cz,**

**e-mail: soa@soazatec.cz**

|  |  |
| --- | --- |
| **Digitální učební materiál – III. 1J** |  |
| Název předmětu nebo činnosti | **Občanská nauka** |
| Jméno, příjmení, titul autora | Hana Holštajnová |
| Název práce | **Historický vývoj, víra, ateismus** |
| Stupeň a typ vzdělávání | Středoškolské vzdělávání |
| Pracovní skupina – třída | 2. ročník |
| Očekávaný výstup | Žák umí vysvětlit základní náboženské pojmy. |
| Použité programové vybavení | Microsoft Word |
| Použitá studijní literatura | Základy společenský věd pro SŠ, Ilona  Gillernová, Jiří Buriánek, Nakladatelství Fortuna  Praha 1999  Přehled učiva k maturitě, František Parkan a kolektiv, Nakladatelství Fortuna Praha 2006  Odmaturuj ze společenských věd, Marcela  Krausová, a kolektiv, Nakladatelství Didaktis Brno 2004  Společenské vědy pro 1. ročník SŠ, pracovní sešit, Nakladatelství Didaktis Brno 2009 Občanská nauka, Danuše Hořejšová, Naše vojsko Praha 1994 |
| Použité nebo doporučené www stránky | [http://bibahis.blogspot.cz/2008/09/ateismusr.html,](http://bibahis.blogspot.cz/2008/09/ateismus-r.html) [i-**ateismus**.cz/](http://www.i-ateismus.cz/) |

Náboženství – aktivní i pasivní projevy lidského vztahu k vyšší moci přesahující hmotný svět. Má základní podoby:

1. **Panteismus** – směr, který ztotožňuje boha s přírodou
2. **Polyteismus** – směr, který uznává více bohů a bohyň (plodnosti, války, lásky, počasí,…římský a řecký panteon)
3. **Monoteismus** – směr, který uznává pouze jednoho boha (křesťanství, islám, judaismus,…)

Proti náboženství stojí **ateismus**, který neuznává a popírá existenci boha.

V náboženských systémech je bůh chápán rozdílně podle vyznání. Nauka o bohu a náboženství se nazývá teologie (řec. slovo theos = bůh, logos = věda). Vědecké zkoumání dějin náboženství se nazývá **religionistika**.

Prý jsme nejateističtější zemí v Evropě. Ale je tomu skutečně tak?

Pokud se chceme zabývat tvrzením, že „ČR je nejateističtějí zemí v Evropě“, definujme si nejprve co to ateismus je. Wikipedie říká, že ateismus(z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos „bůh“) je v pravém slova smyslu přesvědčení či mínění, že neexistuje žádný bůh nebo bozi či nadpřirozená bytost obecně. Někteří lidé také definují ateismus jako stav bez náboženské víry, nebo přesvědčení o neprokázanosti existence Boha nebo bohů. V tomto pojetí ateismus zahrnuje i agnosticismus, skepticismus, pozitivismus a další myšlenkové směry. Někdy – ale zdaleka ne vždy – jsou pod tento pojem dokonce zahrnována i některá neteistická náboženství (buddhismus) a ateismus je chápán jako odmítnutí či pouhé nepřijetí teistických náboženství, v náboženství však nemusí jít jen o boha, rozhodující je přítomnost sakrálna,něčeho svatého, nadpřirozeného.

Ve středověké křesťanské Evropě byl ateismus téměř nemyslitelný. I slabší zpochybnění náboženství bylo chápáno jako hereze, a případně pronásledováno inkvizicí. Během renesance a reformace se stala kritika církve běžnější, ale týkala se spíš církve jako instituce a zpravidla přímo nezpochybňovala existence Boha.

Samotný termín „ateismus“ vznikl v 16. století ve Francii jako hanlivé označení kritiků církve, vědců, materialistických filosofů, deistů a nositelů dalších názorů, považovaných za protispolečenské. Takto chápaný ateismus se dočkal rozkvětu v průběhu osvícenství. Až do

70. let 18. století mohlo mít obvinění vážné důsledky, dokonce i trest smrti. Teprve Francouzská revoluce (1789) pozvedla ateismus do podoby politicky významného a přijatelného přesvědčení. V 19. století se ateismus dočkal rozvoje v některých filosofických směrech. Ve 20. století se státem organizované potírání náboženství a podpora ideologie založené na ateismu stala běžnou praxí v komunistických státech.

Není ale ateismus vlastně náboženskou vírou? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, co se míní slovem „náboženské“. „Náboženství“ je obecně charakterizováno vírou v nadlidskou vládnoucí moc – obzvláště v nějaký druh Boha – a vírou a uctíváním. A tak podle takové definice například některé varianty buddhismu nejsou „náboženstvím“.

Podle agentury STEM se v Česku počet ateistů (ve všech významech, tj. včetně agnostiků a skeptiků) v dlouhodobém horizontu nemění a pohybuje se kolem 63 %, takže Česko je jednou z mála zemí, kde počet nevěřících převyšuje počet věřících. Česká republika má patřit mezi státy s největším procentem lidí, hlásících se k ateismu. Naopak sociologický výzkum říká, že pouze jeden člověk ze sta tvrdí, že neexistuje bůh, duch či jiná nadpřirozená síla. V „Pátku LN“ jsme se mohli dočíst, že vůbec nejsme ateistický národ – věříme nejen v bohy, ale jsou mezi námi čarodějové, vyznavači duchů, UFO či pohanských kultů. Dana Hamplová ze Sociologického ústavu AV ČR v publikaci „Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti“ napsala, že lidé mohou odmítat tradiční církve, ale to neznamená, že odmítají nadpřirozeno a duchovní záležitosti jako celek.

A tak lze shrnout, že záleží na úhlu pohledu. Z jedné strany je ČR nejateističtějí zemí v Evropě, na straně druhé patříme mezi národy, kde je velice vysoké procento věřících („pouze jeden člověk ze sta tvrdí, že neexistuje bůh, duch či nadpřirozená síla“). Jak napsal Tomáš

Halík, dělíme se na „věřící a věřící jinak“. A jak ještě dodal: Člověk je nevyléčitelně náboženský. A tam, kde se člověk odpoutá od tradiční náboženské kultury, nastupují do uvolněného prostoru náhražky. Buď jde o nové náboženské směry, často provázené sektářskou mentalitou, nebo nějaké světské jevy – jako třeba sport, politiky či média – začnou hrát jakousi pseudonáboženskou roli.