37.Etiikka eri kirkoissa

Uskon ja etiikan vuoropuhelua

Kristillinen teologia syntyi, kun maailman loppu ei tullutkaan silloin kun oli ”luvattu”, ja kristityt alkoivat pohtia enemmän Jeesuksen opetuksia. Kristillinen etiikka liittyy kristillisen teologian luoneiden kirjoittajien teoksiin, jotka olivat saaneet vaikutteita myös antiikin kreikkalaisesta filosofiasta. Milanon piispa Ambrosius, jonka ajattelu pohjautui oikeusfilosofiaan, kirjoitti ensimmäisen varsinaisen kristillisen etiikan yleisesityksen. Tuomas Akvinolainen oli keskiajan huomattavin teologi, joka omaksui aristotelisen etiikan teorian. Immanuel Kantin ajattelu puolestaan vaikutti luterilaiseen etiikkaan.

Yleispätevä ja Erityinen kristillinen etiikka

Useimmat kristilliset kirkkokunnat opettavat näin: sana kristinusko ei tuo mitään lisää siihen, mikä muutenkin on oikein ja hyvää. Moraali ja usko eivät ole sama asia. On ihmisiä jotka eivät ole kristillisiä, mutta silti moraalisesti hyviä, on myös ihmisiä jotka ovat uskovaisia, joiden moraali ei ole kunnossa.

Joidenkin kristillisten suuntausten mukaan kristilliset ovat eri tasolla kuin muut ihmiset, vaikka tämä ei ole totta. Jean Calvinin mukaan Raamattu sisälsi uskonnollisen ilmoituksen lisäksi ohjeita käytännön elämän järjestämiseksi. Hän rakensi Geneveen teokratian.

Katolinen etiikka

Katolisessa kirkossa etiikkaa koskeva keskustelu on ollut vilkasta. Osa katolilaisista teologeista korostaa moraalin itsenäisyyttä suhteessa uskontoon. Teologit painottavat ettei moraali ole uskonnollinen asia, vaan se kuuluu ihmisen luonnolliseen järkeen. Katolisten kristittyjen tulee pitää paavia ja hänelle uskollisia pappeja uskonnollisina sekä moraalisina auktoriteetteina. Katolinen kirkko kannattaa sosiaalista markkinataloutta. Sen mukaan verotuksen tulisi olla matalaa. Katolisen käsityksen mukaan on sitä parempi mitä vähemmän valtio puuttuu kansalaisten elämään, ja yhteiskuntanäkemyksessä korostuu perheiden ja sukujen vastuu.



Ortodoksinen etiikka

Ortodoksinen kirkko opettaa, että osallistuminen kirkon hengelliseen elämään muuttaa ihmistä siten, että hän elää oikein. Moraaliharkinta on yksilön varassa, mutta sen on oltava suhteessa kirkon uskoon. Ortodoksisen kirkon mukaan kristinuskoon uskominen muuttaa ihmistä siten, että hän saa itselleen jumalallisia ominaisuuksia. Hyvä elämä ei ala tekojen vaan mielen muuttamisesta.

Luterilainen etiikka

Luterilainen etiikka luottaa ihmisten omaan moraalitajuun. Moraalia ei sidota kirkon auktoriteettiin. Luterilainen perinne pitää yllä yleisesti hyvinä pidettyjä elämän pelisääntöjä. Eettisiä ratkaisuja tulee arvioida sen mukaan, miten niissä toteutuu lähimmäisen rakkaus. Etiikan kulmakiviä ovat rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö, niissä tiivistyy moraalilaki. Luterilaisessa teologiassa on korostettu, että usko ja rakkaus liittyvät yhteen. Valtiota pidetään välikätenä, jonka avulla Jumala pitää huolta luomastaan maailmasta.

Reformoitu etiikka

Reformoitu kirkko kannattaa eettistä näkemystä, jonka mukaan uskovaisilla on erityistä eettistä tietoutta, jota muilla ihmisillä ei ole. Ihmisen luonnollinen moraalitaju on turmeltunut syntiinlankeemuksessa. Yhteiskunnasta tulee tehdä kristillinen. Menestyksen teologian mukaan Jumala antaa omilleen tässä maailmassa ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa.