**2. Η καλή θέληση και το καθήκον (Β)**

Περίληψη προηγουμένων:

Ψάχνουμε κάτι που να είναι απόλυτα καλό.

Απόλυτα καλό είναι μόνο η καλή θέληση.

Αν δεν ήταν η θέληση, θα έπρεπε να είναι κάποιο από τα αντικείμενά της (σκοπός)

Κανένας σκοπός δεν είναι απόλυτα καλός, επειδή είναι μέσο για άλλους σκοπούς.

Το κριτήριο του καλού είναι πώς, όχι τι θέλω.

Όχι, τι πράττω, αλλά με ποιο κριτήριο πράττω.

Αν κριτήριο Σ, τότε παθολογικά καθορισμένος

Αν κριτήριο με ποιο κριτήριο πράττω, τότε το κριτήριο το καθήκον

1. Από καθήκον:

Σύμφωνα με όχι αναγκαστικά από καθήκον

*«ο έντιμος παντοπώλης»*

Πώς ξέρουμε ότι κάποιος είναι ηθικός;

Δεν το ξέρουμε όταν η κλίση συμφωνεί με το καθήκον

[Σ. 31 αντιθέτως… - 32…καθήκον]

*«Η διατήρηση στη ζωή»*

*«Ο φιλάνθρωπος»*

Η ένσταση του Σίλλερ: «Μού αρέσει να βοηθώ τους φίλους μου, αλλά το κάνω με όρεξη (κλίση) και έτσι με κατατρώει ο φόβος ότι δεν είμαι ενάρετος».

Απαντήσεις:

Γνώση ηθικότητας

Ανεξάρτητα όχι ενάντια, arbitrium sensitivum.

Προστακτική και καλή ψυχή.

Αγάπη: πρακτική και παθολογική

2. Ηθική αξία δεν έχει η πρόθεση, αλλά το κριτήριο (γνώμονας)

Μορφή και ύλη της θέλησης.

Ηθική για έλλογα όντα

3. Σεβασμός για το νόμο

Ένα ιδιαίτερο συναίσθημα

[σ. 36 σημείωση]

Επενέργεια του νόμου, όχι αίτιο

Φιλαυτία

Υπακοή και ελευθερία

Σεβασμός για το πρόσωπο και σεβασμός για το νόμο