**6. Αυτονομία της θέλησης**

- *Φυσικοί* νόμοι: εφαρμόζονται αυτόματα

*Ηθικοί* νόμοι: προστάζουν, δυνατότητα ανυπακοής

- *Υποθετικές* (τεχνικές και πραγματιστικές) προσταγές

*Κατηγορικές* προσταγές

- Μπορεί να υπάρχει μόνο *μία* κατηγορική προσταγή

Δεν προστάζει ένα περιεχόμενο, αλλά τη *μορφή του γνώμονα* (καθολικότητα)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: *καθολικός* νόμος

Παραλλαγή α: ο γνώμονας ως *φυσικός* νόμος (μορφική)

Παραδείγματα ελέγχου

Φορμαλισμός

Παραλλαγή β: η έλλογη φύση ως *σκοπός* καθ’ εαυτόν

Καλό είναι *το θέτειν σκοπούς*, άρα η ύπαρξη της έλλογης φύσης

Πρόσωπο και πράγμα

Παραλλαγή γ (α+β): *Αυτονομία* της θέλησης

Σκοπός η έλλογη φύση επειδή θέτει σκοπούς (εν γένει)

Άρα δεν εφαρμόζει απλώς φυσική αναγκαιότητα

Θέτει ένα γνώμονα εν γένει (όλοι οι γνώμονες *τίθενται* από μια θέληση)

Το έλλογο ον ως καθολικός *νομοθέτης*

Συνύπαρξη έλλογων όντων σε ένα *βασίλειο των σκοπών*

*Αξιοπρέπεια*

Ηθική δημοκρατία: *mundus intelligibilis*

Επιτρεπτικότητα

Α. Μορφή - *μία*

Β. Ύλη (περιεχόμενο) – *πολλά*

Γ. πλήρης προσδιορισμός – *όλα*

*Απόλυτα καλή βούληση*: ποτέ σε εσωτερική σύγκρουση, άρα καθολικά νομοθετούσα

Έλεγχος και αναλογίες

Αναλογία α: φυσικός νόμος: αναλογία της **μορφής του νόμου ⬄ περιεχόμενο (σκοπός)**

Αναλογία β: σκοπός καθ’ εαυτόν: να θέτεις σκοπούς εν γένει **μορφή του σκοπού**

Αναλογία γ: βασίλειο των σκοπών/αυτονομία: **μορφή γνώμονα** (α,β) το *υποκείμενο*.

Ευτυχία στο βασίλειο των σκοπών: αποτέλεσμα και όχι όρος της συμμόρφωσης.

Το βασίλειο των σκοπών δεσμεύει ως δυνατότητα

«Η ηθικότητα είναι η σχέση των πράξεων προς την αυτονομία της βούλησης».

Η αγία βούληση και η υποχρέωση

Αξιοπρέπεια για τους άλλους και για τον εαυτό μου.

Αυτονομία = α ) Ικανότητα θέλησης ο γνώμονάς να είναι καθολικός

 β ) ο νόμος να έχει τεθεί από τη θέληση

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ετερόνομες ηθικές θεωρίες | **Εμπειρικές** | **Ορθολογικές** |
| **χειρότερες** | Φυσικό συναίσθημα (Επίκουρος) | Θεϊκή τελειότητα (Crusius)  |
| **καλύτερες** | Ηθικό συναίσθημα (Hutcheson) | Ανθρώπινη τελειότητα (Στοά, Wolff) |

Κριτική του πρακτικού Λόγου