**8. Το γεγονός του Λόγου και το Θεώρημα 4**

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ

1) **Η απόδειξη της πραγματικότητας της ελευθερίας**

Αντί παραγωγής το γεγονός

Ο Λόγος πράττει αυτό που ζητά.

Μια ικανότητα πράττει

Εμείς είμαστε αυτή η ικανότητα

Πάντοτε κάνουμε χρήση του Λόγου

Αν γνώμονες, τότε Λόγος

Πρακτικό υποκείμενο = Γνώμονες

Άρα πρακτικός υποκείμενο = Λόγος

Αν Λόγος, ελευθερία και αν ελευθερία, ηθική νομοθεσία.

2) **Προβλήματα της απόδειξης**

Πρακτική η υπερβατολογική ελευθερία;

Σκοπιά η νοητός κόσμος («πρακτική αλλά αναμφισβήτητη πραγματικότητα»)

Δύο σκοπιές ή δύο νοητοί κόσμοι

Η θεωρητική χρήση του Λόγου δεν επεκτείνεται (δεν έχουμε διανοητική εποπτεία)

Το απόλυτο πραγματικό (όχι μόνο δυνατό) μόνο στην πρακτική χρήση του Λόγου.

Πώς μπορεί να υπάρχει υπεραισθητή αιτιότητα;

Ο σκεπτικισμός του Χιουμ

Οι μαθηματικές προτάσεις είναι συνθετικές

Υπερβατολογικός ιδεαλισμός

Αν φαινόμενα, τότε αιτιότητα

Αιττιότητα καθαρή έννοια της διάνοιας

Λογικά δυνατή η εφαρμογή της στα αντικείμενα εν γένει

Causa noumenon – θεωρητικά χωρίς νόημα, πρακτικά σίγουρη (α priori εφαρμογή)

Θέληση συνεπάγεται αιτιότητα

Χαρακτηρισμός αντί εξήγησης

Β. Θεώρημα ΙV

1) **Αρνητική και θετική ελευθερία**

Ηθικότητα – ανεξαρτησία από ύλη

Εξάρτηση ετερονομία

Ηθικότητα = Αυτονομία

Ο Λόγος είναι ο δικός μου Λόγος.

Πώς το καταλαβαίνω; Αρνητικά

Αρνητική ελευθερία

Προϋποθέτει θετική ελευθερία, ειδάλλως ανταγωνισμός κλίσεων

Υπεραισθητός κόσμος – Αισθητός κόσμος

Αρχέτυπη και έκτυπη φύση

2) **Αντικείμενο και καθοριστικό θεμέλιο**

Η θέληση έχει πάντα αντικείμενο

Αντικείμενο δεν ταυτίζεται με το καθοριστικό θεμέλιο

Θέλω κάτι και θέλω να θέλω

Καθαρός Λόγος -🡪 θέληση : Θέληση 🡪 αντικείμενο

Το παράδειγμα της ευδαιμονίας

Η ευδαιμονία δεν διατάσσεται

3) **Διάψευση υλικών πρακτικών αρχών**

- Η ηθική πράξη πάντα εφικτή

- Η ανήθικη πράξη παριστάνεται ως αξιόποινη (φυσικό κακό και φυσιολογική συνέπεια)

Η τιμωρία δεν είναι το θεμέλιο της ανηθικότητας

Δεν χρειαζόμαστε παντοδύναμο Θεό

- Ηθική αίσθηση

Δεν υπάρχει απόλυτα κακός άνθρωπος

Το αίσθημα έπεται της συνείδησης του νόμου

ΠΙΝΑΚΑΣ