**7. Τρία θεωρήματα**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

**Αρχές** – Έννοιες – Ελατήρια

**Ορισμός**

Διάκριση υποκειμενικών και αντικειμενικών πρακτικών αρχών (γνώμονες και πρακτικοί νόμοι)

Μόνο τα έλλογα όντα (υποκειμενικότητα) έχουν γνώμονες αλλά μόνοι οι πρακτικοί νόμοι ισχύουν για όλα τα έλλογα όντα (υποκειμενικότητα)

Η ανθρώπινη θέληση επηρεάζεται παθολογικά

Οι γνώμονες μπορούν να διαφέρουν εμπειρικά μεταξύ τους άρα και έναντι του πρακτικού νόμου

Ο πρακτικός νόμος δεν ισχύει αυτομάτως

Ο πρακτικός νόμος είναι μια προσταγή (δέον)

Αν μια προσταγή καθορίζει τη θέληση ως προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα είναι υποθετική

Αν μια προσταγή καθορίζει τη θέληση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα είναι κατηγορική.

Μόνο μια κατηγορική προσταγή μπορεί να είναι πρακτικός νόμος (μόνη αυτή είναι αναγκαία, γιατί a priori)

**Θεώρημα Ι**

Αν μια αρχή καθορίζει τη θέληση λόγω της επιθυμίας ύπαρξης ενός αντικειμένου (μέσω μιας ύλης) είναι εμπειρική

Επιθυμητό αντικείμενο σημαίνει ηδονή από την ύπαρξή του

Δεν γνωρίζουμε a priori τι φέρνει ηδονή (είναι ζήτημα δεκτικότητας, αισθήσεων)

Άρα μια υλική αρχή είναι εμπειρική και δεν μπορεί να είναι ηθικός νόμος (Βλ. ορισμό)

**Θεώρημα ΙΙ**

Όλες οι υλικές αρχές υπάγονται στην αρχή της ευδαιμονίας και είναι ομοειδείς.

Α) Κατώτερο επιθυμητικό (παθολογικώς καθορίσιμο)

Δεν υπάρχουν ποιοτικές διαφορές

Η ποσότητα δεν ανάγεται στην ποιότητα

Ανώτερο επιθυμητικό (όχι παθολογικώς καθορίσιμο)

Β) Η έννοια της ευδαιμονίας είναι απροσδιόριστη (δεν επιθυμούμε όλοι και δεν επιθυμώ πάντα τα ίδια πράγματα)

Οι αρχές της φιλαυτίας είναι αντικειμενικές μόνο ως θεωρητικές προτάσεις

*Υποθετική ομοφωνία* (Γενικότητα χωρίς αναγκαιότητα)

Δημοκρατία;

Αναλογία με τους νόμους της φύσης

**Θεώρημα ΙΙΙ**

Οι γνώμονες είναι νόμοι όταν προσδιορίζουν τη θέληση κατά τη μορφή

Η μορφή του νόμου είναι η καθολικότητα

Έλεγχος καθολικευσιμότητας

Αδύνατη η ομοφωνία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων (το κάθε υποκείμενο είναι διαφορετικό)