**9. Το αντικείμενο του καθαρού πρακτικού λόγου**

Α. ΚΚΛ: Αισθητικότητα – Έννοιες – Αρχές

ΚΠΛ: Αρχές – Έννοια – Αισθητικότητα

Αρχή = Κατηγορική προσταγή

Β. (Νόμος) Γνώμονας – Θέληση – πράξη – Αντικείμενο (καλό ή κακό)

Δεοντολογία και συνεπειοκρατία

Καλό Αντικείμενο – ηδονή

Η ηδονή είμαι εμπειρική

Καλό 🡨🡪 ευχάριστο

Χρήσιμο (μέσο για σκοπό) θεωρητική χρήση του Λόγου.

Γ. Bellum – malum

Gut – Böse (ηθικά καλό - κακό)

Wohl – Übel (ευ – δεινό)

Οι δύο διακρίσεις δεν συμπίπτουν

*Το παράδειγμα της εγχείρησης*

*Το παράδειγμα της δίκαιης τιμωρίας*

Δύο διαφορετικά ερωτήματα (ΠΡΑΞΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)

Η αναγκαστική επιδίωξη της ευδαιμονίας

Ηθικά καλό είναι το πρακτικά ορθό

Δ. Δύο ερμηνείες

*Ξανά το ψέμμα*

Ε. Έννοιες (κατηγορίες) της ελευθερίας

Εκδοχές της αιτιότητας

Υπεραισθητή αιτιότητα

Αισθητή εκδήλωση

Ενοποίηση του πολλαπλού των επιθυμιών στην ηθική συνείδηση

Ενοποίηση του πολλαπλού της εποπτείας στη θεωρητική συνείδηση

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟ | |
| ΔΙΑΝΟΙΑ | ΛΟΓΟΣ |
| ενότητα | Υποκειμενικές (γνώμες) |
| πολλότητα | Αντικειμενικές (αρχές) |
| ολότητα | Αρχές της ελευθερίας, αντικειμενικές και υποκειμενικές. |

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΟΙΟΝ | |
| ΔΙΑΝΟΙΑ | ΛΟΓΟΣ |
| Πραγματικότητα (Realität) | Πρακτικοί κανόνες του πράττειν |
| Άρνηση | Πρακτικοί κανόνες του παραλείπειν |
| Περιορισμός | Πρακτικοί κανόνες των εξαιρέσεων |

|  |  |
| --- | --- |
| ΣΧΕΣΗ (ΑΝΑΦΟΡΑ) | |
| ΔΙΑΝΟΙΑ | ΛΟΓΟΣ |
| Ενύπαρξη και αυθύπαρξη | Στην προσωπικότητα |
| Αιτιότητα και εξάρτηση | Στην κατάσταση του προσώπου |
| Κοινωνία (Αλληλεπίδραση) | Ενός προσώπου στην κατάσταση του άλλου |

|  |  |
| --- | --- |
| ΤΡΟΠΟΣ | |
| ΔΙΑΝΟΙΑ | ΛΟΓΟΣ |
| δυνατότητα | Επιτρεπτό και ανεπίτρεπτο |
| Πραγματικότητα/ ύπαρξη (Dasein) | Καθήκον και εναντίον του καθήκοντος |
| αναγκαιότητα | Τέλειο και ατελές καθήκον |