**Sylabus kurzu „Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta“ 2023/2024**

**Vyučující:** [**Ondřej Švec, Ph.D.**](http://ufar.ff.cuni.cz/8/ondrej-svec-phd)

**Anotace:**

Kurz bude věnován historicko-systematické analýze základních pojmů a témat novověké filosofie, které se vážou na centrální problém jednoty veškerého vědění, tj. na myšlenku *mathesis universalis*, jejíž součástí je také filosofické založení objektivní přírodní vědy. Pozornost bude věnována jak proniknutí do myšlenkového světa raného novověku, tak i otázce, do jaké míry jsme my sami dědicové novověkého pohledu na přírodu a člověka. Smyslem tohoto kurzu tedy není podat pouze historický přehled o jednotlivých doktrínách, ale zpochybnit některé zdánlivé samozřejmosti dneška hledáním odpovědí na tři vzájemně propojené okruhy otázek:

* Na jakých základech stojí poznání světa v pojetí novověkých myslitelů?
* Jak se příroda proměnila v objekt, který stojí před zrakem subjektu?
* V čem se novověké chápání místa člověka v kosmu odlišuje od renesančního pojetí?

**Požadavky k získání atestace:**

Jedinou podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu, za jehož úspěšné splnění získáte odpovídající známku. Na moodlu naleznete postupně aktualizovaný seznam otázek pro akademický rok 2023/2024, které vycházejí z obsahu přednášek. Na každou z nich si předem samostatně vypracujte odpověď na základě svých poznámek z přednášek, za pomoci prezentací, které máte taktéž na moodlu, jakož i s využitím doporučeného seznamu literatury v SISu. V den zápočtového testu vyberu 10 otázek, na jejichž zodpovězení budete mít 80 minut.

Plný počet bodů za každou odpověď dostanete v případě:

1) že ji dokážete samostatně zformulovat v logicky navazujících větách (žádné šipky, odrážky apod.)

2) že vaše odpověď bude formulována minimálně v 6 ucelených souvětích

3) že z ní bude patrné vaše porozumění dané problematice

4) že ve své odpovědi nebudete uvádět věci, na které se neptám.

Za takovouto odpověď získáte 2 body. Maximální dosažitelný počet bodů je 20.

**Pro získání zápočtu musíte v tomto testu získat alespoň 14 bodů.**

**Primární literatura:**

Descartes, R. *Rozprava o metodě*, Praha: Svoboda, 1992

Descartes, R., *Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi*, Praha: Oikoymenh, 2003

Locke, J., *Esej o lidském chápání*, Praha: Oikoymenh, 2012

Spinoza, B., *Etika*, Praha: Dybbuk 2001

Hume, D., *Zkoumání o lidském rozumu*, Praha: Svoboda, 1996

Kant, I., *Základy metafyziky mravů*, Praha: Svoboda, 1990

**Sekundární literatura:**

Cottingham, J., *The rationalists*, Oxford: Oxford University Press, 1988

Hadot, P. *Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody*, Praha: Vyšehrad 2010

Koyré, A., *Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru*, Praha: Vyšehrad, 2004

Nadler, S. M. A., *Companion to Early Modern Philosophy*. Oxford: OUP, 2002

Röd, W., *Novověká filosofie. Sv. I.*, Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 9-41 a 62-147

Röd, W., *Novověká filosofie. Sv. II*, Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 1 - 136 a 216-258

Rutherford, D. (ed.), *The Cambrige Companion to Early Modern Philosophy*, Cambridge: CUP 2006.

Scruton, R., *Krátké dějiny novověké filosofie*, Brno: Barrister & Principal, 1999, str. 1-186

**Sylabus**

**01- Úvodní přednáška – Od uzavřeného světa k nekonečnému universu**

Rozdíl antického a novověkého pojetí prostoru

Rozpad hierarchického řádu bytí a problematizace postavení člověka ve světě

Novověká koncepce subjektivity jako odpověď na konec geocentrismu

Rozpad koncepce uzavřeného světa u M. Kusánského

"Docta ignorantia": vždy jen částečné poznání skutečnosti (prostřednictvím hypotéz)

**02- Kopernikánská revoluce**

Koperníkův racionální antropocentrismus a relativizace svědectví smyslů

Komplexita geocentrismu a jednoduchost heliocentrismu

Filosofické důsledky a fyzikální meze Koperníkova vesmíru

**Spor o nekonečnost světa**

Nová metafyzika G. Bruna vs. nová astronomie J. Keplera

Bruno: Uznání absolutní nekonečnosti reálného světa

Souvztažnost Boha a prostoru: Bůh se nachází v každé části světa bez omezení a plně

Kepler:  Hledání číselných poměrů oběžných dob planet a velikostí jejich drah

Originální kombinace empirismu a pythagorejství („Harmonie sfér“ a Keplerovy zákony)

**03 - Renesanční astronomie a medicína**

Analogie makrokosmu a mikrokosmu

Paracelsus, výkladové principy a experimentální postupy jeho lékařství

Příroda jako živoucí a magická síla; otázky „skrytých kvalit“

Rysy nového vědeckého poznání v přírodní magii 16. století

**Bacon - prométheovský přístup k přírodě**

Nová metoda, jak postupovat ve vědách

Kritika "idolů" coby epistemologických překážek

Metodická indukce: třídění pozorovaného za účelem odhalení zákonitosti přírodních jevů

Prométheovský vs. orfický přístup k přírodě

**04 - Mundus est fabula - Descartes, baroko a vznik novověké přírodovědy formou románu**

Důvody ke skepsi na přelomu 16. a 17. stol.

Theatrum anatomicum - divadlo nicotnosti života

Odskutečnění světa na sklonku renesance a na počátku baroka

Descartův první spis o přírodě "Le Monde", vyprávěný formou románu

Starý svět aristotelsko-scholastické tradice vs. nový svět mechanistické přírodovědy

**05 - Odkouzlená příroda, pyšný filosof a smutná princezna**

Odkouzlení světa (příroda jako hmota v pohybu)

**Galileova matematizace universa**

Nová astronomická pozorování pomocí dalekohledu

Příroda je kniha psaná jazykem matematiky

Rozlišení mezi primárními a sekundárními kvalitami

Člověk jako "pán a vládce přírody" (prométheovský vs. orfický přístup)

Odtržení člověka od světa, duše od těla. Úskalí Descartova dualismu

**06 - Spinozova Etika jako filosofický výraz všeho, co jest**

Důvody Spinozova ztotožnění Boha a Přírody (Deus sive Natura).

Spinozova polemika s antropomorfismem a finalismem

Spinozovo monistické řešení vztahu mysli a těla

**07 - Etické důsledky Spinozova determinismu**

Jak je možné, aby doktrína popírající svobodnou vůli a pojímající člověka jako kauzálně determinovanou bytost měla za svůj cíl dosažení svobodného života?

Iluze svobodné vůle

Spinozův imoralismus (Etika vs. morálka)

**08 - John Locke - Empirismus vrací úder**

Spor o vrozené ideje

Hranice rozumového poznání a genealogická analýza složených idejí

Empiristická teorie vnímání vs. Gestaltpsychologie

**09 - Berkeley a Hume - empirismus rozvedený do důsledků**

Empirismus rozvedený do důsledků se stává:

- imaterialismem (Berkeley)

- skepsí (Hume)

Berkeleyho vyvrácení abstraktních obecných idejí

Humova kritika pojmu kauzality a pojmu substance (včetně předpokladu "substanciálního já", které trvá identické samo se sebou napříč časem).

**10 - Osvícenské myšlenky v předvečer Revoluce**

Idea pokroku a racionalizace

Rozpory v uplatnění osvícenských myšlenek v praxi (Josef II. a Fridrich II. Veliký)

Myšlenka společenské smlouvy a přirozených lidských práv (Hobbes, Locke, Rousseau)

Občanská kontrola zneužití státní moci (Montesquieu a Voltaire)

**11 - Kantova teorie poznání**

Syntéza racionalismu a empirismu, poznání a priori a a posteriori.

Pojem „kopernikánský obrat“ v kontextu Kantovy Kritiky čistého rozumu.

Hranice metafyziky – antinomie čistého rozumu

**12 - Kantova etika a estetika**

Hypotetický a kategorický imperativ

Jednání ve shodě s povinností a z povinnosti

Význam úmyslu z hlediska motivace mravního jednání

Estetický soud a jeho odlišení od ostatních typů soudů

Krása jako to, co se líbí bez účelu

Účelnost v přírodě jako regulativní idea.