**Hegel – Filosofie Dějin**

* Svět je řízen prozřetelností, rozumem, bohem, duchem
* Co je určením rozumu o sobě = co je posledním účelem světa (účel se má realizovat)
* Světové dějiny (duchovní půda) – jsou znázorněním ducha

Abstraktní určení o povaze ducha

a) Povahu ducha lze poznat z protikladu

* hmota/duch; tíže/svoboda; substance mimo sebe/ bytí u sebe (sebevědomí)
* „duch ví sám sebe, je posuzováním své vlastní povahy a je zároveň činností, v níž k sobě přichází, a tak se vytváří, aby se učinil tím, čím je o sobě“
* Světové dějiny jsou pokrokem svobody: orientálci (1 svobodný), Římané (někdo svobodný), my víme, že svobodní jsou všichni lidé o sobě
* poslední účel světa – vědomí ducha o jeho svobodě
* poslední vůli to, co chce se světem Bůh, je nejdokonalejší-může chtít jen sebe sama
* povahou jeho vůle je idea svobody

b) Jaké prostředky používá idea ke své realizaci

* otázka nás vede do dějin samotných, tyto prostředky nám vystupují před očima
* lidé v dějinách jednají dle svých potřeb
* hlavní účinný faktor: vášně, partikulární zájmy – vznik zla, zánik nejskvělejších říší
* Dějiny se jeví jako jatka; Jakému účelu jsou tyto oběti přinášeny?

**Dva momenty**

První moment – existuje princip/poslední účel ducha, avšak je to abstraktní pojem, neboť princip/účel atd. Jsou zpočátku pouze vnitřní. Proč? Duch jistě spočívá ve všem, ale musí vyjít na povrch → uskutečnit se, dojít k existenci.

Druhý moment – uskutečnění. Jak na to? Člověk disponuje vůlí, díky které dokáže být činný → dovádí ducha k činu a jsoucnosti. Hnací silou vůle je vášeň (potřeba). Zdá se, že lidská potřeba je pouze subjektivní záležitostí, ale při plnění partikulárních zájmů se nevylučuje možnost plnit zároveň účel obecný. Musíme tedy pracovat „na tom“ (ne jen pro sebe). Tím uspokojíme sebe i obecný účel zároveň.

- praxe: lidé se začínají rozhodovat sami, skrze vlastní myšlenky (sami zjistí, že je to dobré) se pak podílí na obecnu (nutně ovlivní sebe, ale i své okolí)

**Momenty v dějinách**

„bez vášně by se na světě neuskutečnilo nic velkého“

1. idea (osnova) + 2. vášeň = mravní svoboda ve státě

- takový ideální stát se nachází v době rozkvětu, sjednocují ho zájmy lidí

- ale ideální stát od počátku neexistuje – duch je nevědomým pudem → cílem je uvědomění ducha skrze naše vůle coby vášně/partikulární zájmy, které slouží samy pro sebe i pro ducha

- Hegel předpokládá, že i státy nevědomě uskutečňují něco nad své zájmy, a to proto, že rozum (duch) řídí celý svět, vše je mu podřízeno, zároveň je ale historickému jsoucnu imanentní a uskutečňuje se jeho prostřednictvím → protiklad svobody (zájem vůle) a nutnosti (průběh ducha)

- idea je jednak substanciální plností (nutností), jednak svobodnou svévolí (svobodou), její vůle po svobodě je reflexí sama sebe – už tato reflexe o sobě je něčím jiným než substancí → proto se svoboda ocitá v absolutní konečnosti, to znamená, že se nachází na půdě reality/jsoucna/boží cti (jinými slovy, idea sice obecně je, ale musí se uskutečnit tím, že „se chce“ uskutečnit), činnost je výslednicí tohoto protikladu

- ve světových dějinách je periodou štěstí to období, kde se protiklady v činnosti dostaly do souladu (teze + antiteze → synteze)