Filosofi 1, introduktion

HUR ÄR VERKLIGHETEN BESKAFFAD?

Traditionen med kritiskt tänkande uppstod hos grekerna ca 600 – 500 f.Kr.

Grekiska filosofer har haft olika idéer om vad verkligheten och materien består av:

* Thales från Miletos (585 f Kr): Allt är vatten
* Anaximandros: To apeiron; ett urämne som kan bli vad som helst
* Anaximenes: Allt är luft av olika tjocklek
* Phytagoras (530): Allt är matematiskt ordnat, så allt är tal
* Herakleitos (500): Allt är motsatser och allt förändras ständigt. Man kan inte stiga ner i samma flod två gånger.
* Parmenides (500): Lita inte på sinnena, lita endast på förnuftet.
* Empedokles: Allt består av de fyra elementen, jord, eld, luft och vatten.
* Demokritos (460): Allt består av atomer, d.v.s. odelbara små partiklar. Han var även determinist och materialist.
* Sokrates: Allt är materia och inget finns efter döden
* Platon (427 – 347) Det är idévärlden som är den verkliga, medan vi är fångade i sinnevärlden. Han var dualist och ansåg att själen är fri från materien.
* Aristoteles (384 – 322): Platons idéer är för statiska, allt består istället av enskildheter

Det har funnits en ständig strävan efter att hitta svar på hur verkligheten ÄR. Frågorna har handlat om ifall världen är materiell eller dualistisk, om tillvaron är determinerad eller inte, om vår vilja är fri eller inte. Om tillvaron är determinerad, vilken handlingsfrihet har vi då?

* Jahn Locke (1632 – 1704): Kritisk realist; det finns en skillnad mellan hur verkligheten är och hur vi tror att den är. Ett föremål har primära egenskaper, men det jag uppfattar via mina sinnen är sekundära egenskaper.
* David Hume (1711- 1776) menade att vi aldrig kan vara helt säkra på något, utan det är bara maximal sannolikhet. Vi kan endast tolka saker genom våra sinnen och erfarenhet får oss att tro att vi vet, men det är inga absoluta sanningar.
* Immanuel Kant (1724 – 1804): Myntade begreppet ”*Tinget i sig*” = hur något är i sig själv utan vår tolkning. Att allt har en orsak är en konstruktion av vår mänskliga hjärna.