# EMPIRISME

Moviment filosòfic eminentment britànic:

gran dinamisme polític

tolerància política i religiosa (independència de l’església anglicana)

tradició empírica-científica (Occam, F. Bacon) culminada amb I. Newton

màxima presència de científics durant segle XVII-XVIII

Base teòrica de l’Empirisme: l’origen del coneixement és l’experiència (Idees innates anul·lades, limitació del coneixement humà per la via dels sentits).

**Thomas Hobbes** (Malmesmury 1588- Hardwicke 1679)

*De corpore*

*Leviathan* (1651)

Primer empirista + materialista

### Filosofia Política

La qüestió de la LEGITIMITAT del poder polític: “**per què en la vida social uns manen, i altres obeeixen?** I els qui manen, com ho han de fer?”

(problema no existent en el iusnaturalisme, nou en Hobbes)

Constructe-suposició teòric de ***l’estat de naturalesa***: “Estat de guerra”, “*Homo homini lupus*”. (misantropia)

Pas de l’Estat de Naturalesa a l’Estat Civil Polític:

1r: renúncia 2n: transferència

PACTE SOCIAL, O CONTRACTE (“**contractualisme**”): trencament amb iusnaturalisme.

Hobbes és el pare de la teoria política de l’absolutisme i, en el segle XX, del totalitarisme.

**John Locke** (Wrington 1632- Oates 1704)

*Carta sobre la tolerància*

*Dos tractats sobre el govern civil*

*Assaig sobre l’enteniment humà.*

Pare del liberalisme polític, redactor de la Constitució dels EEUU.

Teoria del coneixement.

Molt influït per Descartes (idealisme sí, racionalisme no)

-Tot coneixement ho és d’idees, no d’objectes. Aquests existeixen, però nosaltres hi accedim a través de les idees.

Idees simples:

 -Sensacions.

 -Reflexió.

Idees complexes.

 -Modes.

 -Relació

-Substància: Suport-*substratum* dels modes i de les relacions. Supòsit.

“*Something unknown*”.

Teoria política

Punt de partença molt similar al de Hobbes: la mateixa pregunta sobre la legitimitat, i aprofitament del concepte ***d’estat de naturalesa: i***mpera la llei natural moral

Drets i deures coneguts pels homes:

 -Dret a la vida i a la subsistència.

 -Dret a la llibertat.

 -Dret a la **propietat privada** (a través del treball).

-Per l’actitud d’alguns individus que provoquen problemes arrel de *malentesos (...) i de les seves limitacions i defectes naturals*, els homes en l’estat de natura no se’n surten en la resolució d’aquests problemes.

Necessitat d’estructura social amb un Estat civil que, a través de lleis consensuades ...

 -Obliga a complir els Drets naturals mitjançant redacció de lleis (poder legislatiu)

 -Poder executiu i judicial: fer complir la llei, amb ordre i justícia.

 -Poder federatiu: protecció dels ciutadans mitjançant la decisió sobre la guerra i el proteccionisme econòmic.

El que determina l’origen de la societat és la decisió dels homes de constituir-se en societat política PER MAJORIA: origen de la legitimitat.

Hobbes: l’estat, un cop establert el pacte social, no té cap obligació amb els súbdits. El dret s’extingeix i la llibertat només l’ostenta el governant.

Locke: l’estat, un cop establert el pacte social, està sotmès a la voluntat de la majoria. Es mantenen els drets naturals i la llei està per sobre dels governants. Per tant...

**El poder suprem és el legislatiu.** Per tant, ha d’haver-hi separació de poders.

La importància de la propietat privada: l’estat no pot contravenir ni anul·lar cap dret, perquè el seu objectiu és salvaguardar-los.

Poder legislatiu suprem, però no permanent; poder executiu inferior, però permanent, per protegir el poder legislatiu.

Dret a la rebel·lió.

Relació de Locke amb les teories liberals.

**George Berkeley** (Dysert, Irlanda 1685- Oxford 1753)

*Diàlegs entre Hylas y Filonus*

*Tractat sobre els principis del coneixement humà*

Títol complet de la seva obra:

“*Tractat sobre els principis del coneixement humà, en el qual s’investiguen les causes principals de l’error i de les dificultats de la ciència, així com el fonament de l’escepticisme, l’ateisme i de la irreligió*”... S’està referint a la noció de matèria.

ATENCIÓ: Empirista + antimaterialista (negació de la noció de matèria: el sensible no

 té una existència material).

2 tipus de sers reals:

 1-Ment, esperit, ànima o jo

 2-Idees

“*Esse est percipi*”

La matèria no existeix: Per 1 no percep, i per 2 no és percebuda (les sensacions no són còpies de la matèria, sinó idees subsistents gràcies a la nostra ment).

1r filòsof **idealista absolut**: Existència únicament subjectiva; tot és idea del subjecte

Existència de Déu

**David Hume** (Edimburg 1711-1776)

*Tractat sobre la naturalesa humana* (1734; tres volums)

*Investigació sobre l’enteniment humà.*

*Investigació sobre els principis de la moralitat*

-Igual que Descartes, parteix d’una situació crítica

 -Entre racionalistes i empiristes

 -Entre els mateixos empiristes.

-Gran admiració per Isaac Newton.

-Importància de la Introducció i la Conclusió del *Treatise*

Continguts del *Treatise*

-Percepció: qualsevol contingut de la ment humana.

 Impressió: experiència present i viva als sentits (Locke i la *Tabula* rasa)

 Idea: experiència basada en la imatge debilitada d’una impressió (per raonar)

-Validesa del coneixement: PRINCIPI DE LA CÒPIA, o essència de l’empirisme:

“Diem que un coneixement és vàlid o cert quan podem percebre’l com una impressió o podem assenyalar la impressió de la qual deriva”

-Dues facultats per les quals les impressions apareixen debilitades en idees:

 Memòria: en el mateix ordre que les impressions originals.

 Imaginació: en ordre alterat.

-Forces “suaus” de la **imaginació**:

 -Semblança

 -Continuitat espaial-temporal

 -Causa-efecte

-Relacions filosòfiques o racionals de la ment humana: 2 TIPUS DE JUDICIS

\*“Relació d’idees

 \*“Qüestions de fet

Crítica a la idea de causalitat

Aplicació del principi de la còpia...

Tradicionalment, la relació s’ha considerat necessària i suport de la ciència inductiva (Newton...)

Relació d’idees subjectiva, sense fonament: **conjunció constant** + **fe, hàbit o costum.**

Crítica de la idea de substància:

Aplicació del principi de la còpia...

2 possibilitats negades:

 \*Substància material: Només tenim impressió de qualitats externes

 Crítica al prejudici-suposició del “no sé què”(Locke)

 \*Substància pensant: Crítica a la idea del **jo**

No hi ha percepció del jo; només associació de la imaginació

Les unitats de la imaginació no són constants.

Conclusió de Hume:

-Escepticisme filosòfic.

-Separació entre la filosofia i la vida

Filosofia Moral

-La fal·làcia naturalista

-El judici moral (x és bo, x és dolent) no prové de la raó, sinó del sentiment: “La raó és esclava de les passions”.

-Sentiments d’aprovació i de reprovació: basat en la capacitat de simpatia

-També reconeix la sensibilitat davant de dos tipus de qualitat: útils i agradables

-L’actitud moral és una funció de la comunicació humana; les normes morals són expressions verbals racionals per expressar estats emotius simples: “hurra!”, “buuu!”.