**Racionalismus**

* především ve ………….. a ……………….
* lat. ………….. = rozum
* poznání založeno na …………….. jistotách rozumu
* naše mysl není „…………………..“, ale je vybavená vrozenými idejemi a schopnostmi
* metoda …………………

**René Descartes** (1596 – 1650)

* lat. Renatus Cartesius
* ze starého šlechtického rodu
* vzdělání získal v jezuitské koleji
* záliba v matematice, skepse vůči všem ostatním vědám
* účastník třicetileté války v katolickém i protestantském vojsku
* pobýval v Holandsku
* zemřel ve Švédsku
* Dílo:
* první se mělo jmenovat „Svět“
* *Rozprava o metodě*
* *Meditace (Úvahy) o první filozofii* (= metafyzice)
  + dokazuje se Boží existence a rozdíl mezi lidským duchem a tělem
* *Principy filozofie*
* poznatky v analytické geometrii – souřadnicový systém
* základní témata myšlení: Bůh a duše
* logické členění, chce přetvořit filozofii v univerzální matematiku (dedukce)
* metoda – o všem pochybovat (předpoklad k získání jistoty) = metodická skepse → existuje něco, o čem pochybovat nemohu = „pochybuji, to jest: myslím, v pochybování jsem si jist sebou jako myslící bytostí“

🡪 „dubito, cogito, ergo sum“ – pochybuji, myslím, tedy jsem (viz Augustinus)

* subjektivismus (otázka jak poznávám, nikoli co poznávám)
* 4 kroky, které vedou ke správnému poznání:

1. nepřijímat věc za pravdivou, dokud ji pořádně nepoznám (vyhnout se předsudkům)
2. rozložit problémy na co nejmenší části
3. postupovat od nejjednoduššího objektu „jakoby po stupních“ ke složitému
4. pomocí výčtů zajistit úplnost systému

* rozum nadán vrozenými ideami – pojem nekonečna i dokonalosti (nemohl si člověk vytvořit sám jako konečná a nedokonalá bytost) → Anselmův ontologický důkaz Boha
* idea Boha – vrozená idea
* další vlastnost Boha – pravdivost → garantuje správnost světa a jeho poznání
* otázka, proč se někdy mýlíme → svoboda vůle
* dualista – uznává 2 substance

1. res cogitans = myslící věc, je věcí, „která pochybuje, chápe, přitakává, popírá, chce, nechce, také si obrazně představuje a pociťuje“
2. res extensa (věc rozprostraněná) = vnější, tělesný svět, věci určeny **rozlehlostí**, **pohybem**, dále tvarem, velikostí, počtem, místem a časem → primární vlastnosti těles – rozumové, kvantitativní (uchopitelné matematicky) → pravé poznání (epistémé)

* sekundární vlastnosti – pouze v představě (barva, pach, chuť…) – kvalitativní vlastnosti – smyslové vnímání kvality věcí nepodává pravdivý obraz přírody → rozumu přisouzena rozhodující role (záruka pravdy)
* zvířata nemyslí → mechanismy, pouhé stroje, neúčastní se duchovního světa