**DFK3**

Zdravím všechny,

Začali jsme novou látku a to tzv. mladohegelovce. Níže najdete slíbený text, udělejte si výpisky, v nejbližší hodině se k tomu vrátíme.

Zopakujte si Milla a Spencera. **Pod textem (na druhé straně) najdete odkaz na formulář**, který vyplníte a který budu hodnotit. Vyplnění proveďte do stanoveného deadlinu asynchronní výuky.

**Ludwig Andreas Feuerbach** (1804–1872)

 - německý materialistický filozof a antropolog.

**Život:**

- pocházel z dobře situované rodiny, jeho otec byl zámožný německý právník

- dosáhl dobrého vzdělání, nejdříve studoval teologii, ale rozčarován z ní přešel na filozofii

- Na univerzitě v Berlíně se dostal pod Hegelův vliv (stal se Mladohegelovcem), ačkoliv sám se k delšímu rozhovoru se svým předchůdcem dostal pouze jednou. Kromě filozofie se zabýval také církevními dějinami, matematikou a fyzikou

- kromě filozofie se věnoval také přírodovědeckým studiím, zejména ho zajímala entomologie.

- koncem života věnoval pozornost sociologickým otázkám, zamýšlel se nad problémy třídní společnosti, studoval Marxův Kapitál.

**Dílo:** Podstata Křesťanství, O spiritualismu, Theogonie, *Přednášky o podstatě náboženství*

**Myšlenky:**

Ve svých hlavních se pokusil o široce založenou psychologii náboženství. Feuerbach poprvé v dějinách filozofie promyslel ateismus se všemi důsledky, odmítl vše nadsmyslové a soustředil se na člověka jako předmět filozofie.

Příroda existuje nezávisle na jakékoli filozofii a člověk je sám jejím produktem. Člověk podle Feuerbacha promítá do náboženství své touhy, dokonalost své vlastní podstaty, ideálního člověka (který ovšem existuje pouze v lidském druhu), a vytváří tak obraz Boha. Jinými slovy – Bůh je nesmrtelný, všudypřítomný, všemohoucí a člověk po takových vlastnostech touží.

Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je jen nejvyšším produktem hmoty. Všechny vlastnosti, které člověk považuje za dobré, připisuje Bohu. Naopak všechny vlastnosti, za něž na sebe není hrdý, připisuje lidskému rodu jako celku (čímž se zbavuje osobní odpovědnosti).

Člověk si podle Feuerbacha vymyslel Boha, aby ukojil svůj egoismus, svou věčnou touhu po blaženosti a štěstí, již však vlastní silou ukojit nemůže – ukojí ji tedy prostřednictvím Boha. Když člověk přikrášlil Boha svými nejlepšími vlastnostmi, ucítil tíhu své vlastní malosti a konečnosti.

Tak vznikl rozpor patrný zvláště v křesťanství, jež považuje Boha za čistě duchovní bytost a vzhlíží k němu. Podle Feuerbacha se křesťanství také odvrátilo od skutečného pozemského světa. Feuerbach míní, že filozofie je tu proto, aby převzala úkoly teologie a obrátila svůj zrak na člověka, tedy na člověka skutečného, a nikoliv idealizovaného člověka-Boha. Podle Feuerbacha tak filozofie splyne s antropologií a fyziologií v univerzální vědu.

Nové náboženství humanity bude založeno na mravnosti. Ideál člověka vidí Feuerbach ve státu, obci, v níž by se harmonicky spojil člověčí egoismus s altruismem.

Na Feuerbachův empirický antropologický materialismus navázali také Karl Marx a Friedrich Engels svými teoriemi historického a dialektického materialismu

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7xnZMLQ90luUscXvrL6I8-QRKom_Iwke-w2p8TNOv-SBdWQ/viewform?usp=sf_link>