Ethiek en de Natuurwetenschappen

De relatie tussen het Goddelijke en het Menselijk is een eeuwenoud probleem. Het verandert wel steeds omdat de interesses veranderen, nieuwe problemen opdoemen en we weer anders tegen de zaak aan kijken. In de zeventiende eeuw ging het om de geest en de zaak en in de achttiende eeuw ging het om de relatie tussen God en de Natuur. Door de natuurwetenschappen en de biologische wetenschappen zijn we anders tegen de mens aan gaan kijken en ethische vraagstukken die wat hem betreft gaan over de wetten van de samenleving, het welzijn van de gemeenschap en het ideaal van menselijke gedrag. Gaat het om een serie fysische verandering volgens mechanische wetten of langs enkele spirituele lijnen en natuurlijke processen.

“ Is de mens een van de vormen die de caleidoscoop van het dierlijke leven heeft aangenomen, is hij een van de vergankelijke variëteiten waarin het type zichzelf heeft belichaamd; of is zijn oorsprong van God, dat hij in zijn leven in de natuur een manier kan vinden om het leven goddelijk en natuur nog een manier kan vinden om het leven goddelijk en Goddelijk te maken?” Voor hem ontwikkelt het universum zich naar een bepaald doel en eindpunt en de natuurwetenschappelijke benadering van de evolutie schiet te kort als het wordt toegepast op het geheel. heeft het Dewey gaat de (206-207).

Dewey, J. (1887). *Ethics and Physical Science.*(EW1: 205-226)

De ethiek van democratie

Een jaar later wordt hij een stuk concreter wanneer hij het boek *Popular Government* van Sir Henry Maine bespreekt, dat gaat over de kern van democratie. Dewey verdedigt in dit artikel democratie ten opzicht van aristocratie. Democratie is voor hem meer is dan individualisme en de kracht van het aantal. Voor hem is democratie een ethisch idee van een persoonlijkheid. Democratie en het ethische idee van menselijkheid zijn synoniemen, waarin de ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederschap samenkomen, het goddelijke en de menselijke organisatie van de samenleving een zijn.

Dewey, J. (1888). *The Ethics and Democracy.* (EW1: 227-249)

Ethiek,

In 1904 schrijft hij een artikel formuleert hij voor het eerst het terrein van de ethiek zoals hij dat voor ogen heeft en dat hij systematisch zal uitwerken. Ethiek gaat over gedrag, karakter, gewoonten, manieren, moraal, gebruiken en laat zien hoe oordelen over goed en fout worden geformeerd en gebruikt, hoe intellectuele, emotionele en executieve fenomenen met die oordelen samenhangen. Vraagstuk van goed en fout komen voor in de rechten, de politiek en de economie. Soms wordt het gezien als wetenschap en dan weer als kunst. Het gaat om de werkelijkheid en de morele en normatieve aspecten ervan en uiteindelijk met de normen, de standaarden en de regels van actie. Voor hem heeft het ook te maken met de verzamelen, beschrijven, verklaren en classificeren van ervaringen over oordelen van goed en fout, hoe het wordt uitgedrukt en toegepast. Dat kent sociale en sociologische kanten en individuele en psychologische kanten. Er bestaat geen overeenkomst in scoop, basis en doelen van ethiek. Elke historische periode heeft dan weer z’n eigen typische ethische theorieeen met z’n algemene filosofische gedachten, zijn eigen ervaringen en praktische aspecten. Dat hij weer verdeelt in de Grieks-Romeinse periode, de Patrisische-Middeleeuwse periode, de vroege Moderne tijd, de recent Moderne tijd (vanaf de Franse Revolutie). De hedendaagse ethisch ideeen interesseren hem waaronder die van het Engelse liberalisme in de eerste plaats

Dit nog een keer samenvatten xxx

Dewey, J. (1904). Ethics.(MW3: 40-58).