Kants revoluties

\*Zelf denken betekent de toetssteen van de waarheid in jezelf (dat wil zeggen in je eigen reden) zoeken; en de maxime te allen tijde zelf te denken, is de verlichting.\*  
- Immanuel Kant

<br>

Driehonderd jaar gelden werd geboren. Volgens Willaschek, hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Frankturt en zelf Kantexpert en voorzitter van de Kantcommissie, is Immanuel Kant de belangrijkste filosoof van de moderne tijd, zo valt hij in zijn boek meteen met de deur in huis. Voor hem is Kant de belangrijkste denker sinds Plato en Aristoteles. Hij ziet hem als een moderne metafysicus, natuurkundige van formaat, kosmopoliet en de grote moraalfilosoof. Kant heeft niet alleen de filosofie en de wetenschap op z’n kop gezet maar zijn invloed strekt uit tot in onze tijd omdat hij van invloed was op de Duitse grondwet en de weg bereidde voor de Volkenbond en de Verenigde Naties.

In Duitsland werd dat jubileum groots gevierd en mede ter gelegenheid van die gebeurtenis schreef Marcus Willaschek de zeer toegankelijke inleiding \*Kant. De revolutie van het denken\*. Dat boek is recent in het Nederlands vertaald.

In dertig hoofdstukken, die van los van elkaar te lezen zijn en toch een samenhangend geheel vormen, laat hij ons kennis maken met verschillende aspecten van zijn denken. Zijn boek heeft hij thematisch en niet-chronologisch opgebouwd.

<br>

Politieke en historische aspecten van zijn denken

De moraal

Naar anderen toe

Mens als deel van de natuur

Metafysica

<br>

Willasschek heeft enorme waardering voor het werk van Kant en maakt keer op keer zichtbaar dat zijn denken ook voor onze tijd van grote waarde is. Xxx Hij plaatst bij zijn denken steeds weer kritische kanttekeningen maar verdedigt hem ook weer waar nodig. Zo wordt Kants filosofie vaak als ‘individualistisch’ beschreven en zou het individu alleen maar verantwoording aan zichzelf hebben af te leggen. Willaschek laat zien dat hij op andere plaatsen wel degelijk die grotere gemeenschap van redelijke wezens voor ogen had en oog had voor de sociale dimensie. Bij zijn racistische denken zijn grote vraagtekens te plaatsen. Maar Kant was zich er ook van bewust dat hij niet in een verlicht tijdperk leefde en zich hier niet van kon afsluiten. Zijn eigen denken (dat ook nog vaak hypothestisch en origineel empirisch is) moest ook niet onkritisch worden overgenomen, want de mensen moesten zelf nadenken. Ook over zijn standpunten.

Niet alleen brengt Kant een maatschappelijke revolutie in het denken te weeg, ook in zijn eigen leven vonden grote veranderingen plaats. Willaschek noemt er drie. De eerste is een persoonlijke revolutie en vindt plaats rond zijn veertigste levensjaar (de fase in het leven waarin je volgens Kant zelf rijp bent om een karakter te verwerven). Hij gaat leven volgens strikte regels, houdt zich dan minder met natuurwetenschap bezig en gaat zich actief inzetten voor gerechtigheid en vrede in de wereld. De tweede revolutie is een filosofische revolutie ten tijde van het verschijnen van zijn \*Kritik der reinen Vernuft\* in 1781 . Het ware, goede en schone zijn anders dan lang gedacht werd volgens Kant wel degelijk afhankelijk van menselijke standpunten en maken het noodzakelijk dat mensen met elkaar hierover overeenstemming bereiken. De derde en laatste revolutie in zijn leven is van politieke aard en vindt plaats naar aanleiding van de Franse Revolutie in 1789. Kants politieke denken radicaliseert radicaliseert. De rechtvaardige wereld lijkt haalbaar en zijn filosofie moet daaraan bijdragen.

Kritiek op Kant individueel en racistisch

De kracht

De verwerking

Wat die boek ons laat zien

<br>

<br>

<br>

Willaschek, M (2024). \*Kant. De revolutie van het denken.\* (vertaald door Mark Wildschut). Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep. 439 pagina’s.