#### Φύλλο εργασίας Νο 1

#### στην Ηθική Φιλοσοφία

#### *Η φιλοσοφία του Ωφελιμισμού:*

#### *Τζέρεμυ Μπένθαμ (1748 – 1832) και Τζον Στιούαρτ Μιλ (1806 – 1873)*

**Βασική θέση:** Η ηθική ποιότητα μιας πράξης κρίνεται – και θα πρέπει να κρίνεται – από τα αποτελέσματα ή τις συνέπειες που επιφέρει στο κοινωνικό σύνολο∙ και ως τέτοιο νοείται κάθε φορά ο Χ δέκτης της ηθικής πράξης και το εάν και κατά πόσο η ηθική αυτή πράξη συμβάλλει ή όχι στην ‘ευδαιμονία’ του. [Παράδειγμα: Εάν το να διαφυλάξω ένα μυστικό που μου εμπιστεύεται κάποιος φίλος για κάποιον άλλο της παρέας, κρίνω ότι συμβάλλει στην ενότητα της παρέας → τότε πρέπει να το κάνω (=να το διαφυλάξω), γιατί έτσι στηρίζω την παρέα και αποφεύγω δυσάρεστες συγκρούσεις, που τη βλάπτουν στο σύνολό της]. Για τους ωφελιμιστές προηγείται από την ηθική πράξη ο έλεγχος των συνεπειών της ⇒ το πρακτέο καθορίζεται από την ωφελιμότητά του.

## Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

1. Το να προσμετρά κανείς τις συνέπειες μιας πράξης πριν προβεί στην τέλεσή της είναι και φυσικό να συμβαίνει, και σε μεγάλο βαθμό απαραίτητο, γιατί:
2. Πόσο βέβαιος όμως μπορεί να είναι κανείς ότι *‘πράττει το ωφέλιμο’*, όταν:
3. ο κάθε ένας:

και

1. οι συνέπειες των πράξεών μας εκτείνονται σε χρόνο συχνά πολύ μεταγενέστερο από τις πράξεις μας τις ίδιες, οπότε:
2. Εξάλλου, η αναζήτηση του *ωφέλιμου* δεν είναι πάντα μια εύκολη διαδικασία, ειδικά όταν ο άνθρωπος περιπλέκεται σε αναστολές και ηθικά διλήμματα, οπότε υπάρχει σταθερά ο κίνδυνος να:
3. Μάλιστα, το ζήτημα αποκτά και μια πιο σοβαρή διάσταση αν αναλογιστούμε πως η επιδίωξη της *«ευδαιμονίας-για-όσο-γίνεται-μεγαλύτερο-αριθμό-ανθρώπων»* προσκρούει συχνά στο κοινό περί ηθικής φρόνημα = αντίκειται στις ηθικές αρχές και αντιλήψεις με τις οποίες σκέπτεται και κρίνει – κατά πάγιο τρόπο – η ανθρώπινη κοινότητα. Δείτε λ. χ μία απόφαση για πόλεμο που ενδέχεται να πάρει μία κυβέρνηση, στο όνομα της εξυπηρέτησης ‘σκοτεινών’ (=άδηλων για το κοινό) συμφερόντων∙ εύλογα θα μπορούσε ν’ αναρωτηθεί κανείς: «γιατί πρέπει να …
4. Άλλωστε *‘ωφελιμιστής’* – στο καθημερινό λεξιλόγιο – σημαίνει, στερεοτυπικά, και συμφεροντολόγος, οπότε: