**Philosophy of Mind**

Algemeen

1. Inleiding

Categorieën van mentale toestanden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ervaringen  (sensations, experiences) | Propositionele attitudes | (Mentale) handelingen  (actions) |

Kenmerken van de categorieën

|  |  |
| --- | --- |
| Observeerbaarheid | Communiceerbaarheid |
| Toegankelijkheid | Intentionaliteit |

Manieren om de categorieën te onderscheiden

|  |  |
| --- | --- |
| Single property view  Essentialistische manier   * Onbetwijfelbaarheid * Intentionaliteit * Bewustzijn   Descartes (16e – 17e eeuw)  Brentano (19e – 20e eeuw)  Rorty (20e – 21e eeuw)  Dennett (20e – … eeuw) | Prototype resemblance view  Niet-essentialistische benadering  Wittgenstein (19e – 20e eeuw) |

Soorten bewustzijn

|  |  |
| --- | --- |
| Binnen creature (levende wezens)   * Intransitief bewustzijn * Transitief bewustzijn | Binnen een state (mentale toestanden)   * Access consciousness * Phenomenal consciousness |

Methodologie in de filosofie

* De grote onderverdeling

|  |  |
| --- | --- |
| Leunstoelfilosofie  Uitgaan van intuïties en gedachte-experimenten  Descartes (16e – 17e eeuw)  Wittgenstein (19e – 20e eeuw)  Ryle (20e eeuw) | Experimentele filosofie  Uitgaan van datasets, gegevens verzamelen  Churchlands (20e - … eeuw) |

* Andere methodes

|  |  |
| --- | --- |
| Conceptuele analyse  Complexe ideeën splitsen in kleinere ideeën  Populair in de analytische filosofie  Strawson (20e – 21e eeuw) |  |

1. Geest-lichaam probleem

Soorten mogelijkheid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technologische mogelijkheid | Fysische mogelijkheid | Metafysische mogelijkheid |

Soorten behaviorisme

|  |  |
| --- | --- |
| Psychologisch behaviorisme   * Methodologisch behaviorisme * Radicaal behaviorisme | Filosofisch (analytisch of logisch) behaviorisme |

Onderscheid in kennis (Russell, 19e – 20e eeuw)

|  |  |
| --- | --- |
| Knowledge by description  Knowing that | Knowledge by acquaintance  Knowing how |

1. Persoonsidentiteit

Soorten identiteit

|  |  |
| --- | --- |
| Kwalitatieve identiteit | Numerieke identiteit |

Soorten eenheid van de geest

|  |  |
| --- | --- |
| Synchrone eenheid | Diachrone eenheid |

Soorten continuïteit van het geheugen

|  |  |
| --- | --- |
| Directe continuïteit | Indirecte continuïteit  Cuypers (20e – … eeuw) |

Soorten geheugen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feitelijk geheugen | Habitueel geheugen | Ervaringsgeheugen |

Stromingen

1. Geest-lichaam probleem (mind-body)

Fysicalisme (vanaf jaren ’50)

* Alles is fysisch
* Hoofdrol voor de fysica
* Voorlopers
  + Democritus (5e – 4e eeuw v.C.) 🡪 atomisme
  + De La Mettrie (18e eeuw) 🡪 modernisme
  + Wetenschappelijke revolutie
    - Copernicus (15e – 16e eeuw)
    - Galilei (16e – 17e eeuw)
    - Kepler (16e – 17e eeuw)
    - Hobbes (16e – 17e eeuw)
    - de Vaucanson (18e eeuw)
    - Darwin (19e eeuw)
    - Wallace (19e – 20e eeuw)
    - Kahn (19e – 20e eeuw)

1. Reductionistisch fysicalisme
   * Mentale fenomenen bestaan, maar vroeg of laat zal ontdekt worden dat ze perfect fysisch beschreven kunnen worden
   * Psychologie heeft nog een zekere legitimiteit
2. Behaviorisme
   * + Geest = gedrag
     + A priori variant van reductionisme
     + Mentale toestanden zijn gedragsdisposities
     + Ryle (20e eeuw)

|  |  |
| --- | --- |
| PRO  Succes logisch positivisme  Geen probleem van andere geesten | CONTRA  Herformulering mentale toestanden is moeilijk  Zuivere mentale handelingen  Acteurs  What is it like to be a bat?  (Nagel, 20e – … eeuw) |

1. Identiteitstheorie
   * + Geest = brein
     + A posteriori variant van reductionisme
     + Mentale toestanden zijn hersentoestanden
     + Smart (20e – 21e eeuw)
     + Armstrong (20e – 21e eeuw)

|  |  |
| --- | --- |
| PRO  Interactie  Common sense  Teletransportatie-argument  Succes en autoriteit (natuur)wetenschappen | CONTRA  (Filosofische) zombies  Dilemma van Hempel  (“define physics”)  What Mary didn’t know  (Jackson, 20e – … eeuw)  What is it like to be a bat?  (Nagel, 20e – … eeuw) |

1. Niet-reductionistisch fysicalisme
   * Mentale fenomenen bestaan en kunnen nooit helemaal fysisch beschreven worden
   * De psychologie zal altijd haar legitimiteit bewaren

|  |
| --- |
| CONTRA  Probleem van mentale veroorzaking |

* + Nagel (20e – … eeuw)

1. (Epifenomenalisme)
2. Functionalisme
   * + Niet-fysische wetenschappen beschrijven niet iets wat fysica niet kan beschrijven, ze doen het gewoon op een andere manier (abstract versus concreet)
     + Mentale toestanden zijn functionele toestanden
     + Holistische kijk
     + Matter doesn’t matter
     + Metafoor van de computer
     + Turingmachines
     + Putnam (20e – 21e eeuw)
     + Block (20e - … eeuw)
     + Searle (20e - … eeuw)

|  |  |
| --- | --- |
| PRO  Succes van de computerwetenschappen  Meervoudige realiseerbaarheid   * Sciencefiction argument * Science argument | CONTRA  Identiteitstheorie (nieuwe typologie moet nog komen)  Te groot liberalisme  Chinese kamer |

1. Superveniëntiedenken of -fysicalisme
   * + Covariantie van eigenschappen: als twee dingen identiek zijn op subveniërend (basaal) niveau dan zijn ze ook identiek op het superveniërende niveau
     + Afhankelijkheid: superveniërende eigenschappen zijn afhankelijk van, of worden bepaald door, subverniërende eigenschappen
     + Niet-herleidbaarheid: superveniërende eigenschappen kunnen niet herleid worden tot subveniërende eigenschappen
     + Davidson (20e – 21e eeuw)
2. Emergentisme
   * + Het mentale rijst op uit het fysische, maar blijft heel anders van aard
     + Ze zijn afhankelijk, maar ook autonoom
3. Eliminativisme
   * Mentale fenomenen bestaan niet
   * Psychologie is een obstakel
   * Mentale toestanden moeten zo snel mogelijk geëlimineerd worden en vervangen door fysische beschrijvingen
   * Quine (20e eeuw)
   * Feyerabend (20e eeuw)
   * Rorty (20e – 21e eeuw)
   * Churchlands (20e - … eeuw)

|  |  |
| --- | --- |
| PRO  Folk psychology is een hopeloze en verwarde theorie | CONTRA  Self-refuting theory  Folk psychology is geen wetenschap   * Descriptief en normatief * Simulation theory (boven theory-theory)   Het succes van folk psychology |

Dualisme

* Er zijn twee soorten substanties waaruit de mens is opgebouwd
  + Fysisch spul (physical stuff)
  + Geestesspul (mental stuff)
* We kunnen deze twee niet herleiden tot de andere

1. Substantiedualisme
   * We worden slechts bepaald door het geestesspul
   * Substantie is een ding dat op zo een manier bestaat dat het geen ander ding (geen eigenschappen) nodig om te kunnen bestaan
   * Eccles (20e eeuw)
   * Feser (20e - … eeuw)
   * Bloom (20e - … eeuw)
   * Mawson (20e – … eeuw)

|  |  |
| --- | --- |
| PRO  Common sense  Principe van identiteit  Denkbaarheid | CONTRA  Interactieprobleem  Geen eenvoud  Categorie-fout |

1. Cartesiaans interactionistisch dualisme
   * + Pretendeert de mogelijkheid tot interactie
     + Homunculus(-i), esprits animaux of levensgeesten
     + Er zijn wezentjes nodig die zorgen voor een doorstroom van zintuiglijke input van het lichaam naar de geest
     + Descartes (16e – 17e eeuw)
2. Niet-interactionistisch dualisme
   * + Ontkennen reële interactie tussen lichaam en geest
   1. Occasionalisme
      * + Deus ex machina
        + Voor elke gelegenheid (occasion) zorgt God voor een passende relatie tussen lichaam en geest
        + Malebranche (17e – 18e eeuw)
   2. Parallellisme
      * + Harmonia Praestabilita
        + Er is een harmonie tussen lichaam en geest die God op voorhand heeft ingesteld
        + Leibniz (17e – 18e eeuw)
3. Eigenschapsdualisme
   * Pretendeert de mogelijkheid tot interactie (interactionistisch)
   * We hebben twee soorten eigenschappen (mentale en fysieke eigenschappen)
   * Mentale fenomenen bestaan en kunnen nooit helemaal fysisch beschreven worden
   * Komt overeen met niet-reductionistisch fysicalisme
4. Epifenomenalisme
   * + Qualia zijn epifenomenen
     + Epifenomenen zijn bijproducten van hersenprocessen, die niet zomaar kunnen worden herleid tot die hersenprocessen
     + Jackson (20e – … eeuw)
5. Probleem rond persoonsidentiteit

Discussies

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Psychologisch  Wie ben ik? | Epistemologisch  Hoe weten we dat twee individuen of organismen dezelfde persoon zijn? | Metafysisch    Wat betekent het om een persoon te zijn?  Kan iemand meerdere personen zijn?  Wat maakt een individu tot eenzelfde persoon doorheen de tijd? |

Metafysische theorieën over persoonsidentiteit

1. Essentialisme
   * Er bestaat een etherische essentie van een persoon die ongevoelig is voor alle wisselvalligheden van het leven (binair, ofwel identiek ofwel niet)
   * Persoonsidentiteit bestaat als essentie
   * Madell (20e – 21e eeuw)
   * Swinburne (20e – … eeuw)

|  |
| --- |
| CONTRA  Regressie  Niet observeerbaar |

1. Conventionalisme
   * Twee personen zijn numeriek identiek als en slechts als er sprake is van een continuïteit tussen beide personen (gradueel, gedeeltelijk identiek)
   * Persoonsidentiteit is een theoretische fictie (we nemen het om praktische redenen wel aan)
   * Hume (18e eeuw)
2. Fysische continuïteit
   * + Twee personen zijn identiek als je een onafgebroken (grillige) lijn kunt trekken tussen het begin en het einde van een bepaalde hoeveelheid cellen door de tijd en ruimte heen
     + Quinton (20e – 21e eeuw)

|  |  |
| --- | --- |
| PRO  Theoretische eenvoud  Praktisch succes  Anti-dualisme | CONTRA  De bevruchte eicel en het lijk  De schoenlapper en de prins (Locke, 18e eeuw)  Breintransplantatie  (Shoemaker, 20e – … eeuw) |

1. Psychologische continuïteit
   * + Twee personen zijn identiek als er een seriële mentale verbondenheid is, namelijk een reeks van mentale toestanden die verbonden is of een eenheid van een geest in de diachrone zin
     + Diachrone eenheid van de geest
     + Indirecte continuïteit
     + Er zijn verschillende loci van continuïteit
2. De geheugentheorie

|  |
| --- |
| CONTRA  Probleem van circulariteit  Probleem van absurditeit of de paradox van de officier  (Reid, 18e eeuw) |

Persoonsidentiteit (samenvatting)

* Een metafysische kwestie
* Soorten
  + Essentialisme versus conventionalisme
  + Lichamelijke continuïteit versus psychologische continuïteit
  + Geheugentheorie versus meer omvattende theorie