**1. UVEDENÍ DO UŽŠÍHO UCHOPENÍ TÉMATU FILOSOFICKÉ KINANTROPOLOGIE**

**(SFÉRA ZÁJMU, NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SOUČASNÍ SVĚTOVÍ A ČEŠTÍ PŘEDSTAVITELÉ, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ORGANIZACE A UDÁLOSTI, ODBORNÉ ČASOPISY A MONOGRAFIE)**

20 min.

**Obecně:**

Filosofie začala být reflektována ve vztahu ke sportu již ve starověku. Modernější filosofické uchopení tématu pohybu však přinesla až 70. léta 20. století. Tím máme na mysli institucionalizaci tohoto procesu včetně korespondující terminologie.

Je nutno uvést, že například myšlenky Pierre de Coubertina, které vyústily v renovaci ideálu olympijských her, vycházely z dávných starořeckých ideálů – zmiňme areté (uchopení ctnosti) či principu kalokagathia (souznění krásy a dobra, v užším chápání harmonie duševního a tělesného rozvoje).

Tradice, na níž je stavěno je tedy stará, mohutná a v rámci dalších kapitol ji budeme často zmiňovat. V moderní podobě však kořeny filosofie sportu sahají do počátku 70. let v USA. Pokusíme se nyní krátce popsat historii této disciplíny a zaměříme se zejména na její současné významné představitele ve světovém, evropském i českém kontextu. Ještě předtím se pokusíme vymezit sféru zájmu filosofie sportu.

**Sféra zájmu:**

Filosofie sportu se zrodila v anglosaském prostředí a odráží anglosaskou tradici, v níž je sport významným společenským fenoménem. Poněkud zjednodušeně lze říci, že zde platí jakési rovnítko mezi sportem a pohybem. Tato situace se v historickém kontextu liší od kontinentální evropské tradice. Pokud bychom zůstali v českých zemích, nemůžeme si nepovšimnout výrazného fenoménu, jímž byl Sokol (Česká obec sokolská). Tato organizace výrazně ovlivnila způsob života mnoha generací od konce 19. století až po současnost, ovšem její největší vliv můžeme zřejmě evidovat v meziválečném období. Pohyb byl pro členy Sokola naprosto esenciální součástí života, zároveň zde však byl značný přesah do dalších oblastí života společnosti (kulturní, sociální, politické). Svým způsobem toto platí i pro jiné především evropské země, kde byly založeny poněkud jiné než sportovní (v dnešním slova smyslu) přístupy k pohybu (německý turnerský systém, švédská zdravotní gymnastická cvičení, francouzský systém přírodních cvičení atd.). Za kolébku moderního sportu je považována Anglie a díky ekonomické síle USA a Spojeného království se sportovní koncept pohybu postupně stal dominantním téměř v celém světě.

Tuto historickou zkušenost zde uvádíme (bez širšího rozpracování) pouze pro doložení skutečnosti, že předmětem zájmu filosofie sportu je aktivní lidský pohyb, realizovaný především ve volnočasové sféře. To samozřejmě neplatí pro sportovní profesionály, pro něž je pohyb činností pracovní. V linii anglosaského chápání lze hovořit o sportu na rekreační, výkonnostní a vrcholové úrovni. V středoevropském chápání lze vidět oblast tělesné kultury či pohybové kultury, jejíž součástí je i sféra sportu.

Vše je komplikováno také jazykovými rozdíly a rozličným dlouhodobým užíváním slov a pojmů v různých jazycích. Například v angličtině nacházíme výrazy „play“ a „game“, pro něž má čeština jediný pojem „hra“. V minulosti bylo již učiněno mnoho pokusů o jednotnou klasifikaci pohybu, sportů a her. Jedním z nejvlivnějších autorů v tomto ohledu je Bernard Suits a jeho dílo z roku 1978 *The Grasshopper: Games, Life and Utopia* (Suits, 2005), které dodnes vyvolává mnoho reakcí a je často diskutováno.

*Bernard Suits*

Suits\_photo

Jednotnému uchopení však brání jak množství rozdílných úhlů pohledů a názorů, tak také právě jazykový kontext a různé sémantické přístupy v různých zemích.

Proto je potřeba přistupovat k termínům „lidský pohyb“ a „sport“ vždy s ohledem na rámec, v němž se daný autor pohybuje. Podobné je to i s obory, jež lidský pohyb studují – „kinesiologie“, „kinantropologie“ či v dřívějším pojetí „teorie tělesné kultury“. Na druhé straně v mnoha případech jdou práce anglosaských autorů tak obecně směrem k lidskému pohybu, že ani oni sami již nehovoří o sportu.

Do takto terminologicky komplikované situace tedy vstupujeme a pokusíme se v ní orientovat.

30 min.

**Přehled nejvýznamnějších událostí a osobností v mezinárodní historii filosofie sportu**

Existuje mnoho podrobných studií, které mapují vývoj v této oblasti poměrně podrobně. Zájemcům lze doporučit článek jednoho ze zakladatelů světové filosofie sportu Warrena Fraleigha, který vyšel v roce 2112 a v osobní vzpomínce pamětníka tento vývoj rekapituluje (Fraleigh, 2012).

V roce 1972 byla na konferenci *The American Philosophical Association* v Bostonu ustavena *The Philosophic Society for the Study of Sport* (*PSSS*), zejména díky úsilí Warrena Freleigha a předního amerického filosofa Paula Weisse, který se také stal prvním prezidentem této společnosti.

Weiss\_photo

*Paul Weiss*

Fraleigh\_photo.

*Na první fotografii vidíme Paula Weisse, na druhé je zachycen Warren Fraleigh (vlevo) na konferenci IAPS (viz níže) 2003 v britském Gloucestru spolu s dalšími osobnostmi světové filosofie sportu Jimem Parrym (uprostřed) a Williamem Morganem (vpravo).*

Ustavující kongres *PSSS* se konal v roce 1973, v následujícím roce vyšlo první číslo *Journal for the Philosophy of Sport (dnes Journal of the Philosophy of Sport)*.

JPS\_photo.

Další vývoj popisuje podrobněji McNamee (2007). Prvními editory časopisu byli William Morgan a Klaus Meier. William Morgan je stále v oblasti filosofie sportu aktivní.

Morgan\_photo.

*Bill Morgan*

V roce 1999 byla PSSS přejmenována na *International Association for the Philosophy of Sport (IAPS)*, neboť počet účastníků konferencí a také množství publikačních aktivit ukázaly na skutečně mezinárodní charakter této společnosti, v níž se stále více začali angažovat především evropští filosofové.

V čele asociace se vystřídala řada vynikajících filosofů a většina z nich pracuje v oblasti filosofie neustále. K největším osobnostem této disciplíny se určitě řadí Scott Kretchmar.

Kretchmar\_photo.

*Scott Kretchmar*

Velice silnou evropskou školou je britská a také skandinávská.

Dva norští zástupci již také v minulosti stanuli v čele *IAPS*. Gunnard Breivik se zaměřuje především na fenomenologii.

Breivik\_photo.

*Gunnard Breivik*

Sigmund Loland studuje etické principy ve sportu, zaměřuje se také na rovné příležitosti pro sportovce.

Loland\_photo

*Sigmund Loland*

Z dalších světových představitelů dané disciplíny bychom ještě měli připomenout současného editora *Journal of the Philosophy of Sport* kanadského filosofa Johna Russella,

Russell\_photo

*John Russell*

další kanadskou zástupkyni Leslie Howe

Howe\_photo.

*Leslie Howe*

a dále bývalé předsedy *IAPS* z posledních let Američany Hether Reid

Reid\_photo

*Hether Reid*

a Cesara Torrese

Torres\_photo.

*Cesar Torres*

Zajímavé práce, z nichž některé jsou spojené s estetikou sportu, publikuje Peter Hopsicker.

Hopsicker\_photo

*Peter Hopsicker*

Do filosofie sportu promlouvají také aktivní sportovci. Z mladých amerických filosofů k nim bezesporu patří výborný běžec Doughlas Hochstelter

Hochstetler\_photo

*Doughlas Hochstelter*

a cyklista a vytrvalec Jesús Illundain Agurruza.

Agurruza\_photo

*Jesús Illundain Agurruza*

V americké (a anglosaské vůbec) tradici se jako dominantní způsob myšlení prosazovala především analytická filosofie. Kontinentální myšlení, které se drží často jiných východisek (např. fenomenologie) se začalo výrazněji prosazovat s nástupem severoevropských a středoevropských filosofů.

V roce 2002 byla založena *British Philosophy of Sport Association (BPSA)*, která se však otevřela nejen britským účastníkům, ale stala se především významnou evropskou organizací, která udržela velice dobré vztahy s IAPS. Jejích konferencí se začali účastnit nejen členové *IAPS* z americké a evropské kulturní oblasti, ale také například Japonci. Jedním ze stálých účastníků pravidelných kongresů obou zmíněných organizací je Takayuki Hata, který s sebou přiváží stéle větší množství svých žáků a následovníků.

Z britských zástupců je možno jmenovat bývalé předsedy *BPSA*

Andrewa Edgara

Edgar\_photo

*Andrew Edgar*

Stephena Mumforda

Mumford\_photo

*Stephen Mumford*

či současného presidenta *IAPS* Carwyna Jonese.

Jones\_photo

*Carwyn Jones*

V roce 2007 vyšlo také první číslo časopisu *Sport, Ethics and Philosophy* vydávaného *BPSA*. Největší zásluhu na realizaci tohoto projektu má jeden z vůbec nejvýznamnějších filosofů sportu současnosti Mike McNamee.

McNamee\_photo.

*Mike Mc Namee*

Další mimořádnou osobností je bývalý učitel Mika McNameeho a současný předseda *BPSA* Jim Parry. Ten je v současnosti hostujícím profesorem na FTVS UK v Praze. To je nebývalá příležitost pro rozvoj české filosofie sportu, jíž se vesměs všichni čeští filosofičtí kinantropologové snaží využít a tato spolupráce již také má konkrétní publikační výsledky (Martínková, Hurych).

Parry\_photo.

*Jim Parry*

Místopředsedkyní *BPSA* je v současnosti Emily Ryall, autorka několika originálních publikací.

Ryall\_photo

***Emily Ryall***

Přesah do filosofie z jiných oborů je značný, jedním z nejčastějších účastníků konferencí v oblasti filosofie sportu je např. přední britský sportovní psycholog Mark Nesti.

Nesti\_photo

*Mark Nesti*

Výčet jmen samozřejmě není ani nemůže být úplný. Výběr byl především vytvořen s ohledem na ty osobnosti světové filosofie sportu, které jsou stále aktivní a pravidelně navštěvují různá setkání.

Velice zajímavou okolností je, že jednacím jazykem *IAPS* a *BPSA* je angličtina a proto je počet zástupců z Francie či Španělska poměrně nízký.

Z ostatních zástupců Evropy bychom měli jmenovat německého fenomenologa a specialistu na etiku sportu Arno Müllera

Müller\_photo

*Arno Müller*

či předního italského filosofa Emanuele Isidoriho.

Isidori\_photo

*Emanuele Isidori*

30 min.

**Zaměření na středoevropský prostor**

V roce 2011 proběhl v Praze na FTVS UK za podpory *BPSA* ustavující kongres *European Association for Philosophy of Sport (EAPS*). Hlavními pořadateli byli John Parry a Irena Martínková. Tímto krokem došlo k rozšíření filosofie sportu v evropském rozměru dále na východ.

Samostatně pojednáme o zástupcích postkomunistických zemí, k nimž patří v daném oboru především Česko, Slovensko a Polsko a Slovinsko.

Nesmíme rozhodně zapomenout na slovenského zástupce a vynikajícího filosofa, který je stále úspěšným sportovcem (běžcem ve veteránských kategoriích) Josefa Oborného.

Oborny\_photo.

*Josef Oborný*

V Polsku je vůdčí osobností filosofie sportu Jerzy Kosiewicz, který je současně také prezidentem *International Society for Social Studies in Sport* (*ISSSS* – organizace, jejíž jádro tvoří filosofové, ale je zde i mnoho sociologů, psychologů, pedagogů a historiků zaměřených na sport).

Kosiewicz\_photo.

*Jerzy Kosiewicz*

Velkým guru polských filosofů sportu je Józef Lipiec, zabývající se olympismem a také turismem.

Lipiec\_photo

*Józef Lipiec*

Výraznou osobností evropského formátu je Lev Kreft ze slovinské Ljubljaně. Je také současným prezidentem *EAPS* a v poslední době se mu daří vychovávat i řadu následovníků. Jedním z těch, kteří úspěšně publikují je např. mladý Slovinec Jernej Pisk.

Pisk\_photo

*Jernej Pisk*

Pokud jde o české prostředí, zde bychom v první řadě měli zmínit průkopnici filosofie sportu na mezinárodním poli skvělou fenomenoložku Annu Hogenovou.

Hogenova\_photo

*Anna Hogenová*

Osobností, která během posledních dvaceti let významně určovala směr filosofických náhledů na pohyb, je první děkan FTK UP v Olomouci Bohuslav Hodaň.

Hodan\_photo

*Bohuslav Hodaň*

V mezinárodním prostředí má velice vysoké renomé současný místopředseda *EAPS* a viceprezident *ISSSS* Ivo Jirásek, který také jako první v Česku dokázal uspořádat výroční kongres *IAPS* (v roce 2005 v Olomouci).

Jirasek\_photo.

*Ivo Jirásek*

Dále zde je další sportovec-běžec a velice originální myslitel a filosof Miloš Bednář,

Bednar\_photo

*Miloš Bednář*

pražská filosofka zaměřující se na dílo Martina Heideggera a na téma bojových umění Irena Martínková,

Martinkova\_photo

*Irena Martínková*

rovněž aktivní sportovec – běžec a triatlet Emanuel Hurych, který se věnuje tématu soutěže a v poslední době též spiritualitě pohybu

Hurych\_photo

*Emanuel Hurych*

a také Radim Šíp, jehož doménou je pragmatismus a je editorem zajímavé publikace zabývající se fenoménem kalokagathia.

Sip\_photo.

*Radim Šíp*

Poslední kongresy zmíněných organizací proběhly v roce 2012 v portugalském Portu (*IAPS)*, skotském Glasgow (*BPSA*) a slovinském Koperu (*ISSSS*). Poslední kongres *EAPS* se uskutečnil v roce 2011 v Praze. V roce 2012 se pak v Praze na FTVS UK uskutečnil ustavující kongres *Czech Philosophy of Sport Section*. Tato organizace vznikla jako sekce *České kinantropologické společnosti* a dále rozšiřuje činnost možnosti působení *EAPS* v českých podmínkách. V roce 2013 se konference této zatím nepříliš početné organizace bude konat v Olomouci a bude mít i českou sekci, aby byla dána větší příležitost těm, jimž by angličtina mohla být mírně na překážku.

10 min.

**Závěr**

Tato část e-learningu byla zpracována především proto, aby studenti získali jasnější představu o tom, jak je filosofie sportu ve světovém i domácím měřítku realizována. Pro zpracování tohoto přehledu bylo užito z velké části i autorových poznámek a osobních zkušeností, protože od roku 2007 se účastní až na několik výjimek pravidelných konferencí všech uvedených organizací.

S výjimkou Bernarda Suitse, Paula Weisse, Warrena Fraleigha a Radima Šípa má autor tohoto textu se všemi uvedenými osobnostmi zkušenosti z osobního kontaktu, pracovních jednání, ale i neformálních posezení. Filosofie je především záležitostí lidskosti. Fotografie nejsou v tomto souboru pouze pro zpestření, ale měly by vnést do tématu lidský rozměr. Drtivá většina uvedených osobností (samozřejmě počínaje těmi nejrenomovanějšími) je totiž současně příjemnými a zajímavými lidmi.

Pokud jde o jiné než časopisecké publikace (zejména významné monografie), dostaneme se k nim v dalších částech kurzu.

Aktuálnost uvedených údajů je třeba posuzovat k prosinci 2012, vše neustále plyne, jak věděl již Herakleitos. Přesto se domníváme, že toto stručné zdokumentování situace ohledně filosofie sportu, které takto ještě nebylo (pokud je autorovi známo) v češtině zpracováno, může mít pro další zájemce o tento obor zajímavou výpovědní hodnotu.