**Есе по лекції №4**

«Вся проблема этого мира в том, что дураки и фанатики всегда уверены в себе, а умные люди полны сомнений» с. Бертран Рассел. Представник лівого політичного руху, один з основоположників неореалізму та неопозитивізму.

Неопозитивізм- стверджує, що світ є можливість пізнати, потрібно лише позбавитись від того, що ми не бачимо. Геніально! В цьому і є сутність апроксимації, спростити щось, викинути зайве, або просто замінити на більш просте. При цьому варто не втрачати сутність. Як чудово поєднується математика, таблиці, певні дані, і наше буденне життя. Інколи ми витрачаємо час на якусь нісенітницю, замість того щоб використати його з користю. Обираємо безглузді та важкі суперечки, ускладнюючи собі життя. Особисто я такий: люблю посперечатись, побити байдики, та й просто навигадувати диковини і потім собі дивуватись. Якщо це все спростити, то використання моєї енергії буде набагато кориснішим на всіх проміжках часу. Треба спробувати!

Також на мою скромну коміркову думку, забирання всього зайвого, дозволить зробити найголовніше. Це аналізувати свої помилки, та вдосконалюватись в майбутньому. Наше життя- графік. З константами, скачками, розривами 1 2 3 періоду, падіннями і злетами. Якщо графік, який йде «за спиною», спростити, та витягнути з нього самий «сік». Буде набагато простіше проводити роботу над помилками!