«Redegjør for Sokrates’ begrunnelse for påstanden om at han er visere enn andre.»

Hvorfor var Sokrates den viseste

I dialogen skrevet av Platon får vi et innblikk i Sokrates sin forsvarstale mellom han og demokratene. Gjennom dialogen får levende eksempler som skal illustrere påstandene gitt om at han er den aller viseste. Disse eksemplene inkluderer hans jakt for sannhet, filosofisk undersøkelse, erkjennelse av uvitenhet og hans vilje til å stå for hva som er rett, alle kjennetegn på klokskap, som vi nå skal se dypere på.

Først å fremst var ikke Sokrates redd for å utfordre andre sin tro. Han utfordret til å med Gudene. Et eksempel på dette er da Chairefon spurte orakelet i Delfi, Pythia: «hvem er visere enn jeg(sokrates)! Da gav pythia til svar at ingen var visere.» (21. a, Cappelen), «Hva mener han da med å erklære at jeg er den aller viseste? Han lyver jo ikke det er imot hans guddomsvesen,» (21. b, Cappelen) til slutt «Endelig begynte jeg efter mange betenkeligheter å undersøke saken» (21. b-c, Cappelen). Sokrates tok svaret som en utfordring og ville bevise at orakelet tok feil, ved å finne en visere én han. Det å vite at han ikke er vis stod sentralt i Sokrates sin filosofi som vi nå skal se på.

Sokrates innrømmer at han ikke vet og er uviten. Sokrates sa: «Jeg visste med meg selv at jeg så godt som intet visste;» (22. d, Cappelen) Ved å akseptere sin egen uvitenhet viste Sokrates viktigheten av å ydmykt innrømme det man ikke vet, og behovet for fortsatt undersøkelse og vekst. For å finne sann kunnskap må sokrates gjennom en uendelig lang og absurd prosess som går gjennom å lære, for å så utfordre lærdommen med nye spørsmål som vil gjentas, og nye perspektiver som må tolkes. Derfor vil Sokrates alltid utale seg selv som uviten og samtidig holde seg ydmyk.

Til slutt var sokrates vilje til å akseptere døden et bemerkelesverdig eksempel av hans visdom. Til tross for at han ble dømt til døden, sto han alt for hva han sa og mente. Han forsto at visdom er viktigere enn selve livet og var villig til å gi det opp i jakten på det. Sokrates sier:

For å frykte døden, det er, mine herrer, ikke noe annet enn å synes vis uten å være det. Det er å innbilde seg å vite noe som en ikke vet. Ingen vet jo hva døden er, om den kanskje er den største lykke et menneske kan oppnå; men folk frykter den som om de er sikre på at den er den største av alle ulykker. Det må vel være uvidenhet å skamme seg over: å innbilde seg å vite noe man ikke vet. (29. a-b, Cappelen)

Sokrates argumenterer for at ingen vet hva som faktisk skjer når man dør og at folk baserer sine tanker på antagelser og falske premisser istedenfor fakta.

Han foreslår at hvis folk kritisk undersøke sin tro om døden og søkte en dypere forståelse om hva det betyr, ville de ikke lenger frykte den. Sokrates mener da igjen at han er den viseste siden han ikke fryktet døden.

For å oppsummere er det flere grunner til at sokrates mener at han er den aller viseste. Bl.a. Hans ydmykhet overfor egen uvitenhet, moralske integritet og troen i det guddommelige, disse faktorene mfl. Er grunnen til at Sokrates kan kalle seg den aller viseste.

**Litteraturliste**

Cappelen, H., Torsen I. & Watzl, S.(2021). Vite, være, gjøre: Sokrates’ forsvarstale. Oslo: Gyldendal