**René Descartes (1596-1650) (Versie 20220424)**

Zoals je weet, begon rond 1500 een nieuwe tijd: de Renaissance (het woord betekent “wedergeboorte”). Enkele kenmerken (er zijn er meer):

* De durf om je af te zetten tegen de dorre leerstellingen van de kerk
* De durf om als éénling uit te stijgen boven de groep
* De durf om die eenling op een schilderij weer te geven, precies zoals hij er uit ziet, (mèt tekortkomingen)
* De durf om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe landen te ontdekken (ontdekkingsreizen), nieuwe gedachten te ontwikkelen.
* De durf om alles te onderzoeken wat nog nooit onderzocht was (bijv. hoe het menselijk lichaam er van binnen uitziet.)

In die periode leefde de Franse filosoof René Descartes. Hij studeerde o.a. aan de universiteit van Parijs. In 1629 verhuisde hij naar Nederland, om er in alle rust te kunnen schrijven en filosoferen, omdat hier vrijheid van meningsuiting bestond. Hij hield zich bezig met o.a. sterrenkunde, optica (leer van het licht) en wiskunde en ontwikkelde zijn filosofische inzichten. Hij wordt als **de** grondlegger van de moderne filosofie beschouwd.

In zijn filosofie legt Descartes uit, dat in het denken een kwade geest hem kan bedriegen, zodat hij aan alles gaat twijfelen. (Is er wel een God? Is de wereld geschapen zoals in het Oude Testament staat? Was Jezus wel Gods zoon? Als ik dood ga, is er dan een plek waar mijn ziel heen gaat, of houdt alles dan op? Enz. enz.) Maar Descartes had één zekerheid: ***als ik aan alles twijfel, als ik wik en weeg, dan kàn het niet anders, of ik besta***. Terwijl ik twijfel, voel ik dat ik besta. Ik kan niet over alles nadenken en twijfelen, als ik niet besta. **Conclusie:**

  ***Ik denk, dus ik ben (Cogito, ergo sum - latijn)***

Deze gedachte heeft verstrekkende gevolgen gehad voor het denken in de Europese cultuur. Het *“ik denk, dus ik ben”,*  wijst op een sterke kracht van het eigen IK. Er komen geen medemensen aan te pas. Als je héél erg opgaat in “***ik denk, dus ik ben***”, dan kun je het gevoel hebben zo op jezelf teruggeworpen te worden, dat je geen andere mensen nodig hebt om te “***zijn***”, om te “***bestaan***”. Dan hoef je je dus ook niet zo om je medemens te bekommeren! Bovendien speelt de hele filosofische gedachtegang zich af in het menselijke ***hoofd***, in de ***hersenen***. Die worden meteen tot zéér belangrijk orgaan. Het hart, de zetel van ons gevoel, wordt niet eens genoemd; laat staan onze wil!

 Je kunt in onze maatschappij zien, waartoe de filosofie van Descartes heeft geleid. Veel mensen streven er naar om erg op zichzelf te staan; met het gevaar de medemens uit het oog te verliezen. In onze grote steden, waar honderdduizenden mensen samenwonen, voelen velen zich eenzaam. Zo zie je, dat een filosofische gedachte van toen, na een paar honderd jaar werkelijkheid kan worden.

Op het Afrikaanse continent bijvoorbeeld, is “ik denk, dus ik ben” een zéér vreemde gedachte, waar de oorspronkelijke bevolking grote moeite mee heeft, zoals we nog zullen zien.

**0-0-0-0-0**