**Κεφ. 3 – Ενότητα 2**

**Το πρόβλημα του ορισμού της γνώσης**

**Δυσκολίες κατά τη διερεύνηση της έννοιας γνώση**

Είδη γνώσης: α) Πρακτική, όπως η γνώση κάποιας δεξιότητας, β) Άμεση, που μας δίνουν οι αισθήσεις, γ) Προτασιακή, π.χ. ορισμοί μαθηματικών, δ) Ιστορική.

Τη Φιλοσοφία ενδιαφέρει η προτασιακή γνώση, αυτό δηλαδή που διατυπώνεται σε μια λογική πρόταση αναζητώντας την αλήθεια ή το ψεύδος

Ορισμός Προτασιακής γνώσης

Πλάτωνας: Γνώση: Δόξα αληθής μετά λόγου, η πεποίθηση να δικαιολογήσουμε την αλήθεια.

Δεν υπάρχει όμως συμφωνία στα κριτήρια ώστε να μπορούμε να ορίσουμε τη γνώση.

**1.2α) Αναζήτηση στερεών θεμελίων**

Υπάρχουν κάποιες βασικές και πρωταρχικές πεποιθήσεις που αποδεχόμαστε χωρίς αποδείξεις. Οι ορθολογιστές πίστευαν στη συνεχή αμφιβολία μέχρι να φτάσουμε στην τελική γνώση. Οι εμπειριστές θεωρούσαν κάποια στοιχειώδη δεδομένα.

Ο Αριστοτέλης : Επαγωγική μέθοδος: για να ερμηνεύσουμε μια γενική θέση. Σκοπός είναι να μη φτάσουμε στην αντίφαση. Η θεωρία αυτή ονομάζεται θεμελιωτισμός.

**1.2β) Διαμόρφωση ενός δικτύου πληροφοριών με επαρκή συνοχή.**

Δεν είναι απαραίτητη η ιεράρχηση των πεποιθήσεών μας. Αλλά γενικά να κυριαρχήσει η πεποίθηση ότι «το σύμπαν κυβερνά μια σειρά από νόμους». Αυτή η σειρά μπορεί να τροποποιηθεί ή και ν΄ αλλάξει ριζικά. Τότε όλο το δίκτυο πεποιθήσεών μας αλλάζει. Η θεωρία ονομάζεται συνεκτικισμός, επειδή βασίζεται στη συνοχή, στην ουσία όμως η θεωρία:

α) Είναι κατασκεύασμα λογικής αποκομμένο από τη ζωντανή πραγματικότητα

β) Οι αξίες και οι αρχές ιεραρχούνται διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο

γ) Κρίνοντας κυκλικά για να εξάγουμε ένα συμπέρασμα μπορεί να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο

δ) Η αλήθεια διαμορφώνεται από την οπτική που το εξετάζουμε, π.χ. θρησκευτική, πολιτική

**1.2γ) Αξιόπιστες διαδικασίες απόκτησης και διαμόρφωσης πεποιθήσεων**

1. Αν πιστεύουμε ότι οι αισθήσεις μας απατούν θέλουμε χρήση και άλλων επιστημών

2. Μπορούμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι κάποιες από τις αξίες μας είναι μοναδικές

3. Όλες οι γνώσεις δεν είναι αδιάψευστες, απαιτούν συνεχείς επαληθεύσεις

4. Η αναζήτηση πρέπει να γίνεται σε πράγματα που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο και όχι θεωρίες