**ARİSTO VE PLATON’UN BEDEN ANLAYIŞLARI**

Platon’a göre insan ruhu ölümsüzdür ve bir beden içine girmeden önce idealar dünyası ile tanışmıştır. Bir beden içine hapis olduktan sonra da gerçek ve doğru bilgiyi unutmuştur, bu bilgiler onun belleğinin derinliklerinde gizli kalmıştır artık. Dolayısı ile dünyaya gelmeden önce kazanılan bilginin anımsanması söz konusudur. İnsan zihni Platon’a göre dünyaya geldiğinde boş bir levha değildir. Daha sonra öğrenim yolu ile doldurulacak bir kâğıt da değildir.

Aristoteles’e göre akıl da duyum gibi bir yetidir ama bedene bağlı değildir. Akıl yürütme faaliyeti varoluşu için duyu algısına bağlıdır. Bilgi duyudan başlar, tikel olandan başlar, tümel ya da genel olana yükselir.

Aristoteles çalışmasına insan bedenini diğer hayvanlarla karşılaştırarak başlamış ve insan bedenini parçalar halinde düşünmüştür. Hayvanlar hakkındaki çalışmasında da hayvanları sınıflamaya tâbi tutar.

Aristoteles, nedensel açıklamalara ve fizyolojik bir anlayış biçimine ulaşmak istiyordu. İlkelerini fizyoloji alanına da uyguladı. Her organizma madde ve biçimden oluşuyordu. Madde bedeni yapan çeşitli organları içeriyordu. Biçim bu parçaları organize bir bütün haline getiriyordu. Aristoteles biçimi ruh ile özdeşleştirdi ve onu canlıların yaşamsal özelliğinden sorumlu tuttu. Bütün canlı varlıklar “beslenmeyi sağlayan ruh” a sahipti. Bu ruh canlının besinleri tüketmesini ve yaşamının sürdürmesini sağlıyordu. Canlıları farklı ruh türlerine göre hiyerarşik olarak sınıfladı. Hayvanlarda ayrıca “hissetmeyi sağlayan ruh” vardı. Bu sayede duyularıyla algılamaları mümkün oluyordu. Bazı daha gelişmiş yaratıklarda “iştah veren”, “hareket ettiren” ruhlar da vardı. Her bir tür belirli işlevleri yerine getiriyordu. Diğer canlılardan farklı olarak insanlarda bir de “rasyonel (ussal) ruh”, “akıl veren ruh” vardı.