**HIPPIAS**

-Eskiçağ yazarları Hippiashakında bilgi vermişlerdir. Önce Platon onun adıyla iki diyalog (Büyük Hippias, Küçük Hippias) hazırlamış, sonraki yıllarda, ortaçağda ansiklopedik sözlük biçiminde olan yapıtında Suidas (Suda) onun hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.

-Elis'te doğan Hippias 485 -415 yıllarında yaşamıştır. Protogoras ve Sokrates'in çağdaşıdır. Yeteneği ve becerisi ile yönetimde yer almıştır. Elçi olarak Sparta’da bulunmuş, hem görevi gereği hem de bir sofist olarak bilgi verme, ikna etme amacıyla yaptığı konuşmalar ile hayranlık uyandırmış, aranan bir sofist olmuştur.

-Çok yönlü edebi bir kişiliğe sahiptir. Gramer, politika, astronomi alanlarında dersler vermiştir. Hippias bir hoca olarak matematik ve geometri bilgisinin önemini hep vurgulamıştır. Kendisi de bu alanda ciddi biçimde çalışmıştır: Pİ sayısını belirlemede kullanılabilecek olan *quadratrix* olarak bilinen eğriyi bulmuştur. Yeni Platoncu Proklos, Hippias’ın bu buluşa nasıl ulaştığını *Euklides Şerhi* adlı yapıtında anlatmaktadır.

-Hippias'a göre doğada benzer benzere akrabadır. O halde Hippias, insanlar arasında doğal bireşitlik ve akrabalık olduğunu belirten ilk kişilerden birisidir. Bunu, Platon’un Protagoras adlı diyalogundan öğrenmekteyiz.İnsanlar arasındaki bu doğa gereği olan eşitlik ve akrabalığın bozulma sebebi ise doğal değil, yapaydır. Bu yapay nedenin ise adetler ve gelenek olduğuna inanmıştır. Şöyle der:

“Doğada benzer benzerin akrabasıdır. Ama insanların Tyranos’u olan yasa, doğayı bile zoru altında tutmak ister.” (Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi Cilt 2, s. 53-4.)

- İnsanların *tyrannus*'u olarak yasa doğayı kendine uydurmak, egemenliği altında tutmak ister. Hippias, insanlar arasındaki doğal akrabalığı yasaların ve geleneklerin engellediği görüşündedir.Ama her yasa ve gelenek onun için kötü değildir. Eğer iyilerse bunların insanları bir arada tutabileceğini düşünmüştür. Kısacası ona göre, yasalar, insanlar arasındaki doğal kardeşliği ve eşitliği bozuyor olsalar da her bakımdan kötü olarak değerlendirilemezler. Eğer yasalar iyiyse yararlıdır ve sürdürülmelidirler.Düşünürün doğal olarak saydıkları ise tanrılara saygı göstermek, zinadan kaçınmak ve iyi insanları ödüllendirmektir. Doğa ile yasa, gelenek ve görenekler arasında yaptığı zıtlık, kendisinden sonra gelen düşünürleri etkilemiş, sofistlerin siyasi ve ahlaki öğretilerinde temel unsur olarak belirtmiştir.