**Svět chce být klamán?**

Chce být svět klamán? Člověk nechce být oklamán a ani nechce slyšet lži, protože to narušuje jeho vnímání světa a negativně ovlivňuje kvalitu jeho rozhodnutí. Otázkou tedy je, proč lidé nevěří dokázaným skutečnostem, jako je například holokaust nebo pandemie covidu 19? Proč si myslí, že první prezidentský kandidát je lepší než ten druhý. Proč se domnívají, že toto je dobro a tamto je zlo? Máme šanci zjistit, které informace jsou pravdivé a zda vůbec můžeme pravdu poznat?

 Náš svět je velice složitý, a proto si ho rádi zjednodušujeme a zkrášlujeme. Animované pohádky zastupují naši představu ideálního světa a často nám nasazují „růžové brýle“. Geografické mapy nezaznamenávají každý kamínek, ale jen to, co se jeví jako důležité. Při této schematizaci však můžeme některé informace ztratit, nebo dokonce misinterpretovat. Dříve byly pro člověka největším pramenem poznání noviny a známí. Zprostředkovávali nám informace o tom, co se za poslední den, týden či měsíc stalo. Dnes jsou podobné, ale i mnohem sofistikovanější zdroje informací všude kolem nás. Každé pípnutí telefonu, každý příchozí hovor, každý článek přináší novou informaci, kterou musíme zpracovávat.

Za celý den k nám přichází obrovské množství dat a my se jen stěží některými probereme a na většinu buď zapomeneme, nebo si ji bezmyšlenkovitě uložíme do paměti. Co když je ale nějaký článek dezinformace? To zjistíme, pouze pokud fakta ověříme na internetu pomocí věrohodných zdrojů, jenže to je složitější, než zprávě začít věřit a pokládat ji pravdu. Pokud jsme přesvědčení, že holocaust je pouze výmysl vítězů nad Německem, protože to vždy říkával náš příbuzný s vysokoškolským titulem, budeme této informaci přikládat větší váhu než článku o přeživším z Osvětimi. Hledat informace, které podporují naše přesvědčení je mnohem jednodušší než hledat ty, které ho popírají. To je přirozená lidská reakce a podléhá jí většina těch, kteří věří dezinformacím.

Další lidskou přirozeností jsou sympatie. Kdo nám bude připadat více sympatický? Osoba, která souhlasí s našimi názory, žije v podobných podmínkách a má celkově podobný život, nebo osoba, která se nám snaží naše myšlenky těmi svými zničit a vůbec se nám nepodobá? „Ale on mi vůbec nerozumí, jen plácá nesmysly a snaží se mě zmanipulovat,“ pomyslela by si většina lidí, kdyby v této situaci opravdu byli, jenže už si neuvědomují, že zmanipulovaní již mohou být. Toto uvažování je však pro průměrného občana, jenž vstřebal spoustu informací, příliš náročné a namísto kritického myšlení bez emocí se spokojí s cizí myšlenkou a nebojí se ji zapáleně bránit.

Nyní si představme jedince, který si myslí, že holocaust se nikdy nestal. Proč si to myslí? Jak na tuto informaci přišel, když toto období naštěstí nezažil, a proč si je tím tak jistý? Důvodů může být mnoho. Vyrůstali jsme například za vlády totalitní strany. Už od malička jsme věřili propagandistickým lžím, které v nás stále jsou, a nehodláme se jich vzdát. Každou informaci, kterou jsme zpracovali, jsme bez většího kritického zhodnocení uložili a na další otázky jsme se radši neptali, čímž jsme si vybudovali návyk. Nebo naopak nesnášíme vládu, protože je povrchní, neříká pravdu, nedbá na své občany a je jedno, zda je komunistická, či demokratická. Stejnou nechuť může člověk cítit i k médiím, které šíří provládní názory. Zjednodušeně řečeno, naše vnímání světa je již tak ovlivněno velkým počtem faktorů: od rodiny, po naše okolí, až po různé konspirační teorie, které popírají již dobře známá fakta, že nevěříme vlastně ničemu. Protože jsme živé bytosti, jsme ovládáni emocemi a právě naše emocionální reakce na informace velice silně ovlivňují naše rozhodnutí a tím i následné události.

A jak to vlastně bylo v období druhé světové války v Německu? Po zavedení norimberských zákonů byli židé velice omezováni. Jejich život se ohromně ztížil, oni s tím nemohli nic dělat a díky propagandě se proti nim obrátila i značná část obyvatelstva. Právě propaganda, která předkládala opakovaně německým obyvatelům lživé a nenávistné informace byla ta největší zbraň. Co kdyby lidé nevěřili lžím o tom, že za všechno mohou židé? Možná by se mnohem více lidí zúčastnilo odboje. Možná by se snažili této části obyvatelstva pomoct, tak jak tomu alespoň částečně bylo v protektorátu Čechy a Morava, který byl propagandou postižen až později. Pokud byste se dnes zeptali náhodného kolemjdoucího na názor na židy, nejspíš by proti nim nic neměl, protože už nějaký ten čas žijeme v demokratické zemi s volně dostupnými informacemi bez toho, aby se nám vnucoval nějaký extrémistický postoj. Fakt, že někdo nevěří holokaustu je nejenom smutný, ale i velice překvapující, protože důkazů pro jeho existenci nacházíme nespočet. Pokud by někdo nevěřil textu na kouscích papíru, je to ještě pochopitelné, ale po střední Evropě jsou rozesety velké komplexy bývalých koncentračních táborů a existuje spoustu dokumentů i filmů o přeživších z těchto táborů, a přesto někteří o tom dokážou stále pochybovat, což jen ukazuje, že člověk si radši bude něco nalhávat, než by uznal bolestivou pravdu.

Pokud bych měl shrnout hlavní důvody, proč lidé věří lživým informacím, jsou jimi informační přehlcení a lidské emoce. Vzhledem k tomu, v jakém světě dnes žijeme, je těžké orientovat se v aktuálním dění. Na internet může každý jedinec napsat komentář, zprávu, článek či celou studii za účelem šířit své přesvědčení. Lidé, kteří na tuto zprávu narazí, na ni mohou reagovat nespočtem emocí, které dále ovlivňují jejich porozumění světu a jejich následná rozhodnutí. A vše to začíná již u nadpisu. Pokud v nás titulek vyvolá silné pocity, například strach, hněv nebo smutek, šance na to, že na daný článek klikneme, je mnohem vyšší. Když jsme pod vlivem silných emocí, naše kritické myšlení může přestat fungovat a my jen bezmyšlenkovitě přijímáme další a další informace bez ohledu na to, zda je to pravda, či lež. Čím déle dané věci věříme, tím více ji budeme bránit. Od našeho přesvědčení je těžké se oprostit, jelikož se stalo součástí naší identity. Co se ale stane, když někdo začne naše přesvědčení kritizovat? Přirozená reakce člověka je obrana. Protože je daná informace součástí naší osobnosti, pochybovat o ní je stejné, jako kdybychom pochybovali sami o sobě, a to může být pro spoustu lidí nemyslitelné, proto kritika přesvědčení nejen že kritizovaný světonázor neoslabí, ale naopak ho ještě přiživí, z toho důvodu jsou další pokusy o změnu myšlení takových lidí předem odsouzeny k neúspěchu.

Jak tedy zjistit, co je pravda, co je lež a proč se necháváme ochotně klamat? Existuje způsob, jak obejít lež a dozvídat se pouze pravdu? Dokážeme se distancovat od svých emocí a posuzovat informace pouze logicky? Dle mého názoru ne. Tak jako se nelze úplně zbavit prachu v naší domácnosti, ani my se nemůžeme zbavit emocí. Můžeme se pouze naučit tento „prach“ co nejlépe uklízet. Pravda a lež je ale něco docela jiného než emoce. Pokud bychom se snažili vyhodnotit nějakou informaci jako pravdivou, nebo lživou, nakonec bychom nejspíše stejně narazili na překážku, že nevíme, co tyto pojmy znamenají. Zatímco někdo může sledovat obrazec seshora a uvidí čtverec, někdo jiný z odlišného úhlu uvidí krychli. Stejný vztah je i mezi pravdou a lží.

Můj názor je takový, že všechny zmíněné body se stále týkají převážně našeho vnímání světa. Co pro někoho je pravda, to pro jiného může být lež.Existují ale případy, ve kterých se větší množství lidí shodne na totožném závěru. Tento případ je například holokaust. Z pohledu člověka, který důvěřuje spíše pochybným stránkám než ověřeným médiím, může být holokaust lež. Ale mnohem větší množství lidí se shodne na tom, že holokaust se stal, a nikdy by ho nezpochybňovali. Poslední bod a hlavní téma úvahy je: Proč chce být svět klamán? Pro člověka je často příjemnější slyšet bezvýznamné lži, které ale neublíží našim pocitům, než zdrcující pravdu. Ve výsledku, když propojíme různé lidské přirozenosti, stojí před námi člověk, pro kterého každá změna světonázoru představuje ohrožení sama sebe.