1. Platonen arabera borroka bat dago nahien eta arrazoiaren artean.Nahiak gizakia bere plazera , interesak eta anbizioak lortzera mugatzen dira. Beste aldean Arrazoia, zientziaz eta arrazoiaz mugitzen da. Arrazoiaren bitartez gizakiak Ongia aurkitzen du. Ongia aurkitzea maitatzea dela esaten du, izan ere platonentzat maitasuna da jakinduria gorena. Salvador Ginerrek laburtzen duen bezala, gizakiak arima bat dauka, zeinak Arrazoia , Nahiak eta Goseak dituen. Beraren arabera Nahien eta Arrazoiaz aparte Platonek espirituaz hitz egiten du. Espiritua bien arteko batasun bat da. Gauzak egitera arriskatzen da baina aldi berean Ongia egitera bultzatzen gaitu.
2. Platonen arabera gobernatzaile egokiena gizaki jakintsuena dela esaten du bera delako Ongia ezagutzen duen bakarra eta hortaz gizaki “normala”ren nahien eta desioetan erortzen ez dena eta hortazbeti justiziaz jolastuko duena. Nire ustez, Platonentzat Ongia maitasuna den neurrian horrelako persona bat gobernalari izateko aukera bakarra izango litzateke soilik maitasunez jokatuko balu uneoro. Alegorian azaltzen du ongia ezagutu ondoren bueltatu behar zarela Ongia egitera.
3. Platonen komunismoan guztiak ezin dira horrela bizi. pertsona batzuk, klase produktiboa , , jabetza pribatua a beharrezkoa dutela beren arima horrela delako. Komunismoan soilik bizi ahalko da zaindarien klasea, hauentzat jabetza pribatua ez da existiuko. Hau da klase desberdinak egotea ez du Platonentzat zerikusirik alderdi ekonomikoan baizik eta klase desberdinak egongo dira bikaintasun intelektual eta espiritualaren arabera (…). Nire ustez ez du kontuan hartzen azken finean gizaki guztiak mundu berdinaren parte garela eta ezin zaiela indarrez batzuei leku batean jarri eta beste batzuei beste batean.
4. Emakumea platonentzat ahula da baina edukazio bera eman behar zaiola dio eta berdin tratatu behar zaiola, dena izan behar delako komuna.Platonentzat familia ez da existitu behar ez da etxebizitzarik egon behar eta guztiek jantoki komunetan jan behar dute. Politikan eta bizitzan publikoan parte hartu behar du. Gurasoak eta seme alabak ezin dira ezagutu.
5. Hezkuntza oso garrantzitsua da estatu ideala mantentzeko. Instituzio batek gidatu behar du haurren hezkuntza txikitatik hemen sartu behar dira. Hezkuntza guztientzat berdina izango da eta soilik bere inteligentziak eta bikaintasunak ezarriko dute gizaki bakoitza bere postuan.
6. Platoenk “Errepublika” liburuan gizarte klaseen beste kontzeptzio bat dauka guk ulertzen dugunarekiko. Gizarte klaseak daude, bai, baina bakoitzaren gaitasunen arabera banatzen dira ez bakoitzaren aberastasunaren arabera. Hau da, bi klase mota daude: Zaindariena eta klase produktiboarena. Zaindarien artean gobernariak eta militarrak egongo lirateke.

Lehenak hiri osoaren ongiarentzat gobernatu behar dute. Eta filosofo-erregea jarri zuen gobernariaren adibide hoberena bezala. Filosofo erregea, Ideien munduan egon den, kobazulotik atera eta benetako munduan egon den pertsona da, hortaz berak soilik ezagutzen du Ongia ( Platonek ulertzen zuen moduan) eta justiziaz gobernatu ahal duen bakarra ahal da. Berak daki zer dagoen ondo eta zer gaizki komunitatearentzat eta besteek kasu egin behar diote. Militarrek hiri-estatua kanpo eta barne meatxuetatik babesteko bete beharra dute. Soilik beraiek dituzte armak.( Platonen proposamen hau oso aurrerakoia izan zen garai haietan, izan ere, *hiritar* hitzaren esanahiaren barruan zegoen armatua egotea).Hauen ezaugarri nagusiena balentia da.Esan beharra hauek ezin zutela jabetza pribaturik izan. Jabetza pribatua eta soilik klase produzitzailea izan ahal zuen. Izan ere, hauen arima nahiez eta desioez bultzatuta dago, eta jabetza pribatu pixka bat eman behar zaie. Beraiek arduratuko dira hiri-estatua gauza materialez hornitzeaz eta infraesturkturak eraikitzeaz.

Bitxia da umeak izateko proposatu zuena. Edozein klasekoen arten umeak izan ahal zituzten. Baina bikotea ezin zen elkar ezagutu eta ezin zuten erlazio bat izan. Emakume 25-55 urte tartean egon behar zen eta haurra izatean estatuari eman, honek umea hezteko. Hortaz ikus daiteke Platonen gizarte planteamenduan Familiak ez duela kabidarik, inolako ikuspuntutik.

Platonen honen helburu guztia, armonia lortzea da.Bai gizartea bai gizabanakoan. Gizaki bakoitza zoriontsu izango da bere eginkizuna egiten duenean, hau da, esan bezala, guztien zoriontasuna bilatzen da.

1. Platonek esaten du demokrazia herriaren, gehiengoaren, gobernua den heinean, nahiez eta desioz gidatuta egongo dela eta ez filosofo erregeak soilik ezagutzen duen justizia eta ongia ideiez. Ongiaz aldendurik hortaz, gobernariek orduan ezingo dute zuzen eta ondo jokatu. Gobernarien Interes pertsonalak egongo direlako gainetik.

Laburbilduz komunismoa , komunismo paltonikoa planteatzen du, non soilik Ongia ezagutzen duen pertsonek gobernatuko duten. Ez da jabetza pribaturik egongo, ez legerik, ez familiarik. Sokratesen heriotza jartzen du adibide, gehiengoaren erabakia izan baitzen.

KOMENTARIO PERTSONALA:

- Mendebaldeko pentsamenduaren historia Platonen pentsmenduaz markaturik dago.Oso famatuak dira Witehead filosofoaren hitzak: “*Mendebaldeko filosofia Platonen dialogoen inguruko komentarioak baino ez da.”* Gaur egungo mendebaldeko hainbat ikuskera Platonenengandik datozkigu.

Adibidez, hitz egin dugun dualismoaz, gorputz eta arimaren banaketa egin zuen lehenetakoa izan zen.

Kristautasunean hortaz izan zuen eragina ukaezina da, Nietzschek horrela dskribatu zuen kristautasuna, adibidez: “ kristautasuna herriarentzako platonismoa da.

- Bere arrazionalismoa Aro Modernoko pentsalarien, hoien artean Descartesen, aurrekaria dela esan daiteke.

- Platonen komunismoa Marxen planteamenduaren aurrekaria izan daiteke, bien komunismoek antzekotasunak baitituzte, adibidez, estatuak dena kontrolatzearen garrantzia. Esan izan da ere, Platonen komunismoa erradikalagoa izan zela Marxena baino, emakumeen eta seme-alaben jabetza komuna defentsatzera irisi baitzen, familia, gizartearen oinarrizko instituzioa bezala ukatuz.