**Les imatges no són veritat i tenen massa poder.**

Una imatge no representa la veritat. Però primer de tot hauríem de definir què és la veritat, no? Doncs segons el DIEC la veritat és allò que realment és, la realitat.

Una imatge no pot ser mai veritat ja que una imatge és una representació gràfica del que tu creus o tens adquirit com a coneixement, però una imatge és quelcom personal i subjectiu ja que molts cops és abstracte, i tampoc es pot visualitzar.

Criticant a Aristòtil que creia que el coneixement s’obté a partir dels sentits a partir dels sentits, jo crec que els sentits ens enganyen per això les imatges no poden arribar mai a ser veritat perquè la veritat és diferent per a tothom a cada cas. M’explico. Si agafes una imatge i demanes a 30 alumnes d’una classe que et descriguin el que et veuen, ningú o quasi ningú et dirà el mateix , tothom et descriurà el que perceben, ja que la percepció és una aptitud cognitiva que depèn de cada persona i expressa els gustos, les pors, i la personalitat de cadascú. I ja no només parlant de percepció. En un mateix dibuix de colors cada persona veurà tonalitats diferents d’aquell mateix color, i fins i tot altres colors semblants o totalment diferents com el vermell i el marró.

Un exemple clar de que les imatges són veritats distorsionades són els reflexes del mirall. Poses dues noies amb la mateixa altura i el mateix pes i els demanes que descriguin els seus cossos. Segur que opinen coses totalment diferents només diuen els errors i coses que els agradaria canviar, si els preguntes sobre el cos de l’altra persona, no faran res més que destacar les virtuts. I doncs, per què hi ha veritats tan diferents sobre un mateix cos? A més a més veritats que tenen massa poder i poden ser capaces de canviar totalment una persona com seria el fet de suïcidar-se per no estar satisfetes, ja no dic contentes, sinó simplement satisfetes amb el seu propi cos.