Brněnský rodák Kurt Gödel byl matematik, fyzik a filozof. Před sedmdesáti lety vytvořil předchůdce dnešních programovacích jazyků.

Byl jedním z nejlepších přátel Alberta Einsteina, génius, světoznámý logik, fyzik, filoyof i podivín. Americký časopis Time ho zařadil mezi sto největších myslitelů dvacátého století. Právě kvůli němu chtějí mnozí turisté poznat [Brno](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90678&idc=2142265&ids=3136&idp=87157&url=http%3A%2F%2Fwww.aspera.cz).

Kurt Friedrich Gödel se narodil 28. dubna 1906 v Brně. Jeho otec Rudolf byl zaměstnancem, později ředitelem a podílníkem továrny na sukno Redlich. Matka Marianne pocházela z kruhů [německé](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90610&idc=2142265&ids=2297&idp=87095&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz" \t "_blank) moravské buržoazie. Jméno Friedrich dostal Kurt na počest otcova zaměstnavatele. V roce 1948 je však z neznámých důvodů přestal používat. Kurt a jeho o čtyři roky starší bratr Rudolf vyrůstali v harmonickém prostředí. Jako chlapec byl velmi zvědavý.

Gödel navštěvoval Obecní evangelickou školu a později německé [Státní](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90620&idc=2142265&ids=14621&idp=87112&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.com%2F) reálné gymnázium. „Jako student dostával na vysvědčení samé „velmi dobře‘. S jedinou výjimkou, známkou „dobře"z matematiky. V roce 1924 se rodina odstěhovala do Vídně a mladý Gödel se zapsal na tamní univerzitu jako řádný posluchač fyziky. Díky několika [výjimečným](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90630&idc=2142265&ids=14624&idp=87117&url=http%3A%2F%2Fwww.kcp.cz%2F" \t "_blank) učitelům se později přiklonil k matematice a filozofii.

V roce 1931, rok po doktorátu, Gödel vyslovil a dokázal tvrzení, která znamenala vědecký průlom. Formuloval dvě věty o neúplnosti. Z první plyne, že žádný formální systém nemůže být zároveň úplný a bezesporný, a z druhé, že jeho bezespornost nelze uvnitř tohoto systému dokázat.

Tyto věty ukončily delší než padesátileté úsilí matematiků úplně formalizovat matematiku tím, že poukázaly na možnost existence neřešitelných problémů. „Tento objev zásadně ovlivnil vědecké a filozofické myšlení druhé poloviny dvacátého a počátku jedenadvacátého století. Je významným milníkem naší kultury, protože bezprostředně vedl ke vzniku počítačů. K důkazu vět Gödel rozvinul nebo nově vyvinul několik matematických postupů či technik. Například takzvané Gödelovo číslování je unikátním kódovacím systémem a některé jeho části připomínají to, co v současnosti informatici nazývají programovací jazyk počítačů.

S ženou svého života – Adele Nimbursky – se Gödel seznámil v roce 1929. Vzal si ji o devět let později. Jeho rodinu a známé sňatek překvapil. Jeho vyvolená totiž měla bezmála čtyřicet let a byla rozvedená.. Když se Adele s Gödelem seznámila, pracovala jako masérka. Neměla žádné vědecké [zájmy](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90583&idc=2142265&ids=7361&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F" \t "_blank), ale svého nevšedního partnera uctívala a ochraňovala. Když ho například jednou obtěžovala skupina nacistických výtržníků, zahnala je na útěk kabelkou.

Politická situace nakonec v roce 1940 vyhnala Gödela i s manželkou do Spojených států amerických. Do Evropy se už pak nikdy nevrátil. V zámoří působil brněnský rodák jako docent a později profesor na Institutu pokročilých studií v Princetonu. Věnoval se filozofii a pod vlivem blízkého přítele Alberta Einsteina i fyzice. Jejich přátelství bylo pověstné. Einsteinův vliv dokonce přivedl Gödela k překvapivému objevu. Obecná teorie relativity podle něho umožňuje cestování časem do minulosti.

Na počátku padesátých let se Gödelovi dostalo četných uznání. Po Einsteinově [ceně](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90650&idc=2142265&ids=1953&idp=87134&url=http%3A%2F%2Fwww.pivovarantos.cz%2Fnase_piva%2F" \t "_blank) následovaly čestné doktoráty univerzit Yale a Harvard, prestižní Gibbs Lecture Americké matematické asociace a zvolení do Národní akademie věd.

Společenské povinnosti a společenský život kladly na Kurta stále větší nároky. Stal se díky svým objevům legendou a vyhledávaným člověkem, od něhož se očekávaly další převratné výsledky. Nemělo to dobrý vliv na plachého, uzavřeného a pečlivého, až puntičkářského samotáře, kterým se postupně stal. Chatrné zdraví, které mu rodina připisovala, traumatizující zážitky z období nacismu i tlak na výkon člověka s pověstí génia se projevovaly psychosomatickými potížemi. Ty se stářím a odchodem vrstevníků i blízkých přátel prohlubovaly.

Jednou z Gödelových psychických poruch byl patologický strach z otravy jídlem. Nakonec i urychlil jeho smrt. Gödel totiž přijímal jen jídlo od manželky, a ta byla na půl roku hospitalizovaná. Gödel na tom byl se zdravím hůř a hůř, ale lékaři ho do nemocnice nechtěli přijmout. Hlavním důvodem bylo, že vědec se neřídil jejich pokyny. 14. ledna 1978, zemřel Kurt Gödel v jedenasedmdesáti letech vysílením a na podvýživu. Vážil pouhých šestatřicet kilogramů.

Dvě pamětní desky, jedna posluchárna a také budova mezinárodní společnosti. To vše Brňanům připomíná, že Kurt Gödel pochází z Brna. Možná přibude i náměstí. Na jeho rodném domě v brněnské Pekařské ulici je pamětní deska od roku 1993. Další vzpomínku na Gödela najdou lidé na domě v Pellicově ulici, kde prožil mládí. Na domě je dokonce i jeho plastický portrét. Kromě pamětních desek je v Brně i posluchárna Kurta Gödela na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Božetěchově ulici nebo Gödelova budova [firmy](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90991&idc=2142265&ids=515&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz" \t "_blank) IBM v Technologickém [parku](http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90974&idc=2142265&ids=946&idp=87415&url=http%3A%2F%2Fwww.parkhotel-czech.eu%2F%20" \t "_blank). Škola ani ulice v Brně po něm pojmenovaná zatím není, ale možná se brzy dočkáme.

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/serialy/godel-podivin-jenz-mel-strach-z-otravy-jidlem.html