## A magyar irodalom válsága.

Engedjèk meg, hogy egy felejthetellen képet idézzek fel Onök elött, amely mèlyen vésödött emlékezetembe:
A véres októberi napok után az orosz forradalom legyözve hevert a cár lábai elött. De az elnémult ország nem mondott le a reményröl, hanem várva bizakodott. Akárhányszor gazolt is végig kozàkpatkó a fiatal vetésen, a letiport földeken ujbol kalász fakadi. Mert nagy dolgok emlékei nagy dolgokat jövendöltek ès a lelkek mélyén ott virrasztott az áhitat.
De ime külōnös nyugtalansàg fogta el a kedélyeket. A legjobbak félrealitak és mögöttük lassan fogyni kezdett a tábor. Az ellenforradalom megmérgezte az elalèlt ország álmait. A költōk tekintete befele fordult is nem követte többé a nagyszerü harc esélyeit. Mielött a kakas harmadikat kukorekolt az apostolok megfordultak és elárultak az árva országot. Leonid Andrejef, a büszke oszlop megdölt, a vallás és a szerelem miszticizmusának hódolt meg muzsája. A távoli nyugat eddig lekicsinyelt nézö közōnsége megszólalt és Oroszország lebilincselve figyelt dalaira. Wedekind, Huysmans, Schnitzler és Altenberg müvei elárasztották az országot. Gorkij "Anyjá"-t a forradalom utolso kemény és igaz alkotását, mintha valami elrejtette volna a tekintetek elöl, mig Arcybasef .Szanyin"-ja mint szivárványszinü felhô kavargott a levegöben. A belsö meghasonlás jelei mindig kirivóbbak lettek. A kivègzések száma havonként szàzakra nött, Pétervárott pedig idegzsongitóan izléses szinházban, végnélkül zsufolt ház elött adták Maeterlinck „Kék madará"-t, tiszta esztézis lángján fött varázsitalt mérve a szäzféle kékben áztatott szinpadról. . .

Es ekkor történt, hogy megszólalt az ország lelkiismerete. Meg. szólaltak azok, akik még emlékeztek a közelmultakra, akikben még élt a nehéz évtizedeknek és a ragyogó napoknak az értelme. A lelkiismeretek feltàmadásàt ünnepelte Pétervár. Nyilvános vitàk ban szàlltak harcba a legkiválóbb kritikusok az ellenforradalom irodalma ellen az ország igazi életének ćs belso szabadságának érdekében a pozitiv célok szabad és átfogo vilagnézete mellett. Es örökre emlékezctesek lesznek a megtért Mereskofszky irásai, amelyekben, mint egykor Zola, vádlókènt lépett fel egy önmagicsaltak fajdalma nemzet perében ; szavai, amelyckben a meglidércféný̀t küva villámlott, elsöpörték az álomképeket, amelynek lidércfényét követte a szerencsétlen ország.

A magyar valöság nem üti meg az orosz forradalom höskori méreteit és mégis, a példa fáj, mert magunkra ismerünk benne. De mielött hasonlatra forditanùk a távoli Oroszország eseményeit, ki kell egészitenünk a képet. Az „uj irodalom" - ahogy elnevezték olt is kezdetben cgybeforrott az ujitòk küzdelmével. A társadalom realisztikus leirása rácáfolt az abszolutizmus ōndicsöitö elméleteire és a szerelem világi uralma, amelyet a nyugati irodalom szolgàlt, a teológiát alapjaiban fenyegette. Eppen czért tette a forradalom az uj irány ügyèt a magáćvá. De mindez csupán megtévesztō látszat volt, amelyet a reakció csakhamar hasznára forditott. Mig a magyar kormány elég rōvidlátó volt a "Szanyin"-t elkobozni, addig Oroszországban százezernyi példányban szabadon terjesztették azt és a "felszabadult irodalom" jelszava által megtévesztve, mohón szivta magába az ifjuság annak társadalomellenes szellemét, amely minden ortodox teologiánál jobban szolgàtta a kedèlyek megzavarását és az egyének elszigetelését.

Az orosz impresszionisztikus lira is termetl Ady Endréket. De a tehetségtelen és hangos screg, amely nyomukban indult, - többen mint valaha pengettek cgyidöben lantot -. ott sem a müvészet forràsaiból táplálkozott, hanem abbol a politikai hiedelemböl meritette népszerüségét, hogy ami ujès nehezen érthetö, ami formailag merész ès tartalmilag különös, az egyuttal bátor és dicséretes is. Ez az irodalom is elháritotta magarol a pozitiv világnézet felelösségét, az elvont müvészet kivàltságaira hivatkozva, pedig. - és lényegèt ebben ismerjük fel - a müvészet odaadó szolgálata alól felszabaditva magàt, hatásának feltételeit éppen ezen közéleti áramlatok ügyes kihasználásában kereste.
Ott is azt varták az uj iróktól, hogy bele fognak vilagitani a társadalom és az emberi lélck utvesztöibe és kijelölik a küzdök számára a helyes utat. De a költök ellenzöt vontak szellemük fénye elè, mert csupan sajat énjüket akarták annak világánál jobban meglátni. Es mig igy maguk mindig tündöklöbbek lettek, a nagy sötétben egyedül lévelygett a tömeg. Kćsön vették észre, akik a haladás országutját rötlàk, hogy kiket elōōrsökül és felderitökül követtck, lelkük mélyén idegenek tölük, akár az ellensėg.
Ennek a poézisnek a természetrajzát hovatovább mindnyäjan ismerjük: ez a müvészet nem hisz Istenben, de nem hisz az emberben sem. Mozgalmaival szemben elfogulatlan, mert közönyös iràntuk. Az életet és a müvészetet egyarànt rokonainak mondja, de egyikkel szemben mindig a másikra hivatkozik. A Muzsàk szertartásairol hiányzik, mert az emberiség ügyei tavol tartják, de a társadalom harcaitól elvonul a Muzsáktól nyert titkos küldetést szinlelve. Az eröszak jelenetei elött szemet huny, mert széphez szokva, nem birja a durvaság lálványàt. A fórum zaja nem ér el az elvonult költöig, aki legszemélyesebb gondolatait is a piac zsivajába kiáltja bele. Ez az irodalom arisztokratikus, mint a ponyva hōsei és a plebshez intézi szavàt. Az uj csupán vonzó élmény számára, amely a fejlődés és haladás gondolataitól idegen. A régi formákat nyügnek érzi, hogy uj formákkal avult tartalmakat
kendözzön. Ereje abban van, hogy birálatot nem tūr. Ha mü és közönsėg között nézeteltérés tàmad, bizlosan a közōnség a hibás. Az élmény és az cgyéniesség a fontos, e fölött pedig csak a azerzö mondhat itéletet. O pedig megbocsait magának, mert az egyetlen, aki ôt megérette. Sebhetlen, mert a legrosszabb vers is ōnmüködö védöszerkezeltel van ellátva: ami zavaros, az a jövö társadalom akkordja, ami füleinknek üresen hangzik, az megelözte a vilag fejlödését. Es nem modern ember, aki nem lelkesedik az ujutakon járó költöért. . .

De ne ćrlessūnk fèlre. Az igazi müvészet nemes függetlenségben è és láthatatlan szàlak fuzik azt az emberiség szivveréséhez. Befolyásától nem féltjük a haladást, mert minden valódi müvészet az emberi kulturát gazdagitja. De ama másik, tömeges és zajos irodalmi jelenség hatása és sikere éppen abban a reakcionárius be folyásban merül ki, amely mindjobban tért foglalva, szazféle alakot cscrélve, az agitációt megbénitja és a felvilágositás munkája elé làt hatatlan akadályokat gördit. Ennek a hatása az, hogy az ifjuságban nincsenek többé üreslelküek és tunyák, csupán izlésesek vannak már és szemlélödök. Ennek köszönhetjük, hogy a kanászok és a jogaszok mellett az esztétàk nagy szàma válik orszàgunk nevezetességévé Amazok önzö közönyösségèt ezeknek olcsó cinizmusa teszi ismét életképessé, kik elég vakmeröek ahoz, hogy magukat a haladás zászlótartöinak nevezzék. Es nekūnk lehetetlenül. kell türnünk, mint pöffeszkednek az általunk tört utakon a kishitū homályosság és a gögös öntetszelgés, a melankólia és a népgyülölet szellemei ..

Mondjanak bennünket képrombolóknak, de a ledöntött bálványokat nem engedjük a müvészet leple alatt felépiteni. Es ha az ellenség fa-lóha rejtözve fenyegeti sáncainkat, nem fog bennünket megtéveszteni Sinon rimes beszéde.

Pölanyi Károly.

## 01000010000000000000

## Mi teszi a tudományt oly hatalmassá?

A tudománytól azt várjuk, hogy kivètel nélkül minden dolgot, ami életünkre, sorsunkra befolyással van, uralma ald hajtson. Természetesen nem oly értelemben, mint ahogy egy keleti zsarnok uralkodik, ki kenye-kedve szerint cselekszik, hanem ugy, hogy mindennek helyes irányt szabjon. Olyanféleképpen, amint azt a régiek vallásos hite - persze mindig hiába - valami jóindulatu istenségtöl várta Igen nagy bizakodás ez a tudomány iránt, amely végre is "csak" emberek munkája. De hiszen már láttuk, hogy minden egyéb is, ami eletünkben jó és nemes, szinlén cmberi alkotás és csakis emberi alkotás s ennck elgondolasa legalább is hajlandóvá tesz annak elfogadasára, hogy a dolgok ilyen alakulàsa lehetséges.

[^0]
[^0]:    ${ }^{1}$ E cikk Ostwald "Monistische Sonntagspredigten" cimú kōnyvenek egy fejezete. A benne elớforduló utalások az elöbbi fejezetekre vonatkoznak.

