Szab6 Ervin: Pitivelteค́g 6 g Inulturg.
Szocisipolitike1 Szem?e Es Szebedgondolet
VITE. Avf. 1918. Juntus 1. A. ©2. 33-37.

A megismerések közt, amelyeket a azociológia a hf́norunsk köszönhet, sgyet alisha fog kéabbbi tapasztelet korrlésin1. Zat az intelligencia csödje.

Az intelligencík 1tt nem ertitnk bëlcseleti, sem 1 fleltanf fogalrat. Olyan folyótratoen ucyan, amelyet harci jelazóvá vélt neve könnyen minósithet a racionalizmus fs intellektualizmug kizáalagos organumának, errôl is aok joggal lehetne beszólni. Mosit azonban ar-
 azersuáma az ́ntelem és a tuđás; amelyet a túnoadalom többi osztályétol az különböztey meg, hogy funkciója nem $9 z$ envagi termelsa, hanem $a z$ emberiség azellemi. javainak konzerv氏́lása, közvetitóse ss továbbfejleaztése: az ugynevezett szellem munkácoirrol, müveltekról, az Extelmiasgí osztélyról.

Barmennyire materielizalodott in korunk exkcleal tekjntetben, mégis a tudoménynak se a szellemi munkának tiszteletst́t átvette azoktól a korszakokt 61 , amelyekrôl cokrzor olvaesuk, hogy a táreadalmi magbecoultetés alapjává nem tetußk oly kizárólagosággal a gazdagságot, a varyont, mint a polgáxi téreadelom. A mai kapitelizmus gazdaságteremtó erejónek rohamos teraṕja teszi, hogy a legazôrnytibb barbartága a legelkfpesztơbb banauzság oly
folelmetesen terpeszkedhetik a térgas- es kbzálet legmagesabb polcsin. De korśbbi korszakokban nem voltak-e az elsó nemzedékben ugyanolyan barbárok, benanzok a testi eng, testa bétonság vagy igrossóg átital hírtelen mages polcokna lendult negyurek? inkább az f́rtelmistg nagyobi mogbecstilsst jelenti, hogy a mi korunkban erósebben kilogésoljḱk fs mentegetik a puszta vagyonnak vacty anyezi exbnek térsedelmi helyzetet lifjelö28 erejst ; ezt jelenti az is, hocy az uj vasjonok urainak velósfuggel vetngkedniök keil, hogy szellemi képesitzaek szerzééveI, a tudorány és a müvószetek "pártolásá val" kapjanak menlevalet a táradalom eaucseixa. Fogy diplomak es pónz nen jelentenek miaveltséget - honnan tud.fák ozt szegf́nyek!

Ameanyiben pedig térsadalmunk nem becsilite meg elfgge az értelniseget - bár usyan soha nem volt korszak, amelyben aránylag annyi tudó, mivósz viszonylag oly magas társadalmi ragy anyagi helvzetbe jutott volna -, maga az Artelniskés egy pillanatra sem mulasztotta e1. hogy az gz 6s a tudis igeriyét nemosak megfe leló anyaǵi ellátésre, hanem az klism es a társadalom legelsó És lefríbb feladatainak iráayitására ís int觔éséTe ne ganzoztassa. A s valóban: epen mal térsadalmunk az, amelyben ecyriszt gazāasási ternoló ós megosztó rendszerünk bonyolultsága és fejlettsége, másrészt az Sllamhatalofi azelōtt ismeretlen mindenhatósága oly nagy saikssgletat tezemtett "szellemi munkások" iránt, hogy aligha volt valaha korazak, amelyben az brbelmiségi osztály dönt 6 bb azerepet játozott volna, mint a misnkben.

De ez az oghoz srtelmisfgi osztíly：az ogyetomi tanárok ks egyéb tud6ook，a tanárok，irók，mulveszek， Ás legfol：snt legsadmogabb osoportjuk：a mindenfajta maganabb rendt kön守iogtviselok ugyan nire alapitot＇sk joguket fa fónytiket a téran alom éa az állom tranyl－ thońa ds vezotéoére？

Arra，amit köngnsfgesen muiveltafgnek neveznek．A－ min a legtöbben bizonyos iskolei képsetisiget，bizonyos

 gא\＆t，ancly arre koperiti amboret，hogy fletét a gondol－ kodán，e nostamored，\＆belátía elvei szerint zondeazo be．Ks ez alapon az ortelmisegi osztély hivetáatinak hir－ dette，hogy iranyitsa fa vezesse azoknak a soraćt，akik－
 kfaçb tudásul，＂maxveletlensógituk＂folytén tulnyomoan az ösztönök，az frzelmek 4́s a kömyeze＇t megél．lspodott nyomasa alatt pereg le．

Valoban，lehet－e nemesebb，saeib，hálásabb felaant！ Megismerni az slet titkati，a telsatalom torvoryelt？ T anitani az frtelmileg tivélók uj nemzedókô ofs utat， Irányt mutetnji nekik！Vezetni a tudntlengsaguk aötétjé－ ben，sz－nvedflydik suövovény犬́ben botorkálókat：Megnyitni elmájaket ค́s \＆rtelmes，Önáll6 fletre felemelnı ôket is！ アzt a társadalḿ funkeít követelték maguknek az értel－ misfgiek．Fa teljegitik：ki tageghatja neg tolijk a leg－ megenabb táreda？mi elimersst？Ki vonhetja kstskgbe a társadalmi sa állemf vorotó funkeióma val． 6 hivetottságu－ kat？

Pat a hivatottságot az ourópai intolifisencia nemesak gyaliorlati politikai ss tśaceतclmi tevólenyséģel igyecesott bebizonvitani, hanem azan is, hory tuionai As irói elvitatták a rallastól azt a funkeióját, amelyet
 Irtani now fogjs: hogy a végtelennel Ás az önszescágel való össnefigeśalink törrfnyelt kutasca, megéllapltsa bs
 BAghez veló vicronyát 111eti, manoonló geaztumeal
 Frássik tele voltate a humanimune, az emberszeretot, a
 mány, $\varepsilon$ bolstke, a munta, az alkotás dieséretével is
 vallatta-e velaki caeket az aamónyeket, nint a tudományos megismeves posztulátimait, vagy aerl.

De: "nem elegend $\delta$ tudni, alkelnami is koll; nom elfg skomt, aselekedni is kell" - mondja Goothe. Minel nogyobb lǵnyekirel lsp fel egy elmólet, a támadelmi töst'九'śs minól mslyebb wétogait, nagyobb küzét vacy távolibb frányait akanja megragyamáni, annal inkább kell meg-
 nagy enemfnyek viharalban elmeleteikkel megegyens eselekจล́a prldájéval bizonyjtsák be azolr igezságít ós alkalmazásukera rejo hivatottoáguket.

A híboru kitörlse wolit a lognagyobb esemfay, amely az intellicencis vegetôszeropének elnéletót az ślot
próbéja alá vetette. Sohn csưosabb verearge az bannek, az srtelomnok, mint ea!
 babonázottaik, uszitók, kenkazesók, hazaknulésszinntolok fa egysb eazilvesztett extatikusok elsó soraiban kik júrták a legvadano vitustáncot, ha nem az intellektuáli-
 nimactuek; akik egyedül magurat tartottek hivatottainak, hogy az öeztöaei Gital komanyzott tömeget az brtelem matatta utakra rezessex; akik a logimilas legxifogśsHztanabb gondolatrendszereket épitettfk iol az emberiseg

 genl \& tömegel a legkezdetlegesebb szenvedtyyek 6 si moewaraiban, hényat, aki hỉeg szumitéeanl, de mag többet, aki szolgalelki gyávacágbol vagy öffeledt öntudetiensciggal hajtotta fejet a tomeglelek lǵje alfi! Hová lett az frtelefif fal aye! Amikor a noniata Fiseckel do az internacionalinta Ostweld, a racionalista Prance és ef falozợus Bergson egyformán csak ascal valtak ki a megoralt európai mobból, hogy móg hangosabian klabślivak, még szeztelenill hadonéaztak, mint az Étiag.

S ha ilyenek voltak a vesctó elmsk, milyenek voltak a többiek, a másoderndick, az igazi negy értelmiségi osztály?

148 benns vagrunk a híhoruban a rig munikiban
 tagadja, hogy remosat au elar námorzan, hanem asután is, hovnmol-honanma 7a kenerves évok kinjaitól neginlethenik trakr negyedik eartendeje ez ucynevezotto mitiveltok axol, axit a héboxus gazdeadg fos politika
 Jeǵntolmet lenoub enntróótt létjEk e1!

Bolkssgee egekwe a lizzismert trnyekre ealrkeztotnt akkox, amikon amól. van asd, hogy a miveztoknok uj nemzed<ke lf́pjon sorompóbe az frotort fs a humanigmus uralmárer.

サjra koli mochotanozni a miveltefg fogalmét. X's argel a miveltarg támandalmi funkolófót is.
fin neverask nizveltségnek a tuofás bizonvos mennyiságót, az futolen bizonyos kieniszoltatigát, az iletIǵnyek blacnyos tarjadelmot.

De a tapragtalatok ubán snaki sen ig'nyelhett, hogy eqeltet a tulajdonsigoizat elegendonek tartsul", logy alepul. szolǵljanat az értelmisṣg térsadalmi vezetó syerepore.

Th́t tuk, hogy a lognogrob" Ésa ss a lostoةbb tudás egyaagában nom tearf. visiójót elkalmascá atra, hogy megbithat6 voyctoje lagyen nan ombereknek. Sokazor mfg arra sem, hogy coupén a tudomínynair, a mociemerásnek, a pusata 1gazságnak fondját bizhassul reá.

Az a miaveltafg, rmely ezre egyedul kómesithet, nem merial ki frtelmi tulajonségokben. Követo mf nyei elsósorban nen is az intellektuélis, hancm a moralis os a srociális szfóx́áben vannak.

Alapvet6 tulajdonsása: az omber minden képesá́gé-


 hang ja.

Mom igazán milivelt az, aki bémennyit, tud ls, megismerfael nem hatották át srzelmi énjét. Aki bér tudja, hogy nita jo ismmiarossg, proforo inter-
 hatlanul, reţtenthetlenal állást a $j 6$ mellett.

De ne bizzulk magunkat olyanokra sem, akik meggyozafdsst hirdetnek tuevan, do mocmeradnak a sathak, a nasp elmf letek teriiletsn。

Minden meggyózôdág nnnyit ér, smennvit hirdetõic a rega aselekv夭ǵ̛vel valóra vélt.

Ne higyjinte azolnak, akik naiv öncealsbenl vegy revaøzul épon azzal mribalják elmoletaik ós eazmsnyeik nagyszeriégét ba magaseágát szucgerelini kortarsaiknak, hogy csak a measze jövơt loncrik el illet́kes birájuknek.

Az emberoknek egymásioz ss a térsanlomhoz való viszonya nsihtny egyezerii fa örök, Eyakorletilag is
 dukálóik. A legmagasabbröptij utópha 19 cask ezek
egyikśnek vegy másikának vagy tơbb fínek elm'loti a. lka lmazása. Aki nem talál mindennapi śletróben mólot arra, hogy ezen elveit rindennapi cselekveśben is ér$\forall$ ńnyeaitse, az lehet tökéletes zondolkod6, de bizonyára தyönge geggyozofabau \&s gyönge akaratu Ifny. He cleve lapstulál a kie dolgolban, hogyan állja meg helyst a nagyokban'

F́s ezért nem igazán niveltek, tehát a vezotssre alkelmatlanok azok is, akik bér ianerik ds hirdetik a ¡ót, azt a morálía meggyôzof éseikkel elleakozó eszközökkel. akarják megvalósitani. Inḱ́bb maradjon meg a rossze, semhogy erkölcatolen eazközökkel változtassuk meg.

A lifek teljes hemoniája: $\epsilon z$ az lgazi niveitesfg. A tudás az Aloss, az akaxa egybeiombasa. Megismerni nindent, ktválogatni a lesjobbat, himi benne a szeratet
 megvalósitanibelolominaen
 A 1 6́1 ek ku1turája-negktilönböztetésiil az srtelmi miveltsógtol. S a támacaion egyedal hivatott, merbizható vezetô nem a "mizveltek", hanem csupán ennek
a kulturese a lovagial.

