## -

gedva is, egy második, nacionálista én és talán ässzes eddigi vállalkozásaink meddöségének az volt az oka, hogy ez a két én folytonos harchan àlott egymással es kölesönösen bénitotta egymás crőkifejtését. Ezek a széthizó crổk most egyszerre csodálatos módon harmonikusan egy irányban kezdenek müködní, mintha ujra buzogni kezdenének öntu」atunknak azok a legmélyebb energiaforrásai, a melyek kjzzös éltetöi minden becsïletes emberi türekvésnek. Uj cnergiák, sajnos, nem keletkezhetnek a semmibốl. De uj konstellac:ók váratlan eredmények elérésére telnctik alkalmasakká a meglewó energiakat. S ennck az uj renaissancenak clsó feladata lesz, hogy elsöpörie, a mit gá:jául ácsolt, torvezett ama bizonyos „becsuletes pionir."
S2a Gou Jpmedoes,
Sékely Aladár.
19.4 magyar hegemonia és a nemzetiségek.

Könnyen támachatna az a látszat, mintha a magyar radikalisok nemzetiségi politikajaa lènyegében nen volna egyèb, mint a nemzetiségek mozgalmának uj érvekkel, uj eimélettel való támogatasa : - a demokrácia éveivel és eszméjével. Ez a látszat azonban csal és az igazsággal tcljesen ellenkezō.

De hogy ez a látszat meg van, meggyözöen szól azoknak az érveléséb̄̄!, akik igy beszéinck: "Miert fáj nekünk jobban a tót, az olàh, a szerh és a rutén baja, nuint a magurke? A magyar is magyar akar maradri, akár az uraikodó osztály hoz, akár az elnyomott vagy a mellözött oszatalyokhoz tartozzék is. Az olyan nemzetiségi politika, amely ezt elfelejené, eihoomályositaní vagy letagadrá, nem lehetne öszinte. Az olyan nemzeliségi politika, amely ezerr eleven erökrol meģeledkezve, az ètalánosan emberi holt fogalmi anyagaban keresne alapo: burekvescire, ameiy, mint egy uj, egy szociologiai stoa, saja: faidalmárol megudna feleakezni avegbobl, hogy zavarialanul osztozhasselk a más tajdaimában, - sem tudonànyosan igaz, sem a gyakoratban sikeres nem lehetne. Az olvan nemzer ségi politiza tehát, amins a magyar radika isuké, amely sajat nemzetiségének rovasèra a tuis nemzctiségucket tämogatia, valóságos fogalní és érze:mi lehetethonsé, amelynek sohasem fog viszhangla támadni annail a madyarsagnal, amelynck ezer éves illamàt az ongyikosok Khabjã*-va akarja âtalakitani ..."
Ez az aggodalom, amilyen oszinte, olyaz alaptaian es a vád, amilyen johissemü, annyira rossz helyre van intézve.

A demokractia es a magvarsaig ügve Magyarorszagon cgybeforrt. Egyedat a magyarsag coben az orsagbban az, andy a denokratikns dilam kniszöbbhöz clért ós az uj, a nodevn Magyarorsabot csakis a magyarsäg crói fogjak megradositani A magyarsag komenyzati hegemoniàja mögött rejtózó kulturális hegemonia hamisitatlan megnyilvánulása lesz ez a tolyamat, qzé a valódi "vezérleté ${ }^{4}$, amely nem mesterkedésen és erōszakon, hanem gazłasági tehetösségen és szellemi tehet-
ségen alapul. s a magyarság ezt, a számára egyedül lehetséges, demokratikus tnegoidást, amelyre szervezett ipari munkássága, szervezkedô poigársága és ébredo paraszt osztálya egyaránt utaljâk, meg fogja vaiositani ugy, amint az a demokrácia lényegének egyedül felel meg, vagyis magyar és nem magyar ajknakra egyaramt, fag. getlenill a nemzetiségek telseésétof, vagy nem tetseésetobl ès ha kell, azoknak ellenére is.

Es ez az ugró pont. Mert a magyarországi nemzetiségek még nem érkeztek el arra a gazdasági és kulturáls fejiơdési fokra, amely mellett a demokratikus megoldás önként kinalkozik es csak szólitani kell, hogy kimordja a megvaltó igét. A magyar társadalmakban már megvan az életmükodéseknek az a sokfélesége, amelyet már „tünetileg" gyógyitani pem lehet, és megvan ennek folytán az èlelmüködéseknck az az esységessége is, amelyet hiába igyekszutink, ha megbetegszik, „helyileg" kczelni. Primitiv társadalınak bajai paktumkenőcsökkel, kontingentááási dózisokkal, és kinevezési tapaszokkai enyhithetơk, de a fejlett magyar târsadal:nat már csak annak egész anyagcseréjét megujitó és feltrissitô uj èletmódra való fordulàs, mảr csak egész társadalmi szervezetét átalakitó és azt minden müködésének egységében felöleló demokratikus ujjászitiletés gyógyithatja meg.
Es hogy ez nem puszta elméleti konstrukció, hanem tapasztalais os valóság, a meglepetés erejèvel mutatja be épen a nemzetiségi kérdés legujabb fordulata. Tisza itne a magyar hegemoniát is hajlandó feláldozni, csakhogy a fejlỡlö magyar demokráciét letơrje. A nemzefiségek pedig szivescn felâldozzák a magyar demokriciát, csakhogy a magyar hegemonia nyomása aloll felszabaduljanak. Minden effete paktum egy-egy federalisztikus embrió, amelyböl csak a Bach korszak „szerb vajdaság és temesi bánságà ${ }^{*}$-nak és torz testvéralakulásainak megszületése vérható. Tisza uj. Jelacsicsot keres Zágrábban és uj Jankut Nagyszebenben, akiket mint egy uj Windischgritz, az uj magyar szabadsägharc ellen vezénycihessen. A magyar demokrácia pedig joggal ellenségeit látja azokban a nemzetiségekben, akik ellene a magyar abszolutizmussal szövetkeznek saját kîlön céljaik érdekében. A nemzetiségi kérdésnek Tisza-féle „megoldása" valóban a nemzetiségek törekvéseinek támogatása a magyar kultura rovására. Ez a nemzetiségi politika nem a magyar hegemonián alapszik, hanem azon, hogy ebbốl a hegemoniából Tisza elalkuszik annyit, amernyit elaikudni épen kénytelen...

Ezzel szemben a radikálisok nemzetiségi politikája inditóokaiban és módszereiben egyaránt a magyar hegemonián alapul. De az igazi magyar hegemoniän, a magyarság kulturalis hegemoniáján. Hiszen ez az, amelyet a magyarságnak a nemzetiségekkel szemben fejlettebb ipara és kereskedelme, irodalma és tudománya, politikai intézményei és politikai eszményei képviselnek. Ez az, amely a nyugati demokrácia eszrnéit felveti és az országos reform követelését kiviszi a kőzvéleménybe akkor, mikor nemzetiségeink közélete még szinte kizárólag felekezcti szervezkedésben és nyers nacionálizmusban éli ki magát. Ez a nemzetiségi politika valóban azon alapszik, hogy Magyar-
országon a magyarság halad a társadalmi fejlõdés élén, a leghaladottabb eszmék és megoldások a magyarság javânak agyában és szivében élnek, és hogy a kultura orszăgutján, ó itt a vezérlǒ, ahogy a görögök mondották: hégeno

Az erószalk hegemoniája helyébe a magyarság kuiturális hegemoniáját csak a demokrácia hozhatja meg. Csak a látszat-hegemonia romjain fog emelkedni a magyarság valódi és megérdemelt hegemoniaja. Az a politika pedig, amely czt szolgálja, nem riad vissza sem a Tiszával szövetkezó nemzetiségek árulásától, sem a kigottsággal szövetkezett terrorizmus dinamit-merenyleteitol, de attol a soven gágogástól sem, amit a foblényes kulturpolitikánk altal meghúditott nemzetiségeknek hozzánk való csa:lakozása idézne fel, - hanem ez a politỉka necgy a maga utján, tántorithatatlanul, a magyar demokrácia kivivása felé.

Polanyi Kàroly.

## A rutén pörhöz.*

~

A huszonötmiliónyi oroszországi és a negyedfélmillionyi ausztriai ruténség félmilliónyi magyarorszàgi testvéreinek haldokiásáról már eqész irodalom keletkezett.

