## TIZENOTODIK EVFOLYAM <br> 1971/5-5



A MAGYAR TUDOMÁNYOS

AKADÉMIA
FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGANAK FOLYÓIRATA

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

mint látutuk, "egyedinl a használat" elideĝ̣nítésén, tehát a kláu vagy a calaléd reziduália jogainak kifejezett megôrzésén keresztul vezetett. Ugyanezt a cólt ezolgálta a
 caōnōs cseréje a tárgyak visazatérítéś́nek biztorit́ass mellett.

Az elzálogositás klasszikus athéni formája (praszisz epi lüsei) valószinñ̌leg szintén egyedül a használat útruházását jelentette, de (kivételképpen) meghagyte az adóst in sỉu, viszont kamet fejében a hitelezónek jutculla a termény ogy részét. A hitelezốt egy határko felálítábåval biz. tosítotiták, umelyre felírtál a novét és az adóesíg nagyaáçat, bár a visszalizetés hateiricejéról vagy a karnatról nem tettek emlitést. Ha az attiksi horosznalk ez az értulmexése magállja a helyét, akkor arról volt tzó, hogy egy föld larabot békés áton meghatározatlan idére elzálogosítottak, a terményben való részesedés fejében. Lefoglalást elơidézô mulasztás igen ritkán fordulhatott eló, nevezetesen, az adós földjének kisajátitíáa vagy egész esaládjának tönkremenctele esetében.
A "használat" egyedüli átruházása csaknom minden exetbon megeröaíti a családot és a klánt ह̄sszetartó szocialis, vullási és politikai kōtelékelket. A használat, gazdasági kamatoztatáser ify üsezeegyeztethetôvé válili e kőtelékcelk barátí kōlesiönüsségével. Fenntartja a kö7J̄aség cllonórzését az egyéni tagjai által kötött meg. úllapodások fölött. A gazdasági tényezo igényei még alig regiszutráltatnak a tranzakciókban.
5. Sok archsikus téreedalombsan szolgraltatúsok, nom javak, jelentik e, gazdagzagot. Rabszoľúk, szolqálók és cesatlósok végzik - gzolgâltatásockat. De emberi lényeké rábírni, hogy státusukból kilolyúan szolgóljanak, a politikai (s nem a gazdasúgé) hutulom mive. Ahogy a gazdagság anyagi Bsszetevóinck súlya a nem-anyagiakkal szemben megnó, húttérbe szorul az irénnyí. táa politikai modszere is ós helyet ad az ugynevozott grazdoségi irányításnak. Héziodoaz, a paraszt, óvszázadokkal azelớt beezólt gazdálkodáeról lé földmũvelésrôl, hogy az úrí filozófusok, Platón és Arisz loteléßz, a politikán kívïl bérmilyen társadalomtudományl ismertele volna. Kétezer évvel késóbb, Nyugat-Európaiban, egy új középuszéély létrehozta a használati eazközök gazidayságát és az „ökonómiával" érvelt feudális urai cllon, a egy újabb évzzázad elteltével az ipari korszak munkásosztályu mint sajét omancipációjának eszlközét ürökölte át ezt a kategóriát, Az arisztokrácis továbbra is a kormányzat monopóliumára törckedett és lenézte a használati eqzkÖzök termelééćt. Igy, amed dig a lụ̈gg munku a gazdagaág domináns eleme, u gazdaság csak árný́kléttel rendelkezik. $[\ldots .]^{18}$

Itme néhány a legfontosabb okok kīzzül, melyek oly zolosaig futját álltálk as sajítosan gazdasági érdeklơdés lialakulásának. Még a hivatásos gondolkodók sem találták kidolgozásra múlónalk a tényt, hogy az embernek ennie kell.
(Kir János fordítísa)

## DUCZYNSKA ILONA: POLÁNYI KÁROLY. JEGYZETEK AZ ÉLETÚTROL

Ha egyetlen jelképlen kellene felidéznem Polényi Károlyt, ugy ez az általa is sokszor emlitell szkiandalom volne - a botránykô. Mert megütközést keltó, fülrízó, megbotíánkoztató ós ébrcaztó volt. élete minden szakaszában - mint láncoló szónok galileista korúbenn, mint látazólag mačába vonuló fistal férfí, mint társà dalomtudumányi újító élete késơi évtizedeiben. ".... Szuciulista volt", ir róls leánya egy magemlékezésben, , de politikasi párthoz nem kapesolódott; sót politikai mozgelomban sem vett resszt. Soha doktrinér nom lévén, sok alkulornmal haránt tört Furópa szoeialista mozgalmainak adott vitavonalain. Búr marxista nem volt, még bevéabé volt szociáldumokrata. Bár
humaniste volt, mégia mindonekelótt realista. Bảr a társadalom realitúsának tudatábun ús mindazoknsk a kőtöttségeknek a tudatá́ban élt, melyelknek u realitás aláveti valamennyiünk ceselekedeteit, érték- és gondolatvilúgút, valamennyiünlenek, akik kikerülhetetlenül részei vacgyunk à társadalomnulk - ́́lete vezćrfonala, belsó törvónye a nselekvés és gondolkodás szabadságainak gyakorlása volt, is cbból a fatalizmus vagy a doterminizraus gondolatának soha nem engedett."

Polányi Károllyal 1920 novemberében ismerkedtem meg az ansatriai emigrácioban. Amib családi krónikájából, gyermok-

 ségét Polingyl Arisatatalesu-képének çógzéyel. (szerk.)

kori élményeibờl, szülei szcinćlyiségérơl, a azázad eloji orosz forrarlalmi emigrációnak az ifjüra való crkölcsi hutúááról (atyai barátja Samuel Klatachko révén) másutt megirtam, ${ }^{3}$ az Polányi ifjúkori visszaemlókezéseit idézi, ahogy több mint negyvenéves húzassagunk alatt újra meg újra felmerültek.
A galileista Polśnyi Károlyt nom ismertem. Nem csupán tízévi korkïlönbség voll közöttiink - korszakkülönbség is, Fgy korábbi és egy ưjabb korszaké, umely mást mint forradalmi ceelakvést érvnelk nem használt és cl nem iemert. A kisszámú akeiócsoportnak, amelyhez 1917-18-ban tartoztam des a régi galilesisták esoportjának alapjában nem volt közūs telaja.
Yulójábon esak életionk alkonyán, 1963ban, Budapesten, Polényi Károly kortársai körében jutott el énhozzám is - vissafény: képpen, félszázados fveléssel - a korui Galilei-kōr ragyogása.
Mélyrehatóbban ennél is, mert artikulátan órzik meğ számomra Polányi if júkori zzellemi arculetút, két közeli baréijảanak és galileista társának, Kende Zsigmondnak és Korach Mórnak holála után írt szavai.
„Lelki alkata a prolétúté volt, anakronisztikus jelenségnele érezte magát. Az is volt 1911 -ben. De дem as eljövendó években". Igy látta Kende.
,ERapszodikus szellemisóg fi zsoni volt, messze a jövơbe lútott. Késói problémákst látott meg elobro azociológiai, ismoretolméleti síkon. Nem folyamatiss, politiksi vezetéaro termett. Az etikai hatás, amit az ifjúságra gyakorolt, volt a lényezes - a morailis becsület, tisztaság, ósszinteség. A fiatalok éroziók. Bulôlo ćrradt a Galileikör morális klímája. Nem volt sohasem hideg, de élesen argumentált. Szivink kzerint való ember volt. .. "" igy mondta Korach.
Elóttem fekszik néhány porladó papirlap, Polányi erós keze irvésával, amit a veletlen szeszelye brzött meg, ha nem is az irás elejét, se nem a végét. Amolyan botrányykó-törmelék: „Vularnikor uz istentagadókat, az ateistákat nevezték szabadgondolkodóknak. Ezen rég túl vagyunk már. Az ateistálk kōzōtt is számitalan elóitćletes, kispolgári gondolkodású, gyámoltalan lélek akad, aki mindennek inkább nevezhetó, mint szabadgondolkodónak. A vallésos lelkület pedig a szellem legmerészebb lázadására is képeeíthet és a szabadgondolat vértanui között ơrơkre legels 6 a názáreti Jézus marad."
„A szellem szabadsúgán nem azt érıjük, hogy az nem ismer el se igszságot, so orkölcaöt, so jogot, se tekintélyt."
„Ellenkezóleg, azt, hogy kérlelhetetlenuil koresi ouz igaverigot, kôveti az erköles parancsát, gyakorolja a jogot és elismeri a tekintélyt. Kérielhetetlenül és következeteson. Sermiléle tekintet elöl nom hátrálva, és az emberi kedély aluszékonyságá örök áberségre váltva. Keresi ès kutatja az igqazságot mindenféle orztályés faji izazsagok ellenćre ćs mögött, kőveti a tiszta erkőlesöt a moralisták kiskátéi dacára ós túl uzokon, reé áll a jog alapjára a törvény ellenére is, és cask a jó és az igaz tukintélye elót hajol meg, elfordulva minden elvtelen siker és hatalmi hivalkodás áltekintélyétól."
,KKeresni az igazeagot és ahol a hagyomány tilalomfaje cillja el az utat, az erkölcải kövatelésel útján menni elớre, alkkor is, amikor ozt ,tulzott idealizmus'-nak, ,fiataloskodéa'-nak, ,donkihhótéskodás'-nak vagy egyszerūen ,zöldség'-nok nevexi el a megalkuvás; akarni a jogot a paragrafusok ellenére is, és oltárt úllitani a jứág és az igazsíg hờsei telkintélyének a konvenció, a cinizmus, a ludallanság és a lelki renyheeég talkintélyeinek a romjain." ${ }^{\text {"I }}$
Folyonatos politikai vezetés nem jött és valôhan nem is jöhetett létre. Négy Évtizeddel késôbb Tászi Oszkérnuk, a moghitu jóbarétnak irja, Polányi egy levélben, ${ }^{4}$ amely életvonalának legnyiltabb és leghitelesebb dokumenturna: ", Trkölcai téren a Galilei-kör teremtó siker volt: - elôször talán 1848 óta a diákság tömegei az erkölcsi elkötelezetiség élményével ismerkertuk meg és átülttették személyi életükbe. De politikailag a mulasztásom helyrehozhatutlun volt . . . A Galilei-kör mulasztásea volt, hogy 1918-ban sem a parasztsaggal, som a. nemzetiségekkel kornoly, hosezú hareban carybeforrt nemzedék rendelkezésre nem śllt. . . Kié a fclelósség ezért ? Az enyém. En anti-politikai irányban vezettem a kört. Sem a munkássággal, sem a parasztaággal, sem a nemzetiségelkkel ukcióbeli egységet nem kísáreltarm meg, nem is kerestem . . . Soha politikus nem voltam, ahhoz teheteégern nem volt, még érdeklődéferm sem."

A levél 1950-ben kelt, Polányi térsadalomtudományi, gazdaságtörténeti kutató és tanitó munkájénak esứesfokỉn.

[^0]Visszatekintésben keserfi itéletel mond Élete derekán tanúsított irrealizmusáról, ,,amely teoretikusan ess praktikusan egyaránt meddóráģ̆re kárhoztatott. 1909 -tól 1935 -ig summit sem vćgeztem. Moda̋̌ irányokban feazílettem meg crőmet: egy egyoldalú idealizmuus szárnyalázaiban, amelyek légüres térbe vesztok."

Az ilyen nagy ivelésí önelmurasztalásban nem létszhatnak meg a kéeơi ćlctmû elszzórtan jelentkező, de mégis eleven cssírái

Hyen volt a szociulizmukhoz való elméleti visszakanyarodása, amely a ,ESozialistische Rechnuungslegung '"-ban, ${ }^{5}$ talált kifejezést. Fz a tanulmány 1922 -ben keletkezett, srnikor a zzocislistu gozdálkodás es számvetés lehetetlenségét bizonygatta a polgeári közgazdaságtun és az ellenórvel csupán a hadikommunizmus gyakorlatáre túmaszkodhattak. Mondani sem kell, hocry mind a két oldalról heves vilát, keltett, ${ }^{\text {a }}$ el. gondolaksai talán ma sem, sôt talán fépen tha nem volnánsk érdektelenek.
Tlyen eloven csira wolt a húszas években robonszenvez 6 ércelmi bcúllítotisíga a szociadizmus - a Szovjetunió gazdasági és szellomi útkereááabun megnyilvánuló - gyakorlatśshoz; a bécsi proletariátussul érzett mély azolidarítésa.

A politikai realizmus is jelentkezik: "Igazatok van", írja 1927-ben a budapesti "Líthatúr" szerkeszőé́gének, ,, s demokráciában hinni mindanek tülöt és mindenck elótl. Erre szüiksćg van. De ma es nem eléģấges. Tanuljatok a reakciótól, amely mindig halad es korral. Ha a demoltácia igaz - és igaz -, no Íljatek a kritikától. Â múlt hibúit kíméletlenül fel kell tárni. Ės ha a fơ hibája a valóságtól eltávolodó felhôkben-járás volt - neki a valóseig. nak . . A demokrácia olyun elvont eszméje, amely az osztélytagozódáa, a vallás, a. héború, az erószak valóságsi moliett fưlènyesen elment, megérdemelte, hogy a valúságok napirendre tárjenck fölötte ${ }^{\circ}$ ?
Tgyanerre az idbszakra, a húszas óvek közepére csilk wz elsố filozófiai kritikájas mind a kor valldsasi, mind a kor azocializmusa felett, egy feledésbe ment, ,Teber die Freiheit"s e. kéziratában. Ekkortól válik az egyéni keresztény etika túlhala. dása, a túrsudulom realitása, unnak végleges és elhárthastatlan volta (die Unauf-
hobbarkeit, der Gegseleehaft) és ennek az elháríthatatlanságnak a tudata Polányi minden késóbbi munkásségának életfilozófiai sarkkövévé.

Az angliai emigráció a harminens évek dorekán valóban fordulót jelent Polúnyi élotútjún. Rokongondolkodíań, kiváló szellemiségï baráti körre akad, akik keroeztónyßégüket a Szovjetunióval gzembeni lelkes ezimpátiával, mondhatni kitikátlan azimpé (iával, párosítják. Köaör munkáik eredménye on .Christianity and the Social Revolution's e. szümpozion volt.

De minden szellemi befolyásnál nagyobb formál's cró volt a traume - Anglia maga. 'Találkozás a tömény kaphitalizmuseal, amolyrôl ow, hitt.iik, hory úgyis tudjuk róla a tudnivalókat. De áliltak még a ház. sorok, amikrol Engels irt; emberek laktak bernuik. Alltak Waleaben a zöld tájban \& fekete salakdombok fé a munkanélkülistig sújtot la körzetakböl olyan fiatalkorúuls kerültetk Londonba, akik még soha nem lát.ták mınkában szüleiket,
P'olányit a munkásoktatús - a Workers' Educational Aseocio,tionnak az oxfordi és a londoni egyeternmel kőzösen szervezelt tanfolyumeriban ह̈eszehozta az angol munkässåg minden rétegével, ćlet- és élményszerilien. Tanitott - is tanult, A tanfolyarnokal - mindegyiket egysser hetenként - Kent éa Sugsex kisvfírobaiban vagy falvuiban tartotita. Egy évre, néha három Ávrẹ szervezelt kurzusokból álltak. Volt hád alkalom öazzeiamorkedni, különösen mert este már kéś lett volns visszautazni, a igy rótában töltülte az elóadó a tanítványok szállásán az éjjelt.
Polányi, ahogyan megazeretle a tanitványait, ulgy tanulta meg gy̌̋lölni az oeztálylánsadalom klasszikus válfaját, annak klussryikus hazájában. Gazdaaágtörténelmet tannított, Anglia történctét a korai kupitalizmus alatt - 6s gyíijtötte az élményeket, melyekben a tanitványok a családi azájhagyomény átján bôvelkedtek. Blake „, sötêt, sátàni cyárai" éltek múg a generációk emlákezetében és a megnyomoritottsdg bélyegét - minden gazdu-
${ }^{5}$ Karl Polanyl: Soxialistische Teuhnongalegung; , Arehlv far goslalwisomacinan und Soslalgolitik" Bd.s 49. Heft Polany
49. Heft 2 ( 1922 ). M .

 Drwiderungi aivehis ete.", Band 59, Heft 1 (1924).


- Kolanyi Karoly: A magzar
 Clab " kiadse, 1957.
axígi emelkerés utén és annak ollonére -az angol munkásság magán viselte.
A legjobbuknak magadatik, hogy életük folyamén valahol talajba eresszék egy nzent gy çīōlotnck a gyölkervit. Ez Angliásban történt meg Polínyival - a kúsóbbi korszakban, az Fgyeaült Államnkban már essalk fokozódott. Gy cilölote a piaci társudalomnak azólt és e túrsadalom embert emberi mivollúbúl kivetkớztet $\delta$ hatásainak.
"Otvenóves voltarm", irja Jássinak, ${ }^{10}$ ,,arnikor Angliúban a köriillmónyek gazdaaígtïrténelmi tanulmanyok felé vezettek. Kenyeremet korestem meg vele mint lenitó. Mert erre a hivatásra szīlctlem. Nom is sejtettem akkor még, hogy egy másik hivatásorn is lehelne és hogy arra kéazülök elol. Vag̣y három esztendôval kéş́bb, látbzólag ismuél a körülmányek kényszare alatt eggy könyvet irtam, ${ }^{11}$ ismét kortörténelmi Értəlmezóst lisigérelve meg ... de exubttal gazdaságtörtínelmi perspoktivét is adtam eszmofuttatínomnak."

A "Great Transformation" perspeltívája, vázlata és mindenekelótt, az élményanyag, amelybsi fukadt, 1940-ben múr megvolt. A kőnyve 1944 -ban jelent meg New Yorkban, 1945-ben Londonban.

Polányi fgy összeqezte elgondolásait 1946-ban, egy angliai szociológus-kongresszuson:
„1. A gazdasáqi determinizmus mindenekelótt tizenkílencedik azázadi jelenaćg volt, hatáas a világ nagyobbik részóben ma már megszűnt; csack a piac-rondzzeren bolül volt érvónyes, a ez múloffélhen van Európában.
2. A piac-rendszer gályosan eltorzitotita nézeleinket az emberrơl ća a társadalomról.
3. Fzek az eltorzult názetek jelentik egyik legfóbb akadályát annak, hoyy megoldjuk civilizációnk problémáit. ${ }^{\text {P12 }}$

1946 végén Polanyil a New York-i Columbia. Egyetem vendégprofesszornak hivta mog az egyeternes gazdasúgto̊rténoti tanszékre.
,A meglepetés a legutóbbi nógy eaztendôben órt", folytatja Polányi Jászihoz szóló levelót.'. '13, Ez a négy óv egretlen megazakítás nélkīli munkanap lázában telt ol. Az eredrnénye, akár befojezem új kỏnyyemet, akkir nerm, a korsii guculaságok térsadalmúrnak, különögon a kereakedẹlem, a pénz és piae jelenségcinek olyan értelme-
zése, amely egy összehasonlitó gazdasagtürténelem alapjait fokteti le."
Miután 1953-ban - 66 éves korában - Polúnyi visszalúpott tanszékéról, a kutatómunka, volt diákjai és kollégái bevoníá́val, még sok évig folyt szervezatt keretek közzött egy tudomănykōzi munkacsoportban. Kutatásaik erodménye 1957-ben jelent meg. ${ }^{14}$
A XVIII. százaulboli Dahomoy kimoritơ tennulmányozása már nagyon korán, kb. 1949-ben kezdớlöte és sok éven át folyt. Polanyi 1962. telón öntötte vúgloges for: mába a ",Dahomey and the Slave Trade" o. könyvót, amely halíla után jelent mog.

Elelének késôbbi éveibon mind ero̊sebben fonódik össze tudományos erőfeszitéso wa émberiség helyzeténnk olovenbe vágó átérzísével. Egy ,Széljegyzetek a szociulista világfordulóho $z^{\prime \prime \prime} \mathrm{o}$. rövid cikkében, גimely - megütközús okából leközöletlen maradt, irja 1960-ban: "Nyugat-Európsban az úrtelmiség valuhogyan zavarosan azt képzeli, hogy a mumkíspártok hőfokának lanyhulása a szocializmus okktualitásának a gyengülését jelzi, és nem érti, hogy az ulommérgoktơl való írtózat, a színes nép̣̂k lázadása és a világgazdasági anurchia a valódi fokmérơje ez új zzocialista viligfordulásnak, amely nom a bel-, hanem a kīlpolitikában játezódik la. A szocializmus hatalma napjainkbarn é lét olyan tájai felsl vonul fel, amelyek idegenek a hagyományos pulitikától: a fizikai földrajz, a demográfia, az élettan, a esillagaszã körzetteibớl lépnek be azok a holyzeti lény. szerek, amely yekre cassk a tervgazdazágtǒl, a munḱ́sdemokrúciának a termelésbo valל́ behatolássitól és az omberiség célkitízésoit öntudatoasan túmogató népi létt.ól várhatunk és várunk válaszokat." ${ }^{1}$ ³
Polányi gazdaságtörténeti kutatánsira és cazdaså̧aszociolớgiai elmáletóro még utalnitgom tartanznak ezelk a laza jegyzotek, de Polányi "úljait" lchetetlen volna másképpon jellemnezni, mint azzal, hogy életer késó tudományos kutatisa és az embori sorsért érzett elemi ereju⿱ aggodulom egy éa ugyanazon tóról fakadt. Támadta az olyan gazdazágzzociológiát, sundy a piacrondszeren belül - és csak ott - érvenyes

[^1]gazdaságelmólcti fogalmakai kényezcríti
 mutstó társadalmak gazdaságára, amivel gáncsot vet az áj népek ōnivású fejlơdćsének a neokolonializmus exzközeként ćs annak az érdekében.
Tanszékén Polányi a gazdaság vailozó helyét a társadalomban tette az, egyetemes gazdaságtörténet" térgyedvá, s ezzel eleve azt jelezte, hogy ,az bsdi egyetemes gazdaságtōrténet kronológikus mondanivalója helyett" ezt a tárgyat, ,a gazdaságszociológia irányábu" kivánja fejleczteni.
„Ha a gazdaság a tánsadalom cgéazében helyet valtozut a törtćnelem folyumán, alkizor elkeriillhetetlen a kérdéa, hogy honnét hova váltortatja a helý́t", mondja Polanyi 1963-ban, budapesti eloadásúban, Az olyan gazdaságtörténelern, amely valóban univerzélisen kutatja a gazulusig vál tozó helyét a túrsadalomban, nem használhat.ja azt a korlátoll gazdaságszociológiát, amely a „kシ̈lesōn̄̄s cescre" képzetére épül, ,mivel a crere jelenstge csuk a piaci túr sadalomban univerzális... a szocializıuиs például ma éppen ò ismeretck és perspektivák olyanforma tágitását kivúnja meg, amelyben a pioci es a piac-nélkili gazdaság hatérail érintkeznek. Fol u kapitalizmús kényazerül tervgazdasaígi elemeket bevezetni túlsúgosan elpincosodott világába, hol a szonializmus szándékozik tervgazdasági diadalát piacelemek bevonásaval tökéletestteni. Az elmaradott államokben éppágy, mint az áj nemzeteknél is a piaci ća nem-piaci elemek versengenek crymássnl. A ezocializmusnak mindendütt a legnagyobb elfogulatlansággal kell zzúmbavennic a gazdasáctörténelemnek aznciológiailag modernizailt tunulságát." ${ }^{10}$

Az 1963 . októberi budapesti hazalátogatás volt Polányi úlutének betcljesülése, már beteggége halálos fordulatának tudatábain ,..., az crnberiséget mind jobban fenyegetó válság éveiben tértem vissza újra a szocializmushoz, amely most már nemcacak a munkésosztálynak, hanem uz egégz embcrinégnek ï̀gye, létkérdése. Nem kis része volt ebben a magyar hazánuk.

A azemezög ma már véglegeeen hazámé, amelynek mindent köszōnhet az, akinek ifjusagát a magyar surs formálta"; - irja üzenctében a firtal frók, költok és tudósolk Magyururszágának.

Az utolaó évtizedett, a kenadai crdo széli kía húzban folyó lázas kutatómunkát és a világ felé kitáruló ćletérzést legrmélycbben tålán egy hátra és elore tekintớ levél törolćke fejeri ki, amelyet 1958-han irt Polányi a nálánál néhány évvel idơsebb Bú de Waard-nak, ifjúségab barútnơjének . , .... Az életem ,vilag'-celet volt éltem "az cmbervilág életét. De a világ mintha évtizedeken åt meczzữnt volna élni, hogy azután éveken belül pótoljon egy szazadot. Igy történt, hogy eseak most jutok a magam igazához, Valahol útközben elhagytum vagy harmine évet - Godot-ra várva -, mig azután ájra parin álltunk: a vilúg fólyáss utolért. Visezaníqve furcea az egesz - hiszen az elszigetcliség mártíriuma látszólugos volt cseak, valójában caak önmagamra vártam. Most ellenünk áll a játszma (te ellened, én ellonem). Még egy évtized - és élternben látnám magamat igazolva. Az Életmunvem Azsiinnak szól, Afrikúnuk, az új népeknek... Jó jel az ellenkezés, amit végre kivaltott a gondolatvilágom. Szerottem volna megérni a a hareot, đ̛e hát az ember véges lény . . ."'?

Polányi Károly 1984. śprilis 23 -án halt meg . Élele utolsó estejéig dolgozott. Koporsoja fölött elhangzottak Jóssef Attila sorai:

Dolgaim el 81 rejtcgetlek,
Istenem, én nagyon szcretlek.
$H_{a}$ rikkancs volna meatcrsiged, segítnék kiabálni néked.

Piokering, Ontario 1970
(Ǒeszeállította Kis János és Márkus György)

[^2]
[^0]:    ${ }^{2}$ Dunaynaka Ilona: Polànyi Károly (1896-1081) - Krónika es kis rujz élete útjalrol -: \&izázadok", megjelenes slatt.
    © Kéxinal D, I, bulajudonáhan
    "Polány1 Kiroly levele Jásza Oszadirhos, 1950. okt. 27 ; , Sxázadok", megjelenés alatt,

[^1]:    
    is Farl Polanyi: "The Gseat Transtormstion", 1944; 2. kiadis, 195i,
    is Karl Polanyl: On bolivf in economie detacminlam; The Soclological Tevien", vol, XXXIX. Scotion One (1947).
    is Idazatt lovê. 1087."
    ${ }^{33}$ Eézirut D. I. tulojdonában.

[^2]:    
    
    

