## Folyoirafor szemide

hittani térol mindinkább letérö felekezeti vitakat és timadasokat, amelyek uleselen es lapoibban nyilvánossagra keriumek. Szükségennek fartsnim, hogy foles a felekezeti lapolk ine terjentel le a szemelyi is polit:kai polemiak tercere.

Korantsem erfem, hogy a felehezeti, faien theodogia; folyoiratot elhagyjak a lonatroverz kídések todomanyos kutatisat és tárgyalánat. csupan az az ohajom, hogy c kérdiesek a roindennapi detet és a 2 Giamp. polgári bekés együtimulködést ne zavarjak. $\mathrm{H}_{\mathrm{a}} \mathrm{cz}$ a közelmuithan saj ialatosar doegtörtént. a felckezeti lapak hazafias aldozstot hozra, azokra fovibb ne reaskljamai.

Tudomásvérd végets jetzem, hogy azonos szövegü iratot kuldöttem a prot. folekezcti lapoknak is".

A fellivist a M. K. melegen üơvözli: ...Meg kell szünni a tamadásoknak, esak igy szünhet tong a vedelmi hare" es halluataxit atol tesz tüggove, hegy , megszünnek-c a katoikusol (kat. Eqyhazunk, dogménk papiaink, szerzetescink, vagyonumk) elfeni täraedísok".

> Sozisfistischo Monatshefte, 32 jg. 63, Bd. 1925. oktobor. A kultura e's a civilizacus ellcotis.

1 kultura es a civilizacto ellentettaol is ebbers a szamban Finedrich Hertz, a ,Rosise und Kullue" szorzöje, a divatos fajembétetok bles kuithusa. "Foindschaff zwischen Kultar und Zivizsation" cimen, A kuthrà és civilizició sacmbeiltitisa a német népszerli fudominyos ês politikai irndalomban, sôt a szepirodalomban is sokat hangoztatott jejseova hett, és ez a julszó gyakran szembetünö polthikal tenderciák kifejezöje és túmogatója. A két szo eredete, jeientése eitérŏ: kulutura ciobb - tala, majd a léek megmuvelését, civilizició az ember megszelidululeset. lemi es társadjelenti. A német filozófusol kälënbégég tesznek a szel. között es igy Kant os Wibelm es alacsonyabbreudru komplexuma
 szollemi múvelödést. Nietasche a Witle zur Macht-ban sollsiböcisist és a
 nem csnek össze. A legmarasabb kutura inn". A k. és c. csúcspontiai romlcttak voltak, és az emberi álatazelidites akai erköjesileg mindies korsazkai turelnetlenek voltak a kimaendites (civilizacio) halaclósénak ber, A c. mást akar mint a k. kimagaslo, raceresz szellemekicei sem. Spengler eimétete szerint a kolturának eppern az chenkezôt". Vegre dése mindjg ūra viss zaterồ töntanak civilizáciovy vald megraereveeletben hatalmas hullamoknt vert enit folyamat. Mig a német saclemi mésutt alig tưnik fcl: franciákoñ és anel az ellentétrek a gondolata, siban foglalja a seeflenj kuitís angoloknal a civilizácóo fogaima maalapja, szempontia nagyon külornhorziz antagonizume feialitásíak az fipusòa sornzze ezeket a szempontokat egyes oronna!. F. Fertz hirom alapja a ceif: kultuita a szettempontokat. Az clsinnét a sacmbesilitás sára szoļáló intórménveknek, vagy erocsi javak termelésére és úpolá. civilizáció az myan javak termccését ének a javaknak az össuessése. Magtrknak a sectlemi, leiki javaknekét célzó és biztosito apparatus.


Roussesu a romlatian, természates ember érzelmi életêt, a saív jogeit dicsorti, a romantak vilagteltogis a kedely (Gumüt) misztikus fogalmát illita scembe a bideri éstelwmel. A Gemüt a lelkj elctnek önmerSabon kieiggäést tataió teljessige - az alahuzottal: Heged szavai - hatlis tema a pszihoanatilikuä szàmara - ćlet az igazi kultura, a latio neppeké csak civimáció. A belutubb viemzés alatt feloldúcilk ez az cllentét. A szellemi kuitara és az anyagì civilizació szolgalataban alió interaze nyek nemi valaszthatole a egymastol: az Wana, a jog egyormán szougélja mind a kettöt, a civilizacio a magasabb kulurra alapja és a udomány a techaikai-gazrasagi fejlödés hatalmas Ienditoje. A rnorka matsa
 mint Iyent teszik a nowet pedagógusok a munkaiskola tanitisinak
 mélységéve!, söt a civalaniciotuk encrginkimélo, felszabaditó hatísa fincraabs, ntélycbb, tágasabbkörü érzelmí életet biztosít az emberisép mind spólesebh rétegei syamáa. A misik, küb̈nösen Spenger fulfogásíban $2 z$ antagonizmus alapia az elleritetes kampiexumok eredete, A kultura valami öszlönszeri, a civilizácín rectonsilis, tudatos. Mély kuiturija ran a haryományos, harcias nomessegnek, a papságatk, a tolumivesnek, a civilzació a virosi társadstom safáju. A kultita a racionalizálódás folyamatibar megmerevedik, újabb lendületet az acélos, friss fajok adnak a törtene'mi fejlödésnek. ime, a kuitura és civilizacio sxembedilitusa Shengler sakeptjkus, fatalisatikus vilagképében, esakigy mint a romanikizs vilagfelfogasban a nacionàlista, faji ellentétek kélezésére vezei … amathogy ahhoi indu! ki a tudat alatt. Kristalyisztan tunik fol ezckkel szemben a harmadik állaspont, Nietzache felfogasa. Kultura az erös hitben gyökercizô lelki cqyséğ, stílus-edység, civilizáció a nagv töncgeknck a kövér lęgelön kérốdzŏ holdogsagga. A kultúréert való hare egtyen véres hare a hatalomért. Nietzsehe meg nem értett. kiforgatott szavaival veszedelmes, gyalazatos játékot ïztek, üznek demagósusok és zavaros, sütét fejek. A kulutúra kethene alkanaznìma Goethe szanvait a "Cremät́'-röl: , 30 evig nom Folna szabad a zéncteknch kedefy-röl besaćni, akkor lassankent megint kifejlödnék delkukben. Ma ez a szó csak elnézést jelent a saját és mások gyöngéjvel szenhen".
P. $K$.

RJVAROS: NYOMDA R7.

