## ФРIДРIX НІЦШЕ.

Від якогось часу зачинають появляти ся в українській лїтературі слабкі проблиски модернїзму. Наші молоденькі модернїсти висувають несьміливо ще свою „голу душу, голу індивідуальність", яка може творити лише в хоробливій, нервовій, горячковій стадиї, окружена сонними, галюцинацийними привидами, візиями викликаними алькоголем, нончем, абсинтом, змисловим розбурханєм, безсонними ночами, неправильним житєм. Несьміливо висувають мабуть тому, що не мали ще нагоди познайомити ся докладно з писанями модерної породи, лише поверхово, фрапментарно. З огляду на сю новітну появу у нас вадумали ми спершу подати коротко історию модернївму, вказати на суть його сьвітогляду, його фільософії, ровібрати важнійші його вицьвіти, як от: A rebours, Lá bas, Le roman d' une nuit, Un homo libre, Le jardin de Bérénice, L' ennemi des lois i инь. Але опісля залишили ми се, бо всї характеристичні риси модерних напрямків і відтїнків сходять ся у фiльософії Ніцше, яку вважаємо теоретичною синтезою модернїзму.

Писаня Ніцше, як і писаня иньших модернїстів, се $\sigma 0$ ж $\theta$ вільні оргіі бевоглядного, крайного індивіду. алївму; сөнаруганад нормальнимлюдським духощ і йогочинниками, над здоровим ровсудком (le bon
 правил думаня. Тут повна анархія внаудї, фільо. софії, етицї, релїгії; тут погорда для угнетени, пригноблених, неосьвідомленихмас, тут іронїносар. кастична насьмішка над демократично-поступовими стремлїями і прямованями ; тут повна воля невгамованих інстинктів і дІІких, инодї варварських вабаганок о диницї. Але не випереджаймо нашого погляду, аби нам не закинули односторонности...

Фрідріх Ніцше родив са 15 жовтвя $184 \&$ р. в селї Рекев, Саськой провінциї Прус, де його батько був пастороџ. Hо родинним традициям предки його мали походити в польського шляхетського роду, що під натиском релінійного гнету як протестанти мусїли нокинути коло 1715 p . Польщу і шукати нової вітчнии в Нїмеччинї. Робить се прадїд Фрідріха Готгельф Еи'ельберт Ніцше, син якогось Нєцкого. Нро се згадує сам Ніцше в автобіографічному нарисї в 1883 р., де між иньшим ось що пише: „Любив я думати про право польського шлахтича, що свої одипи veto уневажнював постанову цїлого вбору". В 1849 року помер батько, а мати з сином і молодшою о три лїта донькою Елїзабетою переселила ся до близького місточка Наумбурга. Тут Фрідріх скінчив міську школу, інститут Вебера і ходив до тамошної гімназиї. Як тімназияст любдв дуже муаику, головно іитересували його клясики: Моцарт, Шуберт, Гайди, Мендельзон, Бетовен. Під іх виливом почав і сам комонуватп; замплуваня до музики не покидало його й пізнїйше ; він скомпонував навіть оперу. В 1858 р. прийнято його до школи в Шульнфортї, ввідкп вийшли голосві письменники, як Кльопшток, Шлєгель, Фіхте, Ранке і инь. Шість лїт пробув у тім ваведеню в військовою карністю. Чптав богато приватво. Вже тут проявив нахил до клясичної фільольотіі. Під конець гімнавияльних студий розчитував ся в творах американського фільософа Емарзона, що легковажить історію, а головау вагу кладе на права індивідуальности. Се мало опісля великий вплив на його сьвітогляд. Рік 1864 посьвятив приготованям до матури; в осени того року вложив ісиит врілости. Вволяючи волю родини слухав у першому роцї ( $1864-1865$ ) на Боннському унїверситетї викладів теольонії і фільольонії, та невдоввї валишив 60 гословські науки. Опісля провів чотири семестри ( $1865-1867$ ) на унїверситетї в Липську на ненастанній фільольотічній роботї, що щвидко звернула на него увагу визначного професора кляспчної фільольогії Рітшля. В осени 1867 р. пішов відбувати військову службу, яка промайнула для нього не без пригоди. Сідаючи на коня роздер собі два грудні мускули. Се було щричпною тяжкої хороби. За те пустили його скорійше на волю в ранзї резервового офіцира. В жовтнї 1868 р. вертає на унїверситет, аби приготовити ея до докторату. Одначе вайшли такі обставини, що промованб вробили вайвим. В Базилєї вавакувала катедра клясичної фільольотіі. Професор Вільгельм Фішер віднїс ся до Рітшля, чп нө

можна би поклцкати Ніцше на се місце. Рітшль горячо припоручив молодого вченого. Вкоротцї іменовано його професором Базилєйського унїверситету з річною платнею 3000 франків. В половинї цьвітвя мав вачати виклади, не ставало йому отже часу, аби міг виготовити докторську діссертацию, а бев докторату но прийнятому звичаю якось нїяково було вказувати ся на катэдрі. Јииський унїверситет прийшов йому в шідмогою в тім клопотї. На основі до тепер написаних праць признав йому титул доктора.

Десят лїт (1869-1879) професорської дїяльности, яку вачав 28 мая вступною промовою "Гомер і клясична фільольонія", провів доволї приємно відповідно до стану свойого вдоровля ; увійшов у приязні відносини з істориком Буркгардом, Фішером, з теольоґом Оверо́еком, з Ваґнером і його жінкою Козімою, що жили у віллї коло Люцерна. В мартї 1870 р. став ззичайним професором : платня збільшила ся з 3000 на 4000 фр. Нїмецько-французька війна перервала наукову його роботу. Добровільно за дозволом власти йде до війська, аби доглядати хорих. Одначе конституция його opraнїзму не дала йому довго проживати у воєнному шумі. Ся служба підкоспла його вдоровлє. Розхорував ся і мусїв вертати до дому. Від сеї хвилї знемагав чим раз більше з кождим роком. Мучать його часті і сильні болї голови. Через вих мусїв покинути 1879 р. катедру раз на все і пробувати по ріжних лїчничих заведенях. Стан свойого здоровля описує Ніцше в листї до Бранцеса з р. 1888 ось як: „Коло 1876 р. погіршило ся моє здоровлє. Провів я тодї зиму в Сореито. Не полїпшило ся. Нечувано болюче і уперте терпінє голови підкошувало всї мої сили. Згодом дійшло до так безмєжного, постійного болю, що рік мав тодї для мене 200 днїв. Хороба мусїла мати причпни вповнї місцеві, при браку всякої невропатотьотічної основи. Не мав я нїколи проявів умового ваворушеня : навіть горячки, анї омлїня. Мій живчик був тодї так повільвий, як живчик Наполєона I. (60). Моєю специяльпістю було витримати нечуваний біль з повною сьвіломостю через два до трох днїв по черзї, при чім викидав я заєдно флєі́му. Розцовсюджено поговірку, що я в домі божевільних (і що я помер навіть там). Се була крайня нїсенїтниця. Навпаки, мій ум доспів навіть в тім страшнім часї. Сьвідчить про се „Денниця ${ }^{4}$, яку нацисав я в протягу невимовно страшної зими в โенуї, подалеки від лїкарів, щриятелїв і креввих. Ся книжка - се рід „дінамометра" для мене, написав я їі при мінїмальному напруженю сили і здоровля".

Від р. 1882 вачало моє здоровлє поправляти ея, очевндно дуже повільно: здавало ся, що минув крізіс (мій батько помер дуже молодо, як раз у тім самім роцї житя, в котрім був я найблизше смерти). I нинї ще мушу бути нечувано обережний; певні умови кліматичні і метеорольогічні для мене доконечні. Не з вибору, але з примусу проваджу лїто в Енгадінї, зиму на Pi вієрі... Зрештою хороба принесла менї найбільшу користь - вивволила мене, привернула менї віру в самого себе... I я в інстинкту хоробрий зьвір, навіть військовий. Довгий опір привів до розпуки мою гордовитість. Чи я фільософ? Але щож кому до того!" Періодичні болї голови вакінчили ся вещасливо. В 1889 р. Ніцше вбожеволїв. Ніч божевілля не розвидвила ся вже більше для нього. Дня 25 серпня 1900 р. смерть визволила його від того нещасного стану.

Житєпис Ніцше не богатий внішнїми подїями. Ввутрішнїх трайчних конфлїктів, як впевняють його прихильникі, було багато. Та ми не вдаємо ся в здогадвий психольогічний аналїз біоェрафічних подроб́иць, лише беремо під розвагу те, що полишив нам автор. Уся суть його душі, його івдивідуальности, цїле ї єство проблискує з його писань. Згадаємо лише, що як чоловік він був дуже ввічливий, нїжний, обережний, мовчавливий, вразливий на красу. Дуже вважав на зверхну коррекність, на аристократичний товариський „добрий тон", тим то все елєгавтно одївав ся і прибирав ся в противність иньшнм ученнм. Любив жіноче товариство, хоча на фемінїстичний рух накидав ся мокрим рядном. Коротко: зверхне його поведенє ярко відбиває віл проголошуваної ним етики.

Вчені, що писали про Ніцпе, дїлять його роботу на три періоди. Іроти сего виступила недавно сестра Ніцше. Вона признає лише два періоди: „Перший, в якому Ніцше дійшов до своєї питомої волї. Я рахую перший період від осени 1865 , коли зачав ся вплив Рітшля і Шопенгауера, та коли музика Barнера опанувала вже його смак, аж до року $1879^{* *}$ ), значить до появи творів „Нодоржний і його тїнь" і „Денниця". Нам оба сї подїли видають ся невмістними. Годї робити ровмежуваня, бо зміст творів Ніцше вповнй безсистемний. Одно й те саме повторюєть ся

[^0]в ріжних його иисаняя, а се новторюванє не ирояенюб справи, не реасумуб погдду, але сиовиваєть оя суиеречностами, ванеречуванями ноперелу скаваною, туманніотю і містикою. Тут отрічавмо конаводерат yеї і веього. На першому иляий етика, відтак іде шгука, історія, культура, ирирода, наука, релйнія, фізьософія, жіноцтво, подїтнка, державиий уотрій, суспільно-економічиі питана, веакі житвві проблям і прояви. Цо лише впринуло в голові, все те беа звязку списував автор. На гордовито щрогодошувані сещтенциї не дає нїаких доказів, навіть не трібуб сего, иро льоніку не заходить ся. Уривково кине афориз, теву, приновідку і йде нрискорено далї. Говорити тут щро ровмежуваня його діядьности, по нашій думцї неможливо. Що тикабть ея поділуу панї ФеретерНіцше иа два періоди: вависимости й независимости, скажемо, що Ніцше нйколи не був самостійним, невависимим. Його твори - се повторюваня а ріжними вмінами і комоінациями ріжних поглддв фіньсофів і учених, понай $6 і л ь$ ше із старинної грецької наукиі і ільософії. Розупібть ся, Ніцше вапозичені думки, висновки й гіпотези накручуб иа свій лад, инодї перевертає до гори ногами, ставить цротивенство висловленого иньшими, аби лише нокавати себе оринінальним.

Безснстемність, брак льогічного звязку в обговорюваному матернядї, швидкі, немотивовані перескокп в одного иредмета на иньший, часте повторюванє в суперечними комбінациями і варияциями, а відтак уривковий, афоризмовий спосіб писаня, отсе нерепони, вадля яких творів Нішше не можна переходити й ровбирати в хронольогічому норялку. На се обережно й делїкатно патакають йего прихильники, пр. Брандес (Menschen und Werke). Ми підиесемо лише найважнййші риси його сьвітогляду, чй як иньші хочуть, його фільософіі.

Крім чисто фільльотічних статей, як от: Zur Geschichte der Theognideischen Spruchsammlung; Der Danaẻ Klage von Simonides; De Laërtii Diogenis fontibus; Beitrage zur Quellenkunge und Kritik des Laërtius Diogenes; Analecta Laërtiana; Certamen, quod dicitur Homeri et Hesiodi e Codice Florentino post Henricum Stephanum (критичне виданє); Der Florentinische Traktat über Homer und Hesiod, ihr Geschlecht und ihren Wettkampf, вийшли а під пера Ніцше сї писаня: „Томер і кдяспчна фільольогія" (Homer und die klassische Philologie 1869), встуиа проуова в Базилєйському унїверситетї ; - „Про будуччину шаших

осьвітних ваведень" (Ober die Zukunft unserer Bildungs-Anstalten 1871-1879) ; „амітки не п пору", п чотирtoх частнах (Unzeitgemässe Betrachtungen 1873-1876: 1) Dawid Strauss, der Bekenner und Schriftsteller, 9) Von Nutzen und Nachitheil der Historie für das Leben. 3) Schopenhauer als Ercieher. 4) Richard Wagner in Bayreuth) ; - „.Нюдеьке, падто аюденке, кнака дая водьних духів (Menschliches Allzumenschliches, ein Buch for freie Geister 1876 u, 1877) ; продонжень сего тиору п ,Vermischte Meinungen und Sprüche 1876-1878; Der Wanderer und sein Schatten 1879); - „Дешшны, гадки иро морааьй вабобон" " (Morgenröthe, Gedanken uber die moralischen Vorurtheile 1880 u. 1881); - "Beceла wayкa" (Die frobliche Wissenschaft - La gaya scienza, паписана 1881 ( 1889); "Так проговорив Варатуотра - кпнжка дая псіх і дая шїого* (Also sprach Zarathustra - Ein Buch für Alle und für Keinen 1-4, 18831885) ; - "Нlo той бік добра і вла" (Jenseits ron Gut und Bose
 Genealogie der Moral. Eine Streitschrift 1887); - „Barнеринпйам. Муапкантський проблям" (Der Fall Wagner. Ein MusikantenProblem 1888); - „Сумерк між божками, або ак фізьософуть ея молотом " (Götzendämmerung, oder wie man mit dem Hammer philosophiert 1888)*); - ${ }^{\text {® Воля до власги, Нроба перенйоваия }}$ всїх вартостей" (Der Wille zur Macht. Versuch niner Umwerthung aller Werthe), Нішше вадумав паппсати обширий твір у чотирьox yacrsx: 1) Der Antichrist, 2) Der freie Geist, 3) Der Immoralist, 4) Dionysos. Tyт хотїв автор подати історияно-тенетичшнй авявок моральних понять; хотін піддати беаоглядиї вритни, а агдлдно алобшн, шовіністичпия насьмішкая етпчні шартосги, хотїв пошанти вартість етики, лку прнанав лодськіеть, Одане не адїйснив того, що вадумав. Вахопида його піс боженіда, Скінчив лише першу частшу І. т. „Аптихрисе", у акощу офіроп
 статю а грудия 1888 р. „Ніцше проти Bataepa" (Nietzsche contra Wagner) i "Hоевиі" віц 1871-1888 p. (Gedichte),

[^1]Читаво часто і чувмо висдови: Ніцше фізьософ - фізьо. софіа Ніцше. Скілько в тім иравди? Mı скажемо: Нічогісйивка. Боксий фізьософ, що проголошуб евою пауку, намагаєть еа подати иа ї правдивіеть льоtiчві, розумові і досьвідиі докааи, арту. мевти. Тузаниість, містику, езотеризм, симболїку полишає на боці., Ніцше робить иротивно. Вхе самі иаголовки, та титуаи його иисаиь вкадують иа акусь неясність, фантастику, парадокеальиість, на ззарне поетичне віщованє і пророковання, а не иа фізьософію в правдивоуу того сдова вначіню. Що се значить: "Так ироговорив Заратустра - кижка дая всїх і ддя аікого": - © уерк між божками, або ак фізьософубть ся молотом"; - "H0 той бік добра і за" і инь.? ІІ думиї Ніцше, фільософіа не 6 дьонічни, системини, розумовии доказом акоїсь правди; фізьософія - се еубкктивна ваява того, чого бажають, чого домагають еа іпетиакти чодовіка. „В кеждії фізьософії б пуикт, де „переконаня" фідьсофа виходить на сцену: або скавати еховами давньої містериї: Adventavit asinus - pulcher et fortissimus", виачить, уеї ріаьософи „уавляють собі, пемов би вони відкриди і дійиаи до своіз вдасних гадок самороввитком хододної чиетої, божесько беажуриої дияабктики... у фізьософа иеща нічогісїнько неособового". Ніцше каже, що фіньософія вкавуб, аким 6 її автор - данауить, в якоуу ровмежоваию поставлені до себе внутрішві інетиакти його природи". Він принає тільки фільософію ілетинктівіея фільософа творить сьвіт а його моральністю па свій лад, „Фінь. софія - се самий тиранський іистнкт, найотльш духова водя довдасти*), до „отвореня сьліта", до causa prima". Вуаи-




























 фіньосф і пересічий чодовік хоче иіаати иравдиве, воче
 софів". "Mи отже гочемо правии: Чох радше ие иеправи? Неиевности? Навіть певиана?... Uрианати пеправу ак угоиу
 потрібиі до жита... Що таке иравди чооовіка? Се брелиі, аких годї оирокиуути... Воля, що амагав до црави, то аақрита воля емерги., Вииовісти иравдї посаух се свобода дуга", Вкіниі категоричио прикаууб, що тодовних прандом жита повина бути ретуда кровожадиого ордена Ассасеииів: . Нела иізкої цравд, все доввоиене". Все отже иа сквігї брезия, зише парадоксазыі афориами Ніцше правдиві! Хто так дивить са иа фізьсоффіо і зто
 а афориамову, беадокавову пауку фіаьсофіню. В речено : , Нела иіякої правди, все довволене" міегить еа пйиї сьвітогая Ніцше
 роаумінию, але радше в проповідиныкому аиауіно, 3 одиего боку
 ирогодошепо модер пу етику, Тепер ауиииио са ири сій ений



 Ніцие.

## 95

Сучасні моральні вартості в Европі анорматьні, тим то аабираєть ся Ніцше зробпти „перецїнованє всїх вартостей" . Hepeдінованє зачннає запереченєм загальних правд. Як є ріжні люде, так і ріжві правди. Все иа сьвіті повстає ирииадково. Нела ииявої причпновості, нїякоі̆ мети. „Сном здав ся менї сььіт і доемою Бога. Сей сьвіт, вічпо нелосконалий відтиск". А на иньшоиу мепі: „Спізьний характер сьвіта у вічність є заос, не в розумінню недостачі конечности, але в недостачі порядку, поділу, формі, красн, мудрости". Тиі то Ніцше вважає заотичність, вельодічвість, неправильність, помильність житввою конечвістю. Що днше є на сьвітї, - се виплив доконечности. Богів не має „боги померли". Бог - „божевільвий твір чоловіка... Біль, неміч, утоза сотворили всіхх богів і всї повасьвіти. . не треба пзати годову в пісок небесних річей, але свобідно й носити, голову вемї, що творить амисл землї". Немає вольної волі̆. Чоловік отже ве відповідає ва свої вчннки. „Залїзні руки конечности" стоять в тіснолу авязку в приадковістю". Кермуючи ся такою метафізнков, дая Ніцше певністю 6 лише його ${\text {, } \mathrm{g}^{\text {a }}} \mathrm{i}$ його івстивкти. „я 8 тілько тїлом вповвї i вїчй довал се; а душа лише словом для чогось на тїлї. Ті̄ло - се великвй ролум... Знарядом твойого тіла - твій малий розум, се, що ти наймевувш духом". Iнстиякти - прпчпна морального і фіапчного дїявл. Вонй - нориз і ааководавець усего. Кождий повинеи собі творити мораль, віл. повідву до свої інстинктів. Чоловік не повивен кериуваии ся віякпни аагально-людськими моральними переконанями, 60 воні фальшиво побудовані. „Перекованя - тюрма". Людей з мральвии переконанями ве годить ся брати в рахубу при оціииі етиявоі
 треба гаядїти на пятьсот переконань під собою і на стінько ая собою ${ }^{\text {. }}$. Придержувати са моральних иривцвпів - се гаупота і перепона в вабаганках одиниці., „Завірпти свойоху чутю, значпь, елухати бізьше евойого діда і свові бабки i евоіх прадіддів, віз богів, що 6 в нас, нашого розуму і нашого досьвіду ${ }^{\text {. }}$. Автор впа-
 анову сьвідолість волї, аначить роаум. Таку супере чність добs. чубмо ще і в пньшому місці, а то, коли товорить, що про ковей житя має рішати роаух. Розумна смерть - се добровізне сало. воийство; нероаумна - недобровільна, природиа смерть. Ірнвварй


і невідповідальности. Але Ніцше сам не знає, чого бажая. Йому байдуже сушеречність в ногдядах. Ніцше квестіовує епичні вартости, неред якими людськість клоннла годову. Критика дузе ватятнена. Надїя - найо́тілше лихо, 60 вона спнвяє нуждара наложити на себе руку і вкоротати своє житя. Сираведлввість - се проворне, егоістнчне вираховане. Безсторовньої сираведивості непа. Чоловік хоче обезлечити свою позвцию, тому входить у зноснні з иньшіни. Правдомоввістю послугумть ся люде з огляду на внгоду, бо при брехнї, скритости, дптрості треба більшого напруженя, більшої застанові і роздумуваня. Сучасна зорағь тає на оцї всіјлюдей, а се аноръальво. В Европі заходять ся, абп всї люде малп однакові, рівніправа, а Ніцше гоче кастовости; хоче панства, твранства і невольництва ; девятнацяте столїтє - столїтє масн. Його зораль - , озвіренє чоловіва до ступня звіря-кардика рівних прав" (Verthierung des Menschen zum Zwergthiere der gleichen Rechte). Bce тепер море, незічне, несазостійне. Одва частина сучасної дюдеьвості повннна пропасти, а на й трупах пає народити ся , надчоловік", себто новий рід людей-арпстократів, упривітеі̆ованих олйаргів; одна знову частина ууспть статі невільнпками олїгаргів. Tеорія „вадчоловіка " основуєть ея на половоуу доборі і на переківї пород Дарвіна, хоча Ніцше відпекуєть ся авлиіїеького патуратїта руками і̆ ногамп, бо хоче буті оритівальвия. Але сю теорію, вад-

 тольогічнниц, як се робпть Дарвін із теорією натурального добору і переміни пород. Надчоловік тає о стідько перевпешати теперілнього чоловіка, скілько сучасниі̆ чоловік перевпсшая калиу, або пнакше, сучасна людеькіеть 6 , зостом-перемодом ${ }^{2}$ міх зьвіряиі і надчоловіком. Чоловік вуепть пропасти, щоб народив ея надчоловік. Заратустра подає нам блнзші звістки про сего надчодовіка,
 ниі̆ дух будуччпни". „Коли Заратуетра мав трицять лїт, полишив евою вітчіну i пimor у гори. Tyт пробув десягь лit на саной роздумуючи про самого себе, про моральні вартості і пюдеькі відноспні. Набравши великої мудрости, вертає в долнну, зазодпть до уіста, де вастає багато людей, і проповідує ін свою науку.
 можене. Що вробщли ви, абн і̆ого деремегті? Усї сотворівя со-

[^2]творилі доси щось більшого від себе：а ви хочете бути відпли． вом сього великого припливу і вернути ще радше до зьвіряти，як неремогти чоловіка？Чим є малпа для чоловіка？Насьмішкою або болючим соромом．Як раз тим має бути чоловік для надчоловіка： насьмішкою і болючим соромом．Зробили ви дорогу від хробака до чоловіка，а багато в нас іще хробака．Колись були ви малпами， а ще й тепер чоловік 6 більш малпою，нїж яка－не－будь малпа． I наймудрійший між вами－се лише суперечність i мішанина ростини і привиду．Та чи я накликаю вас，аби ви стали привидами і ростинами？Гляньте，я навчаю вас надчоловіка！Надчоловік 6 змислом землї（der Sinn der Erde）．Хай скаже ваша воля：над－ чоловік буде змислом землї．Заклинаю вас，мої братя，полипіть ся вірними вемлї і не вірте тим，що говорять про надвемні надї！ Вови отруйники，сьвідомі або несьвідомі．Се згірдники тїла，мо． рітурі．．．Колись проступок супроти Бога був найбільшим проступ－ ком，але Бог умер，а в ним повмирали сї проступки．．．Колись гля－ дїла душа згірдно на тїло：і тодї була ся погорда чимсь най－ вищим：вона хотїла бачити його худим，поганим，виголоднїлим． А скажіть менї：що каже тїло про вашу душу？Чи не є ваша душа вбожеством，брудом і нужденним вдоволенєм？Справдї，чоло－ вік－се брудний цотік．Мусить бути море，що прийняло би бруд． ний потік，не закаламутивши себө．Дивіть ся，я навчаю вас над－ чоловіка：він є тим морем，у якому вможе поринути ваша велика погорда＂．Ніцше подає нам у надчоловіцї образ будучого поко－ лїня，повного невгамованої сили，без нїяких моральних пере． конань，яке має ІІ овну волю і ІІ овний дозвіл вдоволяті евої інстинкти，примхи і вабаганки．Се поколїнє настане тодї，коли людськість не буде придержувати ся нїякої етики，лише прииө лікарську рецепту Ніцше．Головні підвалини народин „надчоло． ловіка＂бжадоба⿱亠䒑 „волявласти＂，тавначнй，богатпй， надмірний васіб сили．Ніцше осьвячуе підступ，жадобу крови，хижість，невмолимість，суворість，очерненє і иныші такі злочини，коли се стає підмогою власти，сили і приємністю інстін－ ктів．„Мій брате，війна і боротьба－влі річи？Але конечнө сө вло，конечна ваздрість，недовірчивість і очерненє між твоїи чесно тами＂．До народин „надчоловіка＂потрібний поділ людськостл ва дві категориї：на панів－аристократів，що мають сплу і власть в руках，і на рабів－невільників．Перші можуть робпти всепо своїм уподобаням；другі мають бев нїякого протесту сіу＊

жити першим і сповняти все, що прикажуть перші. 3 неввпчайної, могутної, першої категориї народить ся пнадчоловік". Кождө вивиспенє типа „чоловік" - се дїло аристократичної суспільности, яка має вдвигнути ся на трупах слабих, понижених, підлих (gemein), сюокійних, тихих. У витворенню сеї сусиільности не може бути вїякої гуманности. Іо думцї Ніцше, кожда висша культура не є дїлом гуманности. Аристократична каста виросла а варварства. „Люде природною ще природою, варвари в найстрашнійщому ровумінню слова, хижаки, ще в посїданню незломаних сил волї і жацоби власти кинули ся на слабші, більш общчайні, спокійні раси". Сї варвари були "більш цїлі люде", а "се значить, що були більш цїлі бестиї". Аристократ повинен виховувати в собі „бестню", бо вона родить сьвідомість своєї сили, підносить на „найвисші вершши", звідки може глядїти відважно, безжурно, насьмішно, грізно... на все драматично-трагічне". Вона витворює диху і гордовитість, що додають субєктови зверхнього блиску. „Найгірша зараза не могла бп стілько нашкодити людськости, як коли-б одного дня пропала в вемлї пиха. Без пихи і самолюбства, що були-б тодї людські чесноти ? ${ }^{\text {¢ }}$ Ся бестия, найгарнїйша і найбільші величня прикмета аристократизму, „довершує страшві вбійства, пожежі, насильства, тортури, своєвільно, з повною рівновагою духа, немов би се були студентські збптки". Вона дає доввіл похваляти різню, вбийства, рабунки, коли „дїяч учинку" (That-Thäter) може се зробити, коли се його вдоволяє, бо пицна, повна природа не бере серіозно своїх злочинів", $б о$ „душа злочпнця хотїла крови; його палила спрага ва щастещ ножа". За сө нө має права нїхто його судити, бо він сам себе судить. „Суддї, що засуджують злочинцїв, не мають нїякого почутя для красп іх учпнків. Тип влочинця - се тиІ сильного чоловіка, тілько що пробуває в неприязних відносинах", $б о$ не має захистних скритків. 0божанє для власти і сили так васлїпло Ніцше, що підносить до неввичайної величини найбільших злочинцїв, пр. братетво Ассассинів, що поклало собі метою вбпвати і рабувати кого захоче, що на свойому прапорі виписало: „Нема нїякої правди; все дозволене". Для Цевара Борджія, поганого тирана і крџвдника, що поцовнив багато потайних убийств, не знаходить досить слів похвали. „Вповнї не розуміють хижих зьвірят і хижого чоловіка ті, що добачили якусь хоробливість в тому найздоровійшому із усіх

хпжпх вввірів". Се взір аристократичного типа, в якого впйдд вадчоловік та "водьні духи будуччини".

ддішо дали ва прикнетамп олї'архів. До тепер „псевдовільпі духп" проповідували „рівність прав" і „спочутє для кождого терпіня". Фільософп будуччпни думати-муть инакше. ${ }^{\text {Н }}$ Невмолиміегь, наспльство, невільництво, небезпека на вулмцї і на вкруги, скритість, стоіциви, спокуса і ріжного рода чортівства, все вле, страпие, тиранське, зиже, вьвірчьке і гаспидське в чоловіцї служило до вивисшеня типа „чо.овік". Ми вовсїм не те, як „libres penseurs" „liberi pensatori" - „вольводумпі" $\mathbf{i}$ як усї ті славні речникп „тодерних ідей" люблять себе іменувати. Сї духи зтірдно дивлять ся на масу; не входять в ніяякі яносини з нею. Вони називають іі „плупою черелою". Арпстократам годить ея знущатись над слабпии, коли ї терпінб і муки вможуть вдоволити могутного кривдника, „Яке се приєнне чуте показати без вастанови свою силу на слабону. Яка pockim de faire le mal pour le plaisir de le faire! Щ ва втіза в внаспдуваню !... Не робити собі нічого з того, коли ваподівть ся кому яке терпінє - се щось велике, се належить до величпни". Апотеоууючи вьвірства, опрокидує і висьміває Ніцше етику мносердя. Перевертав до гори ногами төву ШІпенгауера: neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva. IIIorenrayep привнав чуте милосердя ва головний чинник людського роввитку. Ніцше добачує в мплосердю багато егоїзму. Робимо инышии добре топу, бо се вбільшав в нас почутв власти, а до того ставляено в валежвість тих, для кого ми милосердиі. Инодї нудьга наклонвв нас до того. Милосердєм побільшаємо терпінє сьвіта, 60 горрево не лише своїм нещастьм, але й нещаствм наших блиььких; тии вменшавмо охоту до жітя. Милосериі ми тому, 60 жазавмо ся, аби коли не впала на нас нужда ; горе окруженя псує нам веселй вастрій, отже памагавмо ся віддалити від себе сумний вид. „Мідосердя - се спмпатія детенерациі" ${ }^{\text {б }}$ бо збільшаємо і піддержубно чпсло хорих і слабих. Марнуємо свої сили па вуждарів, валіся трудити ся над придбанви сили у аристокр атіі. Все, що хоре, ваї пропадае. Треба бути „иевмолимим ". Підпомагаги нещаслиіії череді панам не годить ся. Правда, коли такий чоловік милосермиі,
 тість. „А що а пидосердя тих, що терилять $l^{*}$ Між аристократатит пема анову митосердя, 60 inter pares нема „ласки". Митосерря ${ }^{\circ}$ і вааінна піднога поже бутп тілько між упривілейованим покаиі-

нєм будуччшни, між тими, що пмають один біль і одну надію". Помагати можна ${ }_{\text {п }}$ тілько таким робом, як ти сам номагавщ собі". А врештою могутні аристократи почувають себе до обовяаку лишө „для своїх рівних", а проти осіб „ннвщої ранти" поступавть ся, „як серце вахоче". Коротко, по думцї Ніцшө, сучасна християнсько - демократична мораль милосердя 6 привнакою детенерациї і упадку Европи. Вона ві свовю любовю і охороною слабпх і угиетених є реакциєю проти міцних, могутних, що мають дозвіл робити все, навіть мордувати, рабувати, тїшити ся мартирольогією темної „череди". Адже все підле, пересїчне, нужденне, хоре най щевав з вемлї. В „Антихристї" горячо припоручає і прикавує новищ фільософам нової суспільности „надчоловіків" нищити все, що но підходить під рівень аристокративму. „Слабі і невдачні повпині пропасти : се перша ваповідь н а шо ї любови близьких. До сего треба іщ ще допомогти". Тілько цїкаво знати, хто тодї служити-мө аристократам? хто буде їх невільниками?

Для тих двох категорій людей творить Ніцше дві щоральности: „аристократичну, панську і невольницьку" (Herren-Moral und Sklaven-Moral - Jenseits von Gut und Böse). Взаїмно вони собі ворожі. Обі дивлять ся крізь иньший цризнат на сьвіт; обі мають відмінні понятя добра і вла. „Що таке добро? Все, що збільшає почуване власти і сили в чоловіці. Що вло? Все немічне". Добре отже є се, що може вдоволити інстинкти, а зле, ще стає нерепоною в їх вабаганках. Кромі сего, що ми вже вгадали, головнїйшими чинниками панської өтики 6 сї цриниси: „Чи зможеш сам надати собі норми добра і зла, а свою волю вчинити собі ваконом? Чи зможеш бути судиєю і местаикощ свойого права? Робіть, що хочете, але будьте тими, що можуть хотїти. Будь паном. Будь ваєдно пермим, не дай себө вишередити нїкому. Будь невстрашимим, а при тім страшним. Будь бев журби, цинїком і напастником! Сього домагаєть ся мудрість; се женщина, що любить тілько борця. Хто хоче бути творцем, щусить бути тй, що нищить. Твоя воля най буде тобі правом. Воле моя, будь нө вмолима в перемовї, скора нищити в побідї. Чи ти 6 новою силою і новим правом? Чи ти сам є мотором руху? पп зможеш зщуспти вьвівди, щоб ходили навкруги тебе? Моїи товаришамй щсять буті душі творчі, триумфатори, що збирають шлоди. Не привяаувати ся навіть до наймилі̆йшої особи ( 60 вона тюрмою), авї до вітчпни, хоча-б найб́льше була нещаслива і потрібна помочи ; анї до

миосердя, вианя, аиї до своїх чеснот. Треба внати себе ода роиптн: пайміциійша проба пезавпсимости. Мій суд - 6 моіп оеу. дом: до сього кождому зась. Треба раз позбути ся лихого спаку, хотітл бути одиакового переконаня в багатьома. "Добро" не 6 вже добром, коли ій сусід так говорить. Вкінцій мусить воно все так бутп, як бувало: великі річи для велпких, усе неввнчайне дия пе. ввпчайих". Се були-6 важниїші приписп панської етики. Якпй робом витвориаа ея мораль аристократів по поглядам Ніцше? Мй вже згадували, що культура почала ся тодї, колі варварська раса зробща пахід на спокійну, тиху, слабшу расу, що вайжала ся ховом худобп, продажею виробів, та перемогла їі і насилыно вробпа свої певільнком, а чуже майно свобю власністю. Так повстали грецька і римська культура, а на іх трупах культура Іер. манів. Сї варварі-арпетократіи маючй силу і власть у своїх руках кериували переноженою суспільністю, вндавали вакони по своїі вподобі; були пірплом моральної вартости, а павіть їіт творцямा. Аристократ осуджуб, що „шкідие йому, се шкідне само в собі" ${ }^{\text {; }}$ він 6 тин, що надає міру річі: Все, що століо па дизполу ступенї роввитку і було слабше від него, та підчинене йому - се яле, простовате, низьке. Такпм робом вирпиули прикжетпнкп : добрнй і влий, „Добрнй" вначпть тілько, що пансьвий, арпстократпчний, висший ; „влий" - се „внвькнй", простакуватиї, слабий, невільник. Свої погдяди намагасть ся Ніцше поперти докавами в етимольотіі, але ся науковість побудована на крихкия основах. У аристократичнії моралї „на передї стоїть чуть повноти, власти, що хоче ровлати са, сьвідомість богацтва" ; у мораиі виаснлених, слабих, угиетених на нершопу місцї виинана „песоижістпиа влоба" на дїле положенє чоловіка. Невольнщцька мораль аптітеаа арпстократпчної. По тій моралї „влим" 6 се, що виклाкає острах : невгамована сила, гордовитість, суворість, невволімість, пенаситиість, наспльетво, вбпйство, рабупок, катованя, виу-
 гідиість, териелщвісьь, підмога. Са мораль - се „мораль кориселя пожиточности". Невольник тлддить ненавнсно иа прикметі арі. стократа, скептичпо і педовірчиво на все „добре ", що поважаят сн в горі. Він не адібпий сам для себе встановляти мораивиу вартість; віи має прпдержувати ся сеї, аку йому далй пай. „О


ницькій моралї авторптативну санкцию надали духовні, що поставнли собі ва вавданє ввяти в оборону „глупу череду" угнетених і покривджених неред внзиском аристократів. Найперше жидівеькі луховні, а ошісля християнетво стало боронити слабих ; ва хри* стнянством пішли демократпчно-поступові ямаганя, що теж мають на метї "череду". Ніцше доволї швидко реферуб історичві події. Метод витвореня Атенської культурп упривілейованою веротвою при підмовї невільництва ставляя як доконечний ваір культуриого роввитку в иньших часах. Кождому обзнайомленому трохи в історією ввісно, що культура не вавсїд роввивала ся так, як сего хоче Ніцше. Бувало й таке, що як раз невільвикп і угнетене та переможене суспільетво давали почин культурі. А скілько знову людей вщвначних, що надавали напрям епохам і цїлим столїтям, походило в найнивших верстов. Зрештою кождий, хто думає здорово, вважатн-ме арнстократпчні вабаганки Нцце при ищиіних обставинах божевільною утопією. Проповідуючп панську мораль він ворожо глядить на сучасві демократичні вмаганя. Його обурюв до нестями рівність усїх дюдей щеред правощ. Утих словах містить ся „плебейська ворожнеча проти всего упривілейованого i самовеличного". Tyт ровходать ея иро „ni dieu ni maitre". Се неяация самого жптя. "Воно ввучпть так, наче-6 хто приоб́іцював віднайти жщтє, що вдержувалось бн від усіх ортанїчних функцшй ${ }^{\text {. }}$. Він падькає, що нннї кождпй може навчпти ея чщтаті і писатп, та спм робом корпетатн із осьвітних вдобутків людського духа. Давнїйше читанє і цисанє було власніспю богів, опісля війшло до вибраних, а нинї до „череди". „Суспльниї устрій без кастовости неможливий, 60 усиішне житб домагасть ся авторитету. „Богато придбано, коли вкінцї великій многотї вповно се чут6, що вона не може дотікаті ся всего". Aле тім авторитетом можуть бути лище аристократі. „Признака доброї і вдорової аристократії, колі вона чуб себе не функцнбю (королїветва або чого щвь.), але його вмислом $\mathbf{i}$ найвисшим управненєм - що тому вона в доброму сумлйню бере як офіру велике чвсло людей, яких задля себе всувая до невільників". Воні мають пильно глядіти, аби „евоїх обовявків не внизитіл до обовязків для кождого: свої права i ì впповненб вчпеляти до своїх обовявків ". Вони повинні вірщтн, що суспільність істнуб н е для суспільности, лнше як підвалнна, на якій має побудувати ся арпстократпя. Сбого повпиі як найпильнїйше берегтп, 60 в цротивному разї переможе пчредна мо-

## 103

раль", звачить, милосердє одного для всїх і всїх для одного, та загальне братерство і вагальна вваємна підмога, а се сиинить народини надчоловіка і розвиток аристократичних пород. Ніцше найменує коррупциєю компроміси царів, самовладників і олїтархів із „чередою". Демократичний рух - се симптом упадку і дегенераииї сучасної людськости. Таким самим симптомом декадентиащу є фехінїстичвий рух. Ніцше вважає жіноцтво безрозумними сотворінями. Женщину ціхує глупота навіть в кухнї, де одинокө іі привванє. „Hic Rhodus, hic salta!" „Коли-б женщина вміла думати - була-б як куховарка від тисячних лїт винайшла найбільші фізольогічні факти і ввяла би у свої руки медицину". Жінка нө розуміє, що таке страва? Лихі куховарки i їх повна недостача розуму в кухни спинили роввиток чоловіка. „Нїщо не є женщинї більп чуже, осоружне, вороже як правда, - її найбільша штука брехня, ї найвисша справа - позір і краса". Жіночий рух - сө щось „вічно-скучне в женщинї". Еманципацийні змаганя жіноцтва належать „до найгірших поступів вагального о по оганеня Европи. Бо щож аможуть виявити сьвітови недоладні спроби жіночої науки і самовідслони ?" Ніцше сумнїваєть ся, чи женщина, коли пише про женщину, хоче вивволення - i чи може хотїти... Він питаєть ся: чи сама женщина признала коли жіночій голові глибину, жіночому серцю справедливість? Женщина доси була найбільш вневажувана самим жіноцтвом. Він похваляє церков ва її висказ ${ }_{\text {„mulier taceat in ecclesia" }}$, Нашолєона ва його „mulier taceat in politicis", а вкінцї ваявляє, що „справдешнїм приятелем жіноцтва є сей, що кличө до них : mulier taceat de muliere!" Ce признака коррупциї інстинктів, коли женщина покликаєть ся на паню Roland, на паню де Staël або на George Sand. Сї три є „комічнищи женщинами - нїчо більше - i найлїпшими аргументами протй жіночої еманцишациї і самовеличности". Мужчини трактували жіноцтво до недавна як птахів, що заблудили до них в якихось гір: як щось лїшшого, ьразливійшого, дикійшого, чудовійшого, солодшого, але також як щось такого, що треба вамкнути, аби нө втекло. „Жіночі еманципатори не йдуть в рахубу". Мріти про рівні права, цро рівне вихованє, рівні домаганя і вобовяваня се типічна привнака плосколобности. Такий чоловік дуже „во ротко" думає про всї головні питаня житя. Чоловік знову, що має глибину духа, тілько орієнтально може думати про женщину ; він щусить почимати їі як власність, як щось призначевө

до послуги. Привванє мужчини: „Я хочу" ; доля женщини: „Віп хоче"; значить, женщина сотворена для любови, послуху і повної зависимости від тужчини. Чоловік повинен станути по сторонї авийського розуму; повинен цоступати по прикладу Греків, що з прибільшуванєм культури від Гомера до Перікля острійшиии стали проти женщин. Се було „конечно, льогічно, по людськп". Де тілько промисловий дух переміг військового і аристократичного, там женщина стремить до економічної і правної самостійности „комісу". „Женщина як коміс" стоїть на воротах модерної суспільности. Визволена женщина перестає бояти ся мужчини, а через тө вона дегенеруєть ся. Еманципация проявляє себе постепенним ослабленєм і притупленєм усїх найбільш жіночих інстинктів. Еманципаторів жіноцтва найменує плосколобними приятелями женщини, ученими ослами, бо осьвіта робить женщину нездібною до перщого i останнього їі призваня - родити сильнідїти. Мужчину треба виховувати до війни, женщину до достатченя жовнїра : всө иньше дурниця". Сучасне подружє - се „зоцсутий конкубінат; вбожество душі в двійку, бруд душі в двійку, нужденне вдоволенє в двійку", вначить, подружє є обмеженєщ волї. ${ }_{\text {n }}$ Змисловість райське щасте землї" мусить мати у панів-аристократів повну волю, бо инакше не народить ся надчоловік. Впсьміває тих, що ваказують чужоложити і використувати жіноцтво для вдоволевя ровбурханих інстинктів. Ніцше отже васуджує жіноцтво на повсякчасних невільниць аристократичної суспільности. Зрештою нїчого дивного, бо невільництво, по його дущцї, доконечна условина висшої культури. А що тепер иньший рух виринув на дневний порядок - се признака, що Европу сповили декадентизщ, дегенерация, пересїчність. нудьга, вивисщенє „невольницької моралї". Сю мораль підпирало і підпирає християнство, тищ то безмежна аристократична ненависть і влоба нодиктували Ніцше обсинати християнство брудною лайкою, цинїзмом і наругою, а не безсторонньою критикою вчинків християнства. Се признають навіть прихильні ощїнники писань Ніцше. „Тепер не оперує вже аргументами, але лайкою, аби вробити християнство чимеь згірдним і вакликати маси до його внищеня. Фальшує, перевертає до гори ногами і вацеречує дійсність, дає вираз вайглибшому невдоволөню з природного сьвіта ; вакид сього odium generis humani, що підвесено в цїсарському Римі проти жидівства і християнства, повер-

## 105

 хриетианотво. Ніцше вважає хриотияиетво , появою великого, найглиоиого вопсутя, бевемергною погано лодеькости". Христнанеьа

 Вона сшияє митосердя, любовю блиьькх, понатами гріза, грижою сумдйн розвиток сали і волю власти у вибраних. Христианетво будо-6 тодї йому до внодоби, коколи-6 на апостольськім ирестодї царогвувади такі вочниці, як Цезар Борджія; тодї могди би кровожадиі і невгамовані інстинкти погуаяти собі доволі̆, тодї „більы дізі бестиі" привели-6 иа сьвіт падчоловіка.

На тім кінчимо короткнї иарие про „фізьософію " Ніцше, Mи старадй ся понайбізье власним його словамй ехарактериау-
 охоронати себе від вакиду „унередженя ".

Як найженувати етшку Ніцше? Правду скавати, вона сама про себе вшаа осуд. Пого „перецйнованб моральшх вартостей ${ }^{\text {a }}$
 ріжнццї між добром і злом, або зто так розуміс поната добра і ала, як Ніцше, сей тим сампи не прианак иілкої етики. Такищ робощ квестиопуб ся сьвідомість волї, що може рішати иро моральні питаня. Етичиі ирщциии „вольния духів" - се щринциии варваретва, вьвірства, шасизьетва і дикої амисловости. Поеаухайщо, що говорить прихизынкк Ніцше, Газьвің про сю етику: „Морадь Ніцше хорує па одву невлі̆чипу рапу. Вона хоче стоати в саужбі житя і провадити дюдеькість до внешої осьвіти. Кождий а осібиа в тому полишений Богом і лодьми: Бог умер, а па повпорозупову співроботу і керму ииьших дюдей ніхто не може і пе поповинеи рахувати. Кождий сам своім роаумом пусить витвориги моральне унормоваия сьвіта і піддати себе подпбкам і іллоаиі, аби могти продовжувати своб житв а дня-на-день.

Дійсий̆ сьвіт одиаче, якому Ніцше відмовнв вцовиї розуму, мотить са добрим гоморои иа свойому агірдишку. Ніцше може навіть оспорювати кожду його обвктнвну причниовість, однауе мусить скопстатувати мудрість і гармонію в цілому ходї дотенерішнього роввитку сьвіта, акпх і лодська еьвідомість не поже

[^3] уудрійшиі̆ мнслитель па сьвітї... Ніцше, що теоретичио маперечує


 гармонї, що розляла оя над сим хаосом сьяіта.., Не вдало ол Ніцше відбудувати сей сьвіт, акий зруйиуав, він вносить суперечпість свойого шутра до вийшиього сьвіта, коди иравдомовиість апушуб його частійие винати слово Паваа: „божеська гаупота мудрійша, нї аюде ${ }^{4}$ ).

Іід конець скажемо дещо иро стизь і форму иисаиь Ніщше, Досаухаймо, що говорить сам автор, що говорать пиьиі вчені, а відтак скажемо від себе дещо. „Афориау, сеитенция, в яких а перший між німецькими майотрами - се форма „вічности"; мол се гордість, скааати в десятьох реченая, що другий сказе в цідій кннжцї. Я дав людеькости найгдишу кпшку, аку пона має, мойого Зарату етру". Так говорить сам автор. Д. Тажьвіц каже, що в писаиах від 1878 до 1886 повно авучиости, обрааввсти і кодїрів; писаня а останиіх дїт щисаиі немов ои „розарения пером, ак у дронасницї скаженої прнстрасти" ${ }^{2}$ ) Др. J. IIIrайи пише:
 внваб маою, а а початку навіть сишня адоровнй ровсудок. Ніцше се правдивий 'енї̆ афориаму. Пого твори а аїтературиого
 ратурі" ${ }^{\text {a }}$ ) Брандес паанває його форму "иристрастною" і „виовиі оритінальною" (Menschen u. Werke), Нам приадає пайоізьш до виодоби оийнка Нордауа: „Коли читаємо його писана одио по одному, діанаємо вражіня від першої до останиьої еторои, немов бі мі чули божевізьного чоловіка, що в горючия окоу, дикинй рухами і спіненими устами виньовуб огаушаний потік оаів, а пнодї то аасьмієть оя божевідьним сьуіхом, то кндає ганебщі наруги і прокдатя, то підекакуб в ваворотно шиндких екокая,
 тисненим пястуками" $)$, В писаиях Ніцше, по пашій думиі,

[^4]
## 107

 і хоробливістю. Уява не знає нїяких границь, розум не функциоуує, брак гармонй і композщциї та концентрациї. Все шумить, гучить, блнскає, дрожить, летить нерозважно і без застанови. Божевілия і бізьш нїчого! Такі наші вражіня із творів Ніцше...

Яворів 1901 p .

$\mathfrak{Z O}_{\text {рий }} \mathscr{K}$ anт.


[^0]:    *) Die Philosophie Friedrich Nietzsches von Henri Lichtenberger und Eiisabeth Förster-Nietzsche. Drezden u. Leipzig 1899.

[^1]:    4) B твopi ${ }_{\text {h }}$ Die Gotzendammerung, oder wie man mit dem Hammer
    
    
     що в снитї прддбло собі слку-таку пошану,
[^2]:    JITTEPAT.-HAYK. BICTHIT VII.

[^3]:    *) Friedrich Nietzsche, Ein Lebensbild von Hans Gallwitz. Dresden und Leipzig 1898.

[^4]:    ${ }^{1}$ ) op, cit., ${ }^{9}$ ) op, cit.
    ${ }^{\text {b }}$ ) Dr, L, Stein: Friedrich Nietzsches Weltanschauung und itre Gefahren. Berlin 1898.
    ${ }^{\text {4 }}$ ) Entartung II.

