## فردريش نى جه، زندگَانى وآثار او









جَابَ اول : بهار : بار roror ror



 , رنبلسونانى مستندك معامد خودرا خوب مىنويسند وفبلسونانى وجود

1_ Walter kaufmann


انتشارات آكاه


$$
\begin{aligned}
& \text { هح جاب محفوظ است }
\end{aligned}
$$





 درمن فيلـرونان بزر كآلمان درديد.














 سخت در دنبال خواهد كذاشت. ،


## 1_ Basle

2. Die Meistersinger

3_ The Birth of tragedy
4. F. M. Cornford







 ك، وتن يان انديشها واحساسات شودانكبن وى كثته است.،
 آغـاز مـىـود ، و سرانجام بـ سخنان ننز [آنـورديسها







 را باز مىتوان ثناخت.




 تظام دنت و درجنك بروس و فرانسه از اسب برزمين انثاد وسختآسببديد.

فردريشنىجه زلسانى وآبار او
بلمداد بكاهى با طلوح مبع برخاست و رو در روى خورثبد ايسناد و جنبن كنت: انو الى سنارة بزد

برايشان بنابىا
تو ده سال برسرغار من طالل شدى، و اكرمن وعتاب ومارم نمى وبوديم



 آن را ببخشم وبياكنم، تا بارديكرخردمندان ازابلهى وبينوايان اذتوانكرى








 فرودآمدن زردشت آغاز ثد.

زرددثت، تنها از كوه سأزير ثد، وهيجكس را نديد. امــا همبنكه بـ جنكل دسبد مردى بيردا ببناكهان در برابر خود بافت، 'ى كلبُ متدسخود ا- اـ يادآور شمرمولوى است:


J400 A




 ارزثّهاست. مهمنرينكنابهاى او اينهاست:




 'نى





 سر آغاز مهمترينكتابش (جنين كنت زردشت، خود شعرى است ناب:

زمانى



1. The World as Will And Idea
2. Teutonic

فردريش نىجه زندمانى وآلاراو 11
غنودهاند، صداى كالههاى ما رادر كذر كاه مىشنوند، كويا ازخود میإيرسند:



زردشت برسيد: هير مقدى را در جنكل جكار است؟
 مى
 اكنون ره آورد تو براى ما جيست؟،


 خندان. و زردشت كه تنها ماند با دل خويش جنين كنت: آيــا ممكن است؟ آيا اين پير در جنكل خود هنوز نشنيده استك ر خدا

اين سر آغاز شاعرانه، بابهنرين صورت انديشه وسبك نى وجه را نشان








 ويرانكرى امت.،
-1.
را ترك كنن و براى ياننن ديشٌ گَاهان بهجنكل آمدهبود. مرد بير بازردشت جنبن كنت: اين مرد سرگردان در ديدكان من ييكانه نيست: سالها بيش از اينجا كذثت. زردثتش هى ناميدند. الما اكنون دكر شده ريه است.



 كودك كثنه، بيدار شده. ای زردثت ترا اكنون بـا خـا خنتكان جكلر ا آن سان
 مى خواهى به ساحل بركردى؟ دربنا! مىخواهى بادتن خويشابار ديكرخود بردوث كشي؟




 رهآوردى دادم.




كنتند
زدرشت بـاسخ داد: ؛ ن ن، من مدته نیىدهم. آنسان بينوا نسنم كـ صدف بدهم. •



























 ك، بهرهبردارى نادرست از آتـار نوبسنهه يا متنكرى، موجب طرد و ا انكار

## 1. J. Maritain

تلمـرو اتتاد نيجه بس بهنهور بود. اتنهاد، تاريـغ، سباست، ادب،

























1. The Revaluation of all value
2. Will Durant's the story of philsophy
3. Lou salomé

مبل... است هـ آثيز وكركرمسدن انكلبسى يا كرامول. ممكن است مبنلل





 وميجان. برتراندراسل مى كويد: اخلات نیجه بردوامل اسنواراداست: فلسنه






 درباره زن براين بنباد امت: خوشبختى مرد دراين است كى بكويد: من مى اخوامر خوشبختى زن دراين است كه بكويد: او (مرد) بخواهو







## 1_ Ecce Homo

وث

3_ Superman



























[^0]


























[^1]هى انديبد وانسان دبكرى جنان. نبشود آنها را بام عون كرد. هر مر انسان





















> رماهc، يا نينِو، برشود.





## 
























 نبست نــاتد مسنى استا خـدا در تلب انسان مرده است (دانث ثادر) وجهان


1_ Categorical imperative

مبراث دوران روثنكـرى و جريان رمانتبس دا بامهدد روانشثناسى زرفت-ـر ماخت. تهرمانان آثار اوانسانهائى هستند باد دلبل برتر ازدلبل مريل مردم عادى).






















 فيزيلك مسبحبت را نــابود ساخت. ولى دركناب انند خرد عهلى، بسوكدين

1_ Domenico Boccaccio

كار وزندكانى اوكششى بود براي يانني سنائى براى بك مسنى ناب وامبل |نسانى.

ردجالر، بكىازآخرينكنابهاى نجبها است. آثارثوربدكى وديوانكى










 الملكتاب حهل بامبيبت است. ومتوتان برسبد جرا نيجه نام كناب را دجالاكذاثئش؛







sr






 مؤراست، وكامىاست براى شناختآثارنلفسنى جديد غرب.

آذرما.

## پيشَّغتار

اينكتابازآن جند تنى بيش نيست. شايد هبيبك ازآنــان هنوز حتى


 كسان بس از مر كثانآغالز مى شود.













 ذوريندى) در شكوهمندى درحو در تحتبر برتراز آدبيان باثه. فردربث نیه

Grand style - -

 ثناسان بزر ك انوع افنططون وكنت ر مكل....

 virtu، فنيلتى آزاد ازنلخى اخخلاة).
 بشردوسى ما. انسان بايد آنهارادر اين همر ياريكندي
 بباتاوالان و واتندستان ينى مسيحيت...

## $w$

مسئلهاى راكه مندراينجا ييشن مىكثم اين يستككدرايننوالى




 ندنده است. ازجينين انسانى غالباً نرسيدهاند واو واكنون عملالموجودى

 رمه، حيوان بيار جون انـان . بنى مسيتى"..

## 1







 بـاد سورماست. زيستن بتر در مهانهُ يخ تـا در آغورن فنيلت هاى







 آرى، بك نه، داهى مستفيروهذ.

## $F$


وخود تلرت رادر انسان.
بد جيسته آنجها از ناتو اني میزابد.


## un Juct

^i
 كناه نخـنين نباه شده در حـاليكه خرد او نفط از مسيحينوى نباه

## 7

اين دور نماءدردآرر ونزسناكى استكه برروى منكيودهاست:








منحط است.
















 خبستهاى راعرضه كند.

## $\Delta$

نبابد مسيحنترا بزك كرد وآراست: مسبحين عليه نوع عالبتر





 كناهآلود، كرامكننده وسوسسهآميز احساعكند، خـرد حنى خـرد سرنتهائى راكه از دبدكاه مسنوى نيرومندند بناه كرده است. رتّ ـ


 حقيفت را بايد بيوسنه در نظر دانت. نوينهار ر برحق است در إنكا















 كه بدينسان بارسيلةٌ وضـع شوينهارٍ ارانها ند بـر آيد. (وضنى كه متأسفانه بدوسبلهُ انحطاط كملن محافل ادبى و منرى ها ال بطرزبورّرك

انحطاط است. سخن منايناستكه نها ارزنزهاكهعالى بشرىاين اراراه.
 به نام مفدّنرين نامها فرمان مىياند.

## $V$















 كردهاست كه رحم را نيّلت بخواند (ـكه درمر اخخلاذ شريف نانوانى

## Tr Jow





 منكر؛ كه حرنهاث افنترا زدن ر مسبوم كردن ز زندكانى است، هنوز




## $q$












 نيست. اينجاجراحبودن، سختدل بودن، جانورا خوب بِلر انداخنتن-


ما هيبروبورينمالـ

## $\lambda$
















## ro Jus

خرد... انـان بايد فنطكلمات مدرسهُ (نوبينكز،' را برزبان آورد نا


 سر تاسر تلمر دانشكالمى آلمان شنيده مىند، سه جهارم آن را را فرياد





 وجود نثكيك حيلهكار به ميدان آمدند، هر جند كه دور بر بار ند هابلل

 برداخته: جهان بودن، در وافتبت... ييروزى كانت مـرفاً يُيروزى بك حكيم اللى است: بكيارجكى آلمان متزلزل بود وكانت هصيون لون لونى، همجون لايبيتز باركران دبكرى بود برنانآهآن...

II
سخنى برضد كانت به عنوان فيلسون اخلاذ. فيلت بإيد بباع
1_Tübingen
Swabia م- ملدس علوم الهي در سوابيا
 يراكنده ونكل وبزه زيرجلكى غريب ناراستى استكه در روى روى زمين وجد دارد. مر آنجه حكبم الىى درست كىيندارد بابدكه دروغ باثند:
 الاستكه مانعازاين بمثودكهحقفقت حرمنى يابد ياحتى خود سخخاز







 فدرت است...





1. Peccatum originale

## py P4

انديشيدن ا احسان كردن بيرن ضرورت درونى، بدون كزينن زرن
 وار. ابن درحفيفت نسخها اهحطاط حتى نسخنا حــانت است... كانت








 كانت!

## Ir



 آنها احساسات لطيف، , االستدلال، (نالطم درون، را ادم الـوهيت، ر


ما باثن، دناع وضرورتكملا نخصى وخصومى ما : فنيلت درمرمنغور




 زرنزين نواين حظظ وباليدن زندكاني، خلان آن را اطلب بیى









 , Köigsbergiam Chinadom


## بود.





## 9هال

A 1













## 14








[^2], آلمانى اخخد، كونيد اين نكل نباهمى، اين نفدان دانـتكى مسنوى














## IT

اين مبثرا دستكم نكيريم: ما خود، ما جانمانى آزاه، خرده،


 تهامرونثا، نام ضرورنهاى على امروز ها با براى هز اراران سال هـن


P1 Pجال
كردهام: „آكامى .ــانتن، »روح، در نظرمـا دقيقاً سشانهُ نفص نسبى سازمانبلن است، نشانؤكوش وكورمالى واشنباه ور نجى استكه مقدار

 »روح محض، حمافت محض است: اكـر مـا نظام عصبى و حوالس يعنى , كالبد ميراهر ا| ازانسان بـكيريم، در محاسبه اشتباه مىكيم - جز ابن

10
درمسيحيت، اخلاق ودين درهيَ نمطه باوافعيت تماس نمىيابند. درمسيحيت حيزى جز علتهاى inورى (اخدلاه، (جانه، (خوده،)"روح)،

 ندارد. مناسباتى است بين موجودات تصورى (خدا، الرواح' جانها) و علم طبيعى تصورى (شناخت انسان به عنوان مركز آفرينش، ففدان كمل درك ومفهوم علتهاى طبيىى) روانشناسى تصورى (چیزى به جز سوء تفاهم دربارة: خويشتن، نعبيرهاى عواطف خوشايند يا ناخوشايند، در مثل وضع عصبسمیانيك، بـهيارى زبان انارهاى روحيهاى اخخلاقى-

 اين دنياىكمال ساختكى , ا |زبدنياى رؤياها، اين حفيقت جدا مى سازد كه دومى يعنى دنياى روُياها، واقعيت را آنيْنهوار منعكس مـى كند و

J19 p.
حيوانى است. بشر مطلفاً كل سرسبدآفرينش نيست: هـرموجودى در كنار او در ممان مرينهٌ كمال قرار كرفته است... حتى در ابنـكه ادعـا
 بيمار نرين حيوانى استكه بهطرز بسيار خطرناكى از غر.زیهماى خود منحرف شده است و با اين هـه بىكمان طرفهترين حيوانات است! المادربارة: حيوانات، دكارت با دلِيى درخوراحترام نخستينكسى بودكه حيوانات را همحون افزارواره تصوركرد: تمام علم فيزيولوزثى ماوفف اثبات إين فنيه شدهاست. ما بهرغم دكارت انسان را بهجهت نطق وبيان نيز از ردة حيوان بودن استناء نیىنيم: دانش امروزما ازبشر دفيفأ آن إندازه هستكه اورا به عنوان ماثين قبولـنيم. در روز كاران يش به انسان هارادهُ آزادهى را به عنوان آرايهُ نظمى برترنسبت مىدادند: ها امروز حتى إرادء آزاد رامم از او كرفتهايم. به مفهومىكه ديكـر حتى به عنوان نيروى ذهنى نيز تصور نمىشود. كلمه كهنهُ واراده تنها
 دستهاى محركهاى ازجهتى متضاد و ازجهتى منوافق را دنبال مى يكند

 وليل بنياد عالى خود، ودلِل الو هـت خود را مىديد؛ براى ابنكه بسر خودرا كملكند، اندرزن مىدادند كه حواس خود را به شيوه: لاكّست به درون لاك خود بيرد، ومناسبات خودرابآآنحه زمينى استفطعكند و اسير وتخته بند تن ميراى خويش نباشد: آنكاه بخش عمدهُ اوِشت سرباقى خوامد ماند، يعنى پروح خالص،، دراين نــكّه نِز نِك تأمل

دبالد


 انـان ذفقاً مستى خودر ابهبشردوستى يا مدارار مديون نيست.... خدائى











 هرجيز اعترامن آميز وثنثهُ فدرت درروح فوم بود: اكنون نفط خدائى




Jop pr pr








 بر عوالطن خرونابند، علن إبجاد اخلانق و دين ساختكى است: حينين برنرى بيرحال دستور انحطاط را با دست نیدهده... 14
بردسى انتقاىى نور مسيحيت از خدا نتيجهاى يشابه به دست










## PD Jه Jo










 خداى بسياران،ابن خدایى آزاريخواه درميان خدايانان، دبكريبيجورجه









 ونتبد ــاز آن بس او خودرا به جيزى رنكبا باختهنر وخبالىنى بدل

## IV

مرجا كه خواست بسوى نلرت بير نكلى كه باند زوال يابد،







 از خشاى يريزز ندكان بزدابند؛ آنهـا با تنيير دادن خداي سانيا سالاران










1 _ Renan

## py Joco

كند: زبرا با اين كر بيارى، ييرى، متفاد نمام غريزه هاى خرد را





 هاى روان تصدينىینودلـ.


من با محكوم كردن مسيحين، مايل نيسن بر دبنى كـهـ با آن
 است ينى دين بودا ـ ستم روا دارم د دن بوراو و مسيحيت هر مرد دين

 , امدار دانشبروهان هندى استكه اكنون نینوا اند ابن ور دين را با با



 بود. دبن بودا تنها دنـ مبنتى استن حنى در بخشن دانت شناسائى آن

[^3]


خورها شد...

## 11

نور مسيحيت از خـدا ـ خــا هون خــداى بيماران ، جون






 بانت واراده بهنيستى نغدبس ندا...

## 19



 را ناكزيرديدااندكه با جنين حامل يمارياركو نه وفز نوت انحطاطاط سرو كرابابند . الما سزاوار نغريند كه جيا بيوجـود آن نوانتنهاند سر

## Pa Jou

## J40 PA

فرمان مطلق اخلاوى، واجبارى دركرز نيست، حتى درميانجامسُ رهبانان








 ساختن (خوديرستى است) جلروكريند، با هدابت حتىنهنابيلات معنوى


 است. (ـ انـان ثابد آن آتنى مشور، سفراط را با بـ باد آرود كه ار

 بالا برد. )

## YI

نر ا'نط مغفانى [رند] دين بودا الفلبىى است بسملايم، دسومى




















 مىداند. نيابنازاين مفوله بيرون است، هيجنانكهرياضت، مبيجكو نه

## دهال

## -ه دهال

بياركونه را نوريتكند، وميجنين العاب را بس بـرانكزيد. دشنمى


 فكى،كفيفتى مسبحىاست؛ نفرت ازحوان ولنتهاى حوان وخودلنت، هـه مبيحى است...

## Yr

 جهانكين را نراككرد، به جـنجوى فدرت درمبان وحبيانيانرنت، ديكى
 بلكه بهانـانهائى نبازمند بود كــه وحشى درون وخـريشنتن آزار








 آرام وازلحاظ فم كملا" خرديند كنتهاند ورنج را بآبآسانى احسان

بسار آرامر آزاه، وفقدان كمل نظاميكرى؛ اين جنبش در طبفهساى
 سكوت وآرامن ونداشنزآرزوست، وإينهن حاسل ثدنى است. دين بودا دبنى نستنك در آنانـان نفطآرزورىكمالكند: كمال مورد عادى















 صُرع هتسند. يرهيزورباضت بدين منظور, كزيده نده استْ نا نوردى

## or or ato

تاحه حد بارر دارندكه حفقفت است. حفيقتو اعثقاد بـابنكه جيزى





 ضرورى نيستكه ازمهمان آغاز كناهلار باثنه، بلكه لازم استكن خور












2_ Esoteric wisdom






 لزور بنباد مىند.

## MW


 نبير آن بككناه براى خود درخور احترامكند. نفط آنجها را احسانر




 لاز نبردكهازرنج بردن بدسست جنين دنشنى نرمساربابند..

 كهبك جيزحفقت است بانهء أما براى آن بـبادهمه است كه مردم

## dp

نخسني فضنه براى حل إنمسنكل جنين است: مسيحين را فنط مى



 دراين طرزنفكى،نمونهُ روجيُ جلبلهاى را هنوزنى
 باركنتها است) و مبين روحيه هنوز مینواند بهمدنى كه براي اي او مسيز



 كل طبيعت، وطبيعى.بـددن، وحفيفت نهام جهان درون و بيرون بود .
 زندكانى كنه، بامجاز بمزيستن باثه، معرفى كردند، وخرودر را مامظاد نهام شرالطط طبيى ساختنددين را نتيري دادند، برستن دينى، اخخان،
 به منهاد ارزنهراى طبيعى آنيا بدل كردند. ما باز باز بمهان بديده بـر




وجود داثنه باثنه، خدا يز بايد جــوان بـانـد. بـراي سيرابكـردن







 و ثيريزكنتله دراوج خريش است. انسان آنكاكه دلانداده استن بيش








## MN

من در إنجا فنط بـه مشكل خاسنكاه مـــيت مسيرد ازم. 1- صدف، Charity در انجيل نرجبi لوتر بـاكله عثق Liebe نثان

داده مىنود.

نيروئى را ديد كه بهيارى آثها انسان مى نواند بر جهانه جيره نود. ay دهال
 حون منحطانعملكنند، آنيا بايك نبوغ نارينى فوقالعادْ دانستهاند


 ومسيحيت، آنهر نوع آخوندى آن، بهدست آوردي آور، آنحطاط تنها وسيله



## is












[^4]



 اخالون دومين ناشى از انكار نخسشّن است : اها دوهين نيز كلا با اخـلا .



 سزاولا سوزنش خوامد بود. يهود از ديدكاه ووانشناسى، فوهى است
 مهـكن وراركرفت، به مبل واراذهُ
 عنوان النـكه مغلوب اين غريزهها شده است بل بهامن دلِلـكه درآنها

ا- مسيحي ضل بهود جيزى بودكه نـى دوستانخود تجربهكرد وادعاى او كه مسيحيت فر آوردة يهوديت و(غريزُهُيهودى) است را نیىتوان بهعنوان ضليهودتعبير كرد: هنغ اينبهان ايناست كه زيرياى سنت مسيحى ضل يهوديت را بهوسيله تأكيل بردوام و دنبال همى ديــن يهودى ر مسيحىخالى كند. ازخوانكن منزدجال(ضلمسيع، دوشن مىشود كهنى جهنز اديرست نبود و تكامل يهوديت را نتيجهُ ساختمان فكرى و نزادى يهودبان نمىدانست.

## 2_ Genealogy of Morals

3. Ressentiment Morality




 وسيله انكيز، خدا'ئى كلمهُ اساسى است برايى دميبن دليرى وايبجاد





 ناخونى بدنى كه كم وجدانز هر آكينن كرهه است... 17
مفيو خدا تحريف ثد؛ وهيجنين مفيوم اخخلاق. الما روحـانيت


 بى
 ابلبانهاى از آن برداختند، بمنى جيان كناه در برابر يبوه وكبفاو،

سرونوشت بزركى كهار را نكورومند دانثه، وسباسكزار است ازنهورل ورونق آن ودامدارى وكثارززى .































 پابرجاى شده بود: امل مصيبت، در بيكانكى فوم ازكتاب مفدسبود...

 , كلانى كه بـابست بـهاو برداخت مىند ( ـ بـى آ نكه در اين عرصه لفمهاى لذيذ كوشت را از ياد بيرد: هـون كوشتخوار است) يكبار و براى هميشه آنحه راكه طالب آن است وبـا اخواست خـدا جيست؟،
 زندكانى جنان دإده شد كه وجود روحانى همهجا ناكزير بود، درتمام روبدادهاى طبيعى زندكانى، در نولد، در زنــانونى، بيمارى و مركى، صرفنظر از اوربانى، (هنكام سورحرانى) سر و كلهُ كنيش يا انكل

محبت بهيهوه وياداثن از او. اكر ثاريخ حند هزار ساله نفسير كلسسااز
 نىیساخت، هـا اين عمل شنمآور نحريف تاريخ را دردنـاكتر از اين احسان مىكردبم. وفيلسوفان از كليسا يشتيانى كردهاناند: دروغ رنظم
 رسوخكرده است. ُنظطم جهان شمول اخلاقه بهجه معنى است؟ اينكه




 است: موجود بشرى انكلواركه فقط بهحساب شنكلهاى سالز ندكانى


 مىنود ارارادة خدلا مى خواند. با بى اعتنائى سكوارارانه'، اقوام وملتها واعصار وافراد را برحسب اينكه از فرمان كنيش ييروى كرده يــادر برابر آن مقاومت ورزيدهاند، ارزيابى مىكند. روحانىهــا رادر عمل

Cynicism ـ 1

 كرديم زبرا در نارسى زندكانى سك هم به منى زندكانى بد است.

عليه خود داشت، مبيجبت ظهور كرد، ينى دنشنى مهلك نبـن بــه












روحانيترا نفیىكند...

من نیىانماين عصبان كه مبتكرن را درست با با انارست مسيح





 فوم بود در آغون (آبا منوز برآن برزندكانى خود ادامه مىاداد -

مفدن ظامريىنود، نا آنار الاز مورت طبيعى خارج سازد ـ بـرذبان









 وسالُلى براى آشنى مجدد با خدا، جنانكه بابد انتظار داشنت، وسالثلى




 راكه برروحانى نـكين كند. .

## YV

درخاكى بدين سانآبيخته بدردرغ، جائى كه تاما طبيست، نـام


## 90 90






 ننتىاست فاضل مآبانه...

## 19

موجب يرواى خاطر من اكنون نونهُ روانى جباز خرندأ كناه،











[^5]2. Francis of Assisi

ابن آخرين امكان بفا وبرماندهُ وجودسياسى مجزاى او او بود: حهلبر





 مجرمى سياسى درجنين جاسعهُ بس غير سياسى امكان بذير باند. اين است آنجه اورا بر بالاى صلببكيبد: دليـلنـهمان نونتهُ روىصليب



## 「 1

ابن مـ مسأله دبكرى است كه آبا او از جنين تنادى با خبر



 كنجكار آلمانى، ييروزى خودرا بآنها جشنكرفنت، كما نفارن دارد.


كه هيج وانتبنى آثنتهاثن نىسازد، درجهاني صرناً درونى، (حقبفى، دنبائى دجاردان، .... (ملكوت خدا درون نماست،. ...


 تناسىا بسبار زرن احسان مىكند.






 ابنها هـتند در وانـبـت فزيزبولوزيك كه كه بر بنباد آن و از آن آن آنينرستكارى ازكناه سرجنبه كرنغاست. منا آن را نكاملم يـنترو





 الست:اثابيتنى برایى مفاومت دراينجا اخخلاق شناختينهله است. ( مبا



 كه درعثق زبسته هود، عثفى كمل وفز اكيرنده و بدون استننا. عثنق











 سنتها ونهاهماى اجنتائى وروحانيت، درمفاف عنصرى آسروده دردنائى

## 1. Hedonism

## دجال 99






















## 1 _ Proprium

2 . Le grand maitre en ironie

ثناختم - نرساز رنج، حتىاز رنجى بینهابت انـداك - نینواند جز در دين عثن بابان يابد ....

## $F$




 آزاد از يرايهما بـاتى بماند. محفلى كه ابن سبياي عهبيب در آن آن








 براىآ آن جنين نونهاى نیىنوانست وجود دانثنه باثه، هكى ابنكه
بهمور آثناى آنها مبل كردد.



## vi دجال

دجال Y.
خـداى خـودرا برطبق نيازمندىهــاى خود آفريد: مثجِنانكه آنها

 رستاخيز،، وانواع وعلها وآرزوهاى اين جهانى. FYy
تكرار مىكنمكه من نىى خواهم منصصب را در كسوت بازخرندهُ


 نيست كه با مباززه وكونش بهدستآمده باند ـ از آغاز همانجاست،




 موجب جدانُى كردد. بــامعجزه ووعدهُ پـادان وكيفر، وبهيارى اكتاب مفدب، خودرا أبّات نىىكد: او در هر لحظه، معجزه خويش، بادات


 آبوزن مغدمانـى، تركيب خـاص مغاهـمر را معين مـى كند: مسيحيت Imperieux - 1

## vy Joc


 برايسخن داشتن ازآن استست...






 (سوكندم نى خورد) درهيجّ نرائطى حتىدردمورد خيانت مسلم، زنـن

غريزماست.

زندكانى اين بازخر ندهُ كناه ففط هبينكار بور - مركنثنيزج ايننبود... اوربكى نيازى بهدستور با نعيرهاى بـراى الرنباط باخدا




























 . بورد، در ببارنمها، انكارشده است.





## we

|كارازاينسبوبليست بزركهيجزى دستكيم شده باند، ايناست












WY Jo

دهندكان >بشارتها، وجودندارد...
(ملكوتخدا) هيزى هيست كه كسى در انتظارن باثند؛ دبروز و


هست وهيِج جا نيست ...

## "

 نعليمداده بود: نه بدينمنظوركه وكناهان بشر را با بازخرده، بلكه بدين منظر, كهنشان دهد آدمى جكونه بايدز ندكانى كند. ميـراث اه او برايى انسان شيوء: كردار اوست: يعنى




 سخنانىكه برصليب، خطاب بدرزد مىیويد همهُ انجيل را دا در بردارد.


 حتى دربرابر شرير مفاومت نكنيد ـ بلكه اورا دوستبداريد....

## Ya



 كنست بسياردارم، يعنى داراى خويشتندارى بزركوارارانه هستم: مناز دبوانهخانُهز ارسالهُجهان، هرجندنامش (مسيحيت، و (ايمانهسيحى،،



 ابنك انايايستكته الست - مسيحى بودن در إنروززها ناشايسنه است



 بايدبداندكه حكيم الثى، كشيش وياب نهتنها در هر كلهوأىكه برزبان مى آورندخطا مىكند، بلكه دروغ مى كويند ـ ديكر حتى ابن آزادى

 وجـود ندارد ـ وهاراده آزاده و نظم جهان نمول اخلاناق، ممه دروغ است. ـ توازن خرد، خودجيركى زرفن هون، ديكى بـه كسى اجـازه




## $r q$





















كشيش را نيز اينك در مفام آنجه هست مىنناسيم: خطرناكترينونع







 آخرين احسان نابسـتىى واحترام بـه خويشنت هنكالمى كه حتى









 همسشرمنده نيست از اينكه مسبحى ان بنامند!

## Ar Ar

مى مند (ـ و ما را نيز! ) از ديدن مسبحى سياسكزار مىنو ند: بــايد فقط بهجهت ابنمورد عجيب باثدكه ابن ستارؤكوجا الك حقير كهز مينت مى لامند، شايستُ عنايت خدا وبكانكى آدمى با خداست... بارى اين

 ففط يكنعارنسحض است....


- سرنوشت (بشارتدهنده، بامرك نييزنـد - برصليب آريخته شد... تنها مرك بوده اين مرك شرم آور غيرمنتظره، تنا صليب بود
 وحشتناكبودكه حواريون مسيح را با ابن معماى حقيقى روبروساخت:
 از اين كه جنين مركى مىنوانست هدفشان را الن大ار ورد كند، و و اين



 آذرخش يشش آمد. ياسخ: يهوديت حاكم، طبفهُ انراف آن آن ـ الزاينيس




 حشمرا براينجير گى غريزههاى مسلم بستها ندا... (إيمانه ـكه منآن را نيرنكك وافتى مسيحى خواندم آرى ايمان، انسان هميشه ازايمان



 حاصل آنجيست؟ اينكه دراينجا نِز دردانت شناختروران نيز خطا، اساسىاست، يعنى نعيزكنتدهُ جوهرابست، يعنى

 با خطاها استحكم يذِيرفت، بلدينى كه جعلى بود وفقط در ز زـِـانبخش
 حون منظر تماثائى برايى خدابان باقى ماند ـ ـيعنى براى عالمان دبن كهدرعينجال فلسوفند ومن در من در آن ركغتكوى مشهور درجزيرهُ


Naxos 1
 بساز شر گثن بهجابرسيد.
 وحكيم اللى ساختا النسوكدبكراحنرالم خثماكين ابن الرواح زهوار




 بودذه. خدا و بسر بكانْأناً: مـر دو دست آرود خثم و آزردىى

هستند....

## Y








 وندردمفام حزامنياز وبزهاى! ـ از از ابنيس فدم بفم اين نظريهما در

















 زبرا مسيح خود دفيفاً فقط هستى، انجامب، وافينت اين هملكونت، بوده



## ay dres




 بزرك را برضدناريخ مرنكبند هانيرساده ديروزوريريريروزمسيحيت













 باروداشنن داستانن مشعر براينكه ومر ونبحى را ديده استن، بابد از









 بادان حتى نعليم دادا...

## NY












## A9 Jo

باثندهها، (رستكارى، مر فرد مجاز است حقى برلحظهُ جازدانه دانته باثد، ونيز اينكه منصبان حفير وآن نيمه نوريدكان مرين مجاز ند ند نصور








 هالىيست، برضد هركونه حس احترام ونفاوت بينانسانها، وعليدشرايط



 بزركترين وبدخو|هاهنترين نجاوزى بودكه ناكنون برانسانيت الميل

 كه امنيازماى ويـزه، ويا حز حكمرانى براى خود را مطالبه كند،
 جرأنى براى شور وانتيان امتياز وفاهله... سياست مـا به دليل همين

كرد، وبه دنبال آن وسيلهماى زسيدن بهينفزا... و از اينرو آ;جهرا









## sey

اكرانسان مركز كرانيزندكاني, الاز زندكاني به هآن سوى ابن






 در نظر كرفنن يا ييشبردن خيرعامه خيست؟... هوسوسهماه بيشمار و
 ابنكه درمفام עروحى جاويده، هر كس بادبكرى برابر است، ودركليت

اينجابهنبوغى مطلق بدل مى كرددواز آن زمان تاكنوندرميان كتابها
 درمفامهن, محصولتصادوى استعداد فردى يا دست آوردطبيتى استتنايى
 كل يهوديت ومكتب وننى كه همراه با عالىترين جد براي مدها سال دنبال مىنده است، در وجود مسيحيتكمال مىياباب. فرد مسيحى ايـن




 ميراث است: تنها درمغام ميراث استكه هأثير كيفتيى طبيعى| داراراست.


 در آنها اندكَ نيست. ـ اكر در آنها نظر افكنيم، ولو بطور سطحى كر

 كر اين حضرات زازاست... آنها بهثيوهاكى سربسوىآسمان برمى كنند كه من تاب تحملن را ندازم. ـ خوشنبختانه كتابها برايى بيشتر مـردم ففط هادبيات، بشمار ميورد.ـ انسان نبايد بكذارد كه كـراه نود:آنها

[^6]ترس بيمار استا ـ جهان نكرى اشرافى با دروغ برابرى جانها بطرر







می•رو9)...2

## $4 \Leftrightarrow$











 نختين كام همان نورات است. ابن نظاهر نخغى به دنفدن، ، كه در

## ar

## ar




 فنط (مسيحى، بفورم ومنى وسركل ونيز معيار وبا دادكاه و دارر

 شنارى نسبى نزادى يسنى يوردبت اسن، وجود دانت : همينكه ورطهُ


 نفط بودى است البته با اعنرافى (آزارانهزى). - .

## 10

ـ ــن از آنجه اين مردمان حفير در سر میيروراندــد، ور دهان استاد خردكذاثتند، منالى جند بهاست ميدمم: اعترافاتاتارواح

زيسا> همه وهمه. -

 كردد. مرآينه بششا ايكويم حالت سدوم وغبورنه در روز جزا الز آن























1_ Megalomania

## دبال

رزبرا هر كاه آنانى اكاكه مجبت نمائيدكه نها را مجبت می-




 نهد در بالا...
,لبكن اورل ملكوت خدا وءدالت او را بطلبيدكه اين مهه براى



هون بك خياط آنم در شرايطى وبره ظظاهر مینود...


 مى
 است؟ اكى كىى هيكل خدا را خرابكند، خدا اورا هالكاك سازد، زيرا


10 10 ا 10 rr F F
ه- دساله اول بهةر نتيان - بابسوم - آيه 19-1Y (ميكل-مبه)

 دهد، او را بيتى است كـهـ سنكك آسيابى بركردنش آروبخته در دربـا



 دفيقاً منظور حثنم نيست...

 هثيد.ه" - بـبها از اين دروغ الى نيرمرد....


 ردكردن است ـ واز إنزر مسبحى است.)



(1909

$$
\begin{aligned}
& \text { YY Y } \\
& \text { Fv_ } \psi \wedge \text { A } \\
& \text { F } \\
& \text { - } \\
& \text { 9- متى - باب هفتم - آيه } 1
\end{aligned}
$$

## ar ar ar

## 16

 خواندن (عهد جديده دستكن بهدستكند. تزدبكى با اينهمه يليدى الي انسانرا بابابنكار وامىدارد. انسان دبـك مجبور نيست سروكار داشتن
 دهد: ونيازى نيست بهابنكه حتى نكنهاى را هم علبه آنبا ابثاتكند... هيحيك از آن دو بوى خونى ندارند. ـ مـن بيهوده در (عهد جديد) در جستحوى حتى بك نشانهُ همدردى وممفكرى برآ آمـدم، هيجّ جيز آزادانه، نيكخواه، دريـا دل وشر انتعندانه در آن نيست. نخستين كام

 دليرى براى سيراب كـردن غريزهماى ناباكّ نيست. در آن همه هيز






2. Domenico Boccaccio
3. Duke of Parma

كنيم جادارد...
آيا نىددانيد كه مفلسان دنِا را داورى خوامند كردو اكـر

 جنين ادامه مىدمد: دآيا نیىدانيدكه فرينتكان را داورى خواميمركرد ثا جه رسدبهامور روزكار؟؟....
(مكر خدا حكمت اين جهان را جهالت نكردانيله است زبرا كه جون برحسب حكمت خدا جهان از حكمت خود بهمعرفت خــدا ترسيد، خدا بدين رضا داد كه به وسيلهُ جهالت موعظه ايداندار آنرا نجات بخشد....)
درابنجا انسانهاى خردمند بهحسب جسم، انسانهاى نيرومند 2





 اخلاق شريف واخلاق نجس ها كه زادهُ زنجش وانتقام از روى نانوانى است، براى نخستين بار رونن شده است. هولس يكى الزبر بركترين هوا خو|هان انتقام بود...



## 19 Jles

## 4a 4 دبال


 مى




















## دبال 1.1

## 4

ـ آبا براستى داستان مشورى را كا كهر آغاز دنورانه آمده، دركك كرهاند ـ داستان وحنت مركبار خدا از علم؟... نه، ابن داستان
 آغاز میثود: او نظط بايك خطر بزرك رين روبروسن، در نتيجه اخــداله
نيز همبن خطر بزرك ر ادريشش دارد. -










 جـهان راهمىيابدها از اين نيز هـركنينى آكـاه است. در نتيجه:




ندارد، ومبين كه وافيت مفام ثنابـتْ خريش را باز يابد، طبعاً بابـد



















[^7]

هاره ديكرى ندارد، يّ بايد او را غرفكرداه...

## $p q$

- آبا سخخانم رادربانتهاندء آغاز نورات شاملك كلر روانشناسى








 جيزها بنكرد نا ياموزد، بلكه اساساً بابيد دبدكان خودرا فرا فرو بندي:









 خدا درآمده بود؛ خدا براى خرد رفيبى آفريده بود، علم با خدابيلو




















است: رستكارى مشروط به داءتفاهه است ـ انـان رستكار خوامد ثده،
 وعهم مىدهد،، واين آخرنى




















Jop








 مىراكد..

## N









 اعتراضكندكهاين درستكارى، خود بها ابنات زسيده بلكه وعده نده

بيارى خسته وواماندوونوريله شباهت داردكه مى نوان يكى رابهجاى ديكـرى كرفت؛ (عالىنرين، حالتهما كـه مسيحيت آنهـا را جــون باارزنترينارزنهما برتارك بشريتآوبخته است، اشنكال بيمارى هرع آم

 اجازه دادم كه كلآموزن توبهـ وبازخريد كناهان مسيحى را (كه در الم



 كه دليرى تندرست بودن و تحقيركددن را دارا هستيم، آه چهـنحفيرى






 نن بيار، تباه، لاغر، نانوان و درمان ناينبر است!.... مسيحبت هـجّون


[^8]فريانـى نود. در اين راه بزركى روح ضوورىاست: خلمت بهحقفت


 آوردا اعتقاد، آدمى را رستكار مى سازد، و در نيجه دروغ میى آيديد...

## OI



 مىدهد: ديدارى زودكذر از يك ديوانهخانه روشنى بسيار براين مسائلر الـي





 نشص مذهبى آنكو نه كه كليسا آرزومند است، نمونهُ انجططاط است؛
 مشخص مسىشود؛ (جهان درونه نخض مذهبى چنان به (ججاندرون،

1 - Idèe fixe
2 _ Neurosis

ملكونى مسته.... تنها ما ملكونى مستم.... مسيهت بك يرورزى بوده، وتمايلى شريغ راكابودكرد ـ مسيحيت تامم اكنون بزركترين بدبختى بشريت بوده است. ـ

## ar

مسيحبت نيز درصف مخالف مهه زيبائى ماى معنوى فرارداردـ
 بركيرد، هرجيز ابلبانه را حمايت مىكند، وبه (جـانه، و برنرى جان
 دارد، وضع ناخص مسيعى، بعنى پابمـان، نيزبايـد شنكلى ازيميارى










 احساس مىكنند. اجبار بهدروغكونى ـ دراين نكنه ممأكسانى راكـي

اجتهاع بوده است(_كه مىخوامند بوسيلةُ مسبحيت فنرترا بهدست






 در زيباترين وكملترين نـكل خويش وجـود دانت. بيسنرينان سالار شدد؛؛ وآزادى كرائى غريزهمهاى مسيحى هيروزكشت... مسيحبت جنبهُ
 مطرودين اجتماع بودند، وهمه جا ما يم يمانهائـي دانت. مسيحيت در بنياد خود داراى نغرت بيماران وغريزء متضاد با تندرستى وندرستان است. جيزهاى خون سيما، سرفراز، جانهاى نيرومند وبالانر از مهـ

 ومحفران را بركزيده است.، دستور كار مسيحيت حنين بود، وبا ايـن

 مىنود، ملكونىاست... ما مهكى برصلبب آوبخته ندهايم، ودر نيجه

1-In Hoc signo

درست بهنكامهُ آغاز ريزث ربكاربهكاللسكه يناه يريم، خدا'يُى جنان'

 ابلبانترينكونهُ رويدادى نابهنكامر...

 مىثد تصوركرد،نسبت بهخداست. ودرهرحال اعتراضى است بهآلمانى-

## $N^{3}$

 جندان الارست استكه من مى خوامر منكى ابن شوم كه شيد اسيا اساساً
 خويشرابرسرجهانيانفرومىيبارد، جنان خالى ازدرستى معنوى وجندان


 بهاين شيوه دربارة حفيفت بينديسند. مىتواني يفين دانتكه فرونتى وري


 مسائل دبنى، سوسياليستهــا، ويروان كليسامى فهمند دليل فاطم ابن

مeغر است حكيم اللىكردد بـاز مىيينيم. ششانهُ ديكـر حكيم الىى ناثايستكى او براى دانش زبان شناسى است. زبان شناسى را در معنى وسيع بايد جون منردرست خواسن ادرا الكـرد ـ ـ يعنى نوانانى بأى ـ ـ





 را تنسيرمىكند، هميسه جنان كستاخائه استكه زبا






 مىكند. حتى كوجكترين انر زهد در وجود ما بايـد ما را با برآن دار دارد


## 1- as ephexis

 انكنت خدا، Finger of God باهم است. Tوردن اينبازى لفظى درترجهة فارسى

IIF Jor
سيرد.ازآن يس آيا صلبب بزهانى.بودهاستو_اما دربارة: ممه ابنمسانل

$\qquad$
آن با با خونكلهانى را بر جادماى كه میييمودند مى نكاشتند و
 اما خون بدترينكواه حفيفت است، خون نابترينآموزتنها الما با زهر آلوده مىكند وبه ومم ونفرتدل بدل مى سازد.


جانش بر آيد'.
$\Delta t$
انسان نبايد بهكمراهى تن در دهـد: خردهاى بزرك شـكاكند. زردشت شكاكاست، توان انديشه، آزادي ازطريت فلرت وقدرتبرتر با ثك به انبات رسيده است. آنبا كه بنيادهاى ارزن وعدم ارزنت در كراست، معنقدان را بهآسانى راهنيست. عفايد جز زندان يستسند. آنها
 براى اينـكه مباز باشبم در بار: ارزن وعدم ارزن سخن كوْيم، بايــد
 خواستار انجامكارهاىكراناست، ونيز ابزار ضرورى آنرا الراده مىكند الزاماً شكاك است. آزادى از عفايد كوناكون، شابستكى براى نظرى 1ـ جنين كنت زردثت. بخش دومr ددربارڭكثيشان،

استكه ازممان Tغازهنلكانكهبايد درزمينهُ انهباط هون وخودجهركى ضرورى برالىكش حفمتْها، حتىكوحكرين آنهاكوشش بكارنرنه است. ــ بديـنسان نهادتها بزر بكرين بدبينتى در ثارين بـوده است: يعنىشهادتها اغواكننده بودمأند... استنباط مهُ ابللبان، ازجحله ز نان وملتها ذراينكه مدفىكه انسانى در راه آنْآماده است جان فداكند، بايد متضهن معنائى باشد (بكنغيم ازكسانى هون مسيحيان نخستينكه بيمارى مـهكير مركططلبى را بهوجودمى آورند.) - اين بردانت مانع توصيف ناهينيرى در زمينهُ پرومش، وروح پرُومن واحتياط شلهاست. ثهيدان بهحفيفتزيانرسانداند... وحتى امروزنوعخام تعفيب وآزار تنها هيزى استكه براى إبجاد نــام شرافتهندانهاى براى مرفرفهاى،
 كهكسى برای هدفى جان ميدهد، دراززثآن منف تغيرى بهوجـود مى آوردء - خطانى كه ارجمند مىشود، خطلُى است كه كـيرانى اغوا كنندهُ بيشترى دارد:آفابان حكماى اللى آيا باورمىكنيدكه ها فرصتى بهشمامىدهـمتادرر/اددزوغمايتانشر بتشهادتبنوشيد؟_انسانبابى|عتنائى احتـرامآميز مطلبى را رد مىكند وبـهـمين شيوه حكيمــان الثى وا محترمانه بإبد ردكرد. ... حماتت (نارينّى - جانى) مده آزار دمندكان دفيفاً درابن

 زانو مىزند، زيرا منْبله استكهسى بهجهت آن خطا برمليب جــان

نبودن درهيج حيز، وممه هواخواه بودن، وممةُ ارزنهارارا ازدور ركانئى معين وضرورى نظارمكردن ـ تنها مونعينى استكه در آن جنبن آدمى








 باثد تاشنو نده استدلال...

## Q 0










آزاد ـ وابسته فيت است... نور يرنكوه، زمينه ونوان وجودث،








 سانكه اساساً نىى نواند مقاصدى ازخويشتن بنيادكند. همتقده از آن


 هونى، تجربه وهوس. هركونه اعثقادنى خود بيان بىخويستنى واز خـود بيكانكى است... اكى آنهه را كه مردم در نظى برونى بها بآن نيازمندند براى محلودساختن واستواركردنا آنا در نظر آوربم،واينكه

 باند: آنكاه مرجنبن ماميت اعثقاد، واليمان، را نيزدردمیيبايم. اعتقاد تكـهكاه استوارانسان معتقداست، جيزهاى بسيارى راندبِن، بیغرن

وبهخو يى ماندى را كه ممكن است در برابر مغهوم اعتقاد مد راست كند


 كانت يز با فرمان مطلق اخلاوقى خويش درابن راهكام برداشت: خرداو درمينزمينهجنبئعملى يافت.- مسائلى وجود داردك انسان نـى توانواند
 همـى، آنسوى دسترس خرد انسانى است... شناخت مرزهاى خراى خرد


 را بهاوآ آموخت... نتيجهُ اخلاقى:كسيش دروغ نـى كويدمـمسألهُدرست،
 آيد، اساساً ابن امور دروغكتنن را الجازه نىيدهند. زيرا برایى اينكه كسى دروغ بكويد بايد بتواند نصميم بكيرد كه درابن جهان جهاجيز درست است. الما اين دفيفاً همانكاى است كه انسان بها بها انجام آننوانا نيست، وبهمين دليل استكهكثيش تنبا سخنكوى خداست. اينكونه
 كنتز وزيركى درابداع ووحى، بهنوعكثيب اختصاص دارد، بدكيبيان الحطاط وكشيشان الحاد بهيك اندازه (ملحدان همه آن كسانى هستند

جنبنى اعثقاد باندو _كامى دروغ صرفاً نغييرى رادرانسانها إيجاب














 جهتآن زيست مىكنيم ومىميري، هركس راكه اعتفاداتـى دارد ارج
 برعكسآفابانا يـهودآزار يفيناً بهابن دليل كه بنابراصل دروغ متي كويد، ثايسنهتر نیىشود...كثيشهاكه درمسائلىازاين دست ديفقترند

1. Historiography

2_Anti - Semites


 درمىيابدكه فلسفهاى حفيقى دريشت آن است و درون آن كـه معبون كنديدهاى مركب از خاخام بازى وخرافات نِست، بلكه براي مري مطالمة








 عهلاكتابى زا در اختبار ز زان وكودكان كذاشت كـه حاوى جنينكنتار



 يعنى با مغوم معصوميت

2. Immaculata conceptio

 همـى صرفاً وازهمائى هستند براى موفعيتهانئى كــه در آنها كشيش
 در بافت مهن نركيبهاى فــدت روحانى ـ فلـنى ور روحانـى صرن مى موان يافت. ددروغ معدن، در آموزنّهاى كنفوسيون، كتاب مفدس
 (حفيفت وجود دارد، هرجا كه اين سخن برزبان آبد، بدان معنىاست كككثيش دروغ مىكويد...

## 07

ـ سرانجام نكنه دراين استكه مقصود از دروغ كنتن هيست؟ اينكه هيفهاى همفدن، در مسيحيت وجود ندارد، خود دليل مخاللت من با ابـزار مسبحيت است. مسيحيت تنها هــنهاي بد را داراراست: زهر آكين كـردن، انترا،انكار زندكانى، خوار شمردن بدن، لكــدار كردنو بىحرمت ساختن نفس انسان بـا مفهومكناه مهه در مسبحيت


## 1_ Inspiration

Manu _Y



 virag فززند موجود برتى كهَآفريندة: كائنات است اعلار مىكند.

## |r|

دليل وجـودى آن، راه حـل مشكــلات اخلاتى ودبنى' كـ، مقدم







 بودنّ ثرط جارى ارزنها، آزمايبها، كزينها ونفد ارزنهاسن.ديورار


 جونداراى خاستكاهآسبانى مستد، كليندارند، كمل وببرنكنينتهاند

 كنى آميز و جنابتى است برضد يناكان. انتدار فاون با با اين فرمن باى




[^9]





 آببا بمايُين ناباك است. تنا دختر استكه سرابابين باك است.،

## NV







 نختين نتدين جنين فاونى، آكامى از ابن ابنر امراست كها ابزار ينرو-
 ابثات وارائأاين تلرت نفاوت دارد. كتاب فاون دربارة سود عاماتاون،

خوامى ثانوانى نيست. زيبائى تن كياب است': يكيك خود يك امتياز







 دركوشنى، شادى آنها درخويشتندارى ايشان نهونته الست. درآ آنا رياضت









 Pulchrum est Paucorum Hominum - 1

زيها عمان نسدت زيباست.

با تجربهماى نـاب بسـيار أباتكرد.): بدين ترنيب خود كارى كمـلـ
 آ يد. طرحكتاب قانو نى چحون كتاب „مانوء بهمعنى واكذار كردن ايـن

 ناخودآ كاه بخشيد: اين است مقصد هو دروغ مقدسى - نظام طبفههــا،
 ممتازى




 مى سازد، وكو نأسو م يعنى نمو نهُمتوسط،در نمو نهانخستين ودومينتشنخيص داده نشدهاست_آخر ين نمو نهدر مقامبيشترينانو نخستين نهونانه بهعنوان
 در معام طبقهاى والا، المتيازهاى آن كروه اندك را داراست: واز ايــن الا
 نيكخوامى در زمين هستند. فقطا نسنوىترين انسانها بهداشتن زيبائى وحیزهاى زيبا مجاز شمرده شدها ند: وفقط در مورد آنهاست كه نيكـ

## 1_ Divergent

2_ Elite

مردانكزيدهاست: فرمنكه عالى بريابهآن استوار شده. زمانى آكهانسانى



 او واحساس خشنودى ازطرزز ندكانى حقيرث را فا فرسوده مى مازيانـد -


 خـواهى سرجشمه مىيريرد، بد است. آثوب طلب وميسحى خاستكا مشترك دارند...

## OA

فرق مى كندكه فرد بدجه منظور درووغ میى مويد: خواه آدم بـا دروغى حفظ نود يا با آن نابود كـردد. دراينجا میاتوان كور كنت كه بين







هستند كــه آنـبا را دركــار حـكــومت از خيزمــاى نـابـهنجــار معاف مىدارنـد ـ ييروان آنـها، دست رانست وشاكردان آنها هستند..




 شرط كلى وجود حزهاست. ـ حق، امتيازاست. برترى هرحقى بهوسيلة ماهيت وجوديش معين شده است. البته نبايد امتيازهاى طبقهمانىایميانه




 كلهد تمام قلمروفعاليت حرفهاى فقط باميانهروى درتوانانئى وخوارياستها

 مفيد بودن، دندانهُ هرخ، و وظيفه بودن حرفهاى طبيعى است: جامعه



 ميانهاى ازاين دست ايِرادى بيابد.اين نكته حتى شرط تخستنن وجود

هنرسبك بزرك، سرآغازى بود، بنياد سازمانش جنان محاسبهثده بود




















[^10]
























09
كوشش جهانكهن ممهبامند: زبان منبراكيبانعواطفـخود در

 كه با سنكن خارة اعتمادبنيانكذانته شده بود، درممنا مئه جهانكين برباد رفت!...
يو يانيان خرا وجود داشتنده ورومىیهاء - شرائط نخستينبراى

 فرهنكى وعلمى يكيارجه، علم طبيعى هماهنـك بك با رباضيات ومكانيك

 خود بود كه فـرنهاى طـولانى را يشت سرداشت! آ بــا اين ككته را


 امروز ما باخخردفسائى ،اكتنتى بازيسكرفتهايمـ زبرا هنوزماهمـكى


 اييكورى بود... آنكاه بولسظهوركرد... بولسكه نغرت نجسها بريد




 اممراطوروى روم را دريرونىى ترسناك كرد آورد. درستكارى از آن
 كيشهاى زيرزمينى درمثل آئين يرستش اوزيريس، آئين برستن مادر






 دريافتكه براى بىاعتبـار ساختن (جهان، يـاز به اعثقاد بمجاودانكي
. در the wandering jew المانى معادل the eternal jew - ا 2_ Mithras

هـه آدهاى بليدى بدينرسيله از تعر برآمدند وبهارج برشدئد. اكر






 وجود مردان است...


مسيحيت ميوة فرهنكك جهان كين را از ما بـ بيغما برد، وبعدها



 وخاستكاه خود را باغريزهمهاى مردانه مديون ايرن بوده زيرا احتى در آن




 يعنى نكريستن آزاد بدوافقيت، قدر نی احتياطآميزيز، نـكيبائى وجـد دركوهكترين كارها ـ تماميت دانش- درجهان يو يونان وروم كهن يـيش


 وغريزه، ودريك كلمه جون واقعيت.... إنها مـه بـه برباد رفتا...، ودريك









 روح بهناكهان بهاوج رسيد! - ففطكانى است تا آثار مبلغين مسبحى،


1. Grand style
2. Getto world
. فكهاى است كه من در كميـابم...

## 71



 بردانت كند. آيا سرانجام اين ككته را در دريانتهاندء آيا آرزوى آين

 بمنظور فرامم آوردن بيروزى ارزنهاى متمناد [مسيحـىـ،












بىىكان جنكجويان صليبى خواستار ثاراج بودند: و شرق غنى بود...

 در زرفا در ذات جنكجويان صليبى وجود داشت: كليسا نيك ميدانست





 عالى اروبا جانُىدارد: مىتوان دليلش را حدرزذد.... بهدليل مسيحيت
 آلمان با السلام و مسيحيت روبرو مىثود، كزينشى در بين نيست و در برخورد با عرب يا يهود اين اتتخاب از اين نيز كـتر است. تصميم فبّلا

 صلح و دوستى با اسلامه: ايــن است آنهـه آن روح بزدركا
 آلـانى بيشاز آنكه بتواند دارای احساس آسات بالك شود، بايد كابغه، جان آزادى باثده ابنكه يك آلمانى، مسيعيت را جـكونه خسكرده است،

تسلط باهها و جايكا. Tههاست.

اعتراف مىكنم كه اين آلمالىها دثمئان من هستند: در آنها انواع





 مسيحيت رمائى نيابيم، Tلمانى ها را بايد مقصردانست... 4
-با اين نكته سخنرا بهيايان برده وداورى خودرا بيان مىكنم:
 برزبانآوردهبرضدآنبريا مىداوم. ازديدكاه من، مسيحيت نهائى ترين

 نكذاشته، از هر ارزشى بىاوزنیى، از هرحقيقتىدروغ، از هر كمالـى يستى روحى بهوجود آورده است. مردم هنوز جرأت مى كنندكه بامن
 حالات افسردكى، "مرجند عميقآبهمصلحتشنبوده در اين اينحالتها زيسته وبرایى جـاودان ساختن خود حتى آنهارا بهوجـود آورده است... در مشلى عذاب دراثز كناه: فقط كليسا بودكه بشر را باجنين مالالىسرشار كرد! - 'برابرى ارواح در برابر خداه اين دروغ و دستاوينز حسد و

يافتن حنين امكان مجددى بمبث هزار سالةُ مسيح را النظاركشد'؛ به ناكهان منظرهانى چنان با معنى وبطور عجيب متناقض را مى بينمكه به همة خدايان المبِ مجال مىدهد تاجاودانهقوقه سردمند. سزاربورزيا بهجاى یاب... آيا منظور مرا دريافتهاندء ر... آرى ابن جانينينى تنها كو نه ييروزى است كــه من امرور
 آلهانى بهانام لوتى بهرم رفت. اين رهبانكه تمام غريزههايكينهجوريانه


 فقط دريافت كه چحكو نه از اين وضع سود جويد. مرد دينفقط بهخود
 خلافآن مىنمود: تبامىكهن، كناه نفستين، بهجاى مسيحيت،ديـكى
 بيروزیزندكانى! آرى بزركك بهتمام خيزهاى عالى و زيبا ودلير!.... و لوتر كليسا را إلاح كرد: و به آن حملهور شد... دنسانس- وويدادى

 دين، لايبنيتز، كات وبهاصطلاح فلسفة آلمانى ؛ جنـكهاى „آزادى،، رايش - هيسه دهن كجى بهحيز موجود، هيزهاى جبران نكردنى...
 امكان آمدن دو بار: دنسا نس فراهم شودا (مترجم)

## دبال


 محاسبد نكنيه

كينٌّ تمام كوتهنظران، اين مغهوم اننجارى كه سرانجام نــام انفالاب









 اين است مسيحيت...








## الف

نى جه نظامهاى فلسفى را از جهتكسى






 اين اعتقاد، يااين فرمن، درفبلسوف سبب ناراستى مى شود. , ا اراده بـ با ساخنن







scan by Bolverk
بيوستها




 اين هـكم در دستورى بدين كونـ در كتاب دانسانى، بس انسانى، (IAYA)

در آفوديسم شمار: 11 نمايان مىشود دي






 فيور






سرانجام مادرميان يادداشتهاى بسيارى ازاين دستك در دارارادهبـ
قدرت، درج شده امت، يادداشت زيروا مىيابيم: در عرمءٌ درك منطق: اراده بهمعادل سازى، اراده بـتـــدرت است...
 عنوان ’معنويت مجرد هستى، تعريغ مىى كند و بادذع مجدد همين تعرين در














 نزديكتت شده باشند.،



 به تدرته ـ بيش از مـهكس براى خود او ـ از اينجاست ـ ـ و اين در ور واقع

1_ G. Ryland
Gohn lyly عنوانى استبراى تهرمان اصلى اثر جانلهلى Euphues _r بنام





 (11) 1A1。 تصورهایفلسنى فردیمطللق نسسندبلكه بيتظمى ازا نديشبين وابستهاند.
 ,




 دسنورذبان در آخرين مرحله، فريبندكى وتأثيرشائط نزاديى ونينيوليولوثيك
است... (آنسوى نبلكوبد - ص بم)


 منطتى تمبيرى است مطابق باطلرحى

قدت - ص
5

متافيزيك: ديعنى دانشى كی... باخطاهاى بنيادى انسان سروكار دار داردـ


ابلهان،.

## 7

كنته اغراتآميز دمىتدس اذ دست خدا خلام نشويم ذيرا هنوزديستور









 ذبان، آدمى جهان ويث؛ خويش ران دا در برابر جهان ديكر ديكر قرار داد.... انسان








مجموعبيعنوان رواقميته:

## IPY.




 رابايستداشت: ودرطول سالها جوا بش باياينيرسشبيش وبيشترمادى شد، تادر





 داد ندكه دارای תروان،




 نهبراى آخرينباد، خصلت هد منافيزيك خود را آثكار ساذد.
هستند. (انسانى، بس انسانى م MA)

مىتوان انگر كرد... اما آدمى نیتوانواند مطلغاً بآن كارى بكند.


 نرسيده بیكمان شناخت آن بىفايدهترين صور شناسائى است، حنى اذشناخت تركيب شبميائى آب برای دريانوددى كشتى شكست است.،(انسانى،
بس انسانى ص a)

اين دوبيان اخير، خلاسهُ موجزى از عمرى برداشت نیاجه را دربار:

 او مربوط نيست. در واقع او ماترياليس








 تعريغ، درك نابذيراست. نى جه اين نظردا بركزيد وآن، عامل بنيادى شيو: انديشين اوشد. دوشن استكه دماترياليسمى، اذاين دست درحتيقتبى وخدائى

[^11]3 _ Paradoxical

1- Being - Other
2 - F.A.Lange's History of Materialism

جامسأ انسانى، با نوع انسان باثه: و در آن صودت نبز، آنهه در اينجـــا














 علت انديشهماء.... (آنسوكنيك وبد ص18)




 جيزى كه بعادكى ديده مىشود، نيست، بلكه تركيبى ذهنى استكه عادتها وتعصبماى بيشمارى در آن وارد مىشو ند.

خود در اين ذمينه ناراضى است (كرجه از مر كونه نظر يـ يـ يـيثبن دربــار:




است:












 بيائيد دد بيان اين كد قوانينىدر طبيمت وجوود دارد احتياط كار باشبر.







 آن اندازه دمىشناسيه، (با باورداديم يا تصودمىكنير) كه مـكن است به سود

آن شكل فراز جويندكى مسالد جنسى نبود، بلكـه شكل فـراذ جوينـد












 اين فرهنك بايد از همين درندهخوئى اميل وشهوت

 داشنه باشد, كه مدتهاى دراز شكوهمندى نيـانته است. سبس لازم بـود كــ











## 9















 آن است، امـا بدون اينكه وارد اين بحث شويم كه آيـا فرن يك اري اداده بـ بـ

 آيد، احتراز مى جويد، ونيز اينكه آن ايـراد
 واققى آن باشد. شكل فرازجوئى كه نخست نى يهه آن را دريافت، در حقيغت

[^12]2- Vergeistigung.
3- Selbst-Uberwindung
4- Ubermensch.

## 1AF بيوستها

 مهتران در ميان فرماندهان و اخلان كهنران در ميان بردكان و و وابسنكان




 اخلان كهنران منفى است: با انكار اخلا





كهنران از احساس رنبش.








 نوح دانشى برابر است، يعنى دانشى است براي عـل

## $\tau$

همنى نام دديونيزوس، درT اتار نىجه يكساننيست. در رزايشترازدى،

وبد مه|) (اين نكته تنــاد بين كنتهــاى اورا كه متضمن وار: داراداده،





 جويندكى يا نابودى اين احساس.

## j

زردشت مى كويد: رهنكامى كه با انسانها ديداد كردم، آنها را ديدم





استا.






 دو تصوير سيا. وروشن دا بطور خشنى كناد مم كذاثتهاند. حتى دد همان










 فراذجويندكى يانه است، واذ اينرو مرادف راني
















[^0]:    1_ New Positivism
    2. Existentialists

[^1]:    1. Modalite

    2_ Annanke
    3. Enlightenment

[^2]:    1. Chandala
[^3]:    1 - Creator Spititus

[^4]:    1. Non plus ultra
[^5]:    1. Strauss
[^6]:    1_ Ultima Ratio

[^7]:    1. Veto

    3- In praxi

[^8]:    1. In Majorem dei Honorem
    2. folie Circularire
[^9]:    1. Casuistry

    2- In infinitum

[^10]:    1- Sub Specie aeternia
    2. Unio mystica in blood - drinking

[^11]:    1 - Atheism
    2 - Psyche

[^12]:    , 1

