**Friedrich Nietzsche - Genealogie morálky**

**«Dobří» lidé v dějinách jako vyšší kněžská kasta:**

* Dobrý = “vznešený”, “šlechetný”
* Špatný = “nízký”, “plebejský”
* Slovo “dobrý” má kořen ve slovech vznešený, bohatý, v řečtině pravdivý (ἀγαθός).
* Slovo “špatný” v latině malus označuje prostého muže (řecky κακός). Pro Nietzscheho to je černovlasý typ, oproti Keltům, které spojuje s Němci (v jejich jazyce dobrý se také může vykládat jako plavovlasý). Slovo “dobrý” v latině bonus označuje válečníka.
* Nadřazená a nejvyšší kasta je zároveň kněžskou (bez ohledu na předešlou kategorizaci). Ta rozlišuje na čisté a nečisté.
* čistý = (původně) ten, který se myje, zrdžuje se určitých jídel, nespí se špinavými ženami, má odpor ke krvi.

**Asketická podstata kněžství:**

* Kněží udělali rozdíly (propast!) mezi čistými a nečistými. Vynalezli léčení, což znamená půsty, pohlavní zdrženlivost, útěk do pouště.
* Kněží (ti čistí= dobří) jsou proti všemu smyslovému, tedy přirozenému (označeno jimi za zlé). Nastává moment, kdy lidská duše se stala zlou a získala hloubku.

**Rytířsko - aristokratické hodnoty x kněžské hodnoty:**

* Zvrat mezi rytířsko-aristokratické hodnotami (dobrý = vznešený, špatný = nízký) a kněžskými hodnotami (čistý = asketa, neboli ten, který podstupuje “léčení”, nečistý = ten, který “naslouchá” svým smyslům) nastává ve válce.
* Kněží jsou ve válce zlí nepřátelé, jsou bezmocní, z toho vzniká nenávist (kněží jsou největší a nejduchaplnější nenávistníky - v textu je narážka na Hegela).

**Židovská vzpoura jako vzpoura «otroků»:**

* Na scénu přichází Židé, kteří jsou pro Nietzscheho národem kněží, kteří radikálně obrátili hodnoty: ubozí, chudí a bezmocní jsou nyní dobří.
* Vzpoura otroků v morálce koření z židovské nenávisti, která je ta nejhlubší, tvořící ideály. Jeden z ideálů je “nová láska” = Ježíš Kristus (nástroj msty). Za vrchol nejhlubší nenávisti je označeno zapření a ukřižování Krista. Všichni protivníci židovských hodnot jsou bezbranní, vzniká z toho triumf nad rytířsko-aristokratickými hodnotami.

**Vzpoura «otroků» v morálce (tj. o křesťanské morálce):**

* zaměření se ven namísto k sobě samému jako projev resentimentu
* morálka nečinnosti a slabosti
* skutečná síla je v jednání ze sebe sama oproti falešnému štěstí bezmocných - otroků
* «otrok» je člověkem nenávisti - potřebuje nepřítele, sám sebe přitom považuje za «dobrého»
	+ dobro je zde ve skutečnosti skrytým zlem, «otrok» v sobě jen potláčí nenávist a pomstu

**Vítězství průměrného, pasivního a uniformního člověka v dějinách:**

* je vyvrcholením úpadku dějin a důsledkem židovsko-křesťanské morálky
* zavládl skutečný nihilismus - popření člověka
* popření veškeré síly a vůle, glorifikace slabosti a sebepopírání (pokora, poslušnost a mírnost)

**Otázky k diskusi:**

* Je zde Nietzsche anti-humanistou? Ospravedlňuje moc, nadvládu a násilí? Ospravedlňuje nerovnost?
* Kdo jsou lidé rytířské-aristokratické, tj. pravé morálky?
* Nechce Nietzsche anti-humanista ve skutečnosti jen obhájit a zachránit člověka? Není to vzpoura ve jménu člověka?