Četba na semináři: „Uzdravující se“ (ve dvojjazyčném vydání: str. 395–407)

Úkol: Zarathustra zkolabuje. Když přijde k sobě, seznámí svá zvířata s novými vhledy. Mimo jiné dospěl k tomuto: „Pro mne – jak by pro mne bylo nějaké ‚vně‘? Není vnějšího světa! Toho však zapomínáme při všech zvucích; jak to líbezné, že zapomínáme!“ Jak rozumíte tomu, že pro Zarathustru neexistuje vnějšek?