Molnár Tamás ancolul és franciául írott kōnyveinek címe. Válogatott lista a jelenlegi magyar olvaso érdeklódését számitásba véve.

TIE DECLINE OF THE INTBLLECMUAL (1961), német, olasz, spanyol fordításben is, USA-ban több kiadést (5) ért el. A marxista, a progresszista és a reakciós értelmđ́s $\not$ 'égi tinológiája, hozzá $^{\prime}$ az eurbọai és az amerikei értelmégségi karaktere, tôrtenete és szerepe. Az értelmésségi hanyatlik, mert filozófiai hivatását elérulva, technikussá és a lélek mérnőkévé váltczik. 350 oldal.
L'HÉG MONIE LIBÉRALE (1992). A három társadalmi fōlosztás: világi hatalom, vallási hatalomés a civil társpdilom agyensúlya sohcem valósíthotó meg teljesen, de a Nyugat iḍéál.ja marad. Ext a multban a szellemi és vilógi hatalom szôvetsége alanzta meg, a civil társadalmat morélis és materiális ellenórzés alatt tartva. A "liberalizmus" a fejlo"do" bourgeoisie (burgher, tiers-état) ideológiája, mely révén az államot és egyhazat semlegesíti és ūgynókeivé teszi: a "minimális állam" és a szociális-kisegíto" (auxiliary) egyház az eredmény, mely teljesen új hegemóniában fejezi ki magát. 140 oldal.
AUMHORITY AND ITS ENEMIES (1973) tézise, hogy a tekintély a társadalmi együttélés tengelye mely néikū a munkamegosztás lehetetlenné válik. Az engedelmesség éppen olyan része az ember im-pulzus-világának mint a hierarchikus parencsolás. 170 oldal. LE TIBRS-MOMDE, IDÉOLOGIE, REALITÉ (1983) felállítja, világ-
 ló"o" országok" stagnálásra vannak itélve, egyrészt strukturájuk
THE CHURCH, PILGRIM OF CENTURIES (1991) kutatja az Jgyház hanyatlásának okát, és az aítalónos de-szakralizáláson kivū abban t-lálja, hogy az Egyház elvesztette világi szovetségét, az sllamot, és ezért "paktumot" írt alá a civil társadalommal mely az Đgyhézat egyszerú, "orivetizált" kultur-jelenségnek tekinti. 225 oldal. Francia, snenyol és portugal forditás ł̇́seszūo"ben.
Le JIEU IMANENT (1983) Bckhert Mester, Luther, Kant, Heidegger, Hietzsche néldáin mutotja, hogy a német filozófia Istent immenensnek tekinti és fokozatosen az embert teszi a helyébe. 120 oldal.

SARTRE, IDECLOGTE CT OUR TIME (1967) bemutntja Sartre filozófiai nálvafutását és zsókuccóját, mint Heosel, Marx es Husserl tanitványát. Élete ūtkōzōnontjait is ábrázolja a kōyv, ellentmondásait, demagógiájét, rogyogó és hibákkal tưzdelt itéleteit elődeiről, kortársairól. 250 oldal. Német és olasz fordítás, két francianyelvū kiadás.
LA GAUCHE VUE D'EN FACE (1970), a seuil kiado felkérésére a Baloldal rōntgen-kéve ahogy forradalomra tórekszik de egyházakia torkollik, készen az új forradalmakra. Az eurónai és amerikai baloldali értelmiségek elleni filozófiai és muvészeti kōrkép. l40 oldal. Német, olasz és spanyol forditás.
GOD AND THE KNOWLEDGE OF RTALITY (1973) mutatja, hogy a.z Istenfogalom nélkul az enisztemológia tévútakra vezet, utóniákat é nit, irracionalizmusba torkollik. Francia forditás. 250 oldal.
AMPRG NCE OF ATLAVTIC CUTTYRE (1993) az európai és amerikai kul-túra-fogalcm - empaticilitáfact tagadja, szociológiai és kultúrtérténeti érvekkel. Amerika nem kiván Burónától tenulni, đurona sedig u únozza Amerikát, megértés nélkūl. A kettó találkozásai a felūleten maradnak. Kb. 170 oldal.
THE CCINTER-REVCLUTICN (1967). A fOrredrlom bóséges irodalmával szemben az ellenforradalom hétra merad müveivel mert, egyrészt a katolicizmus tenaihoz sxakizxa szabja tételeit, másrészt utovikus és mexazexatiex nénszerü erőben hiányos. Az ellenforradalmi vezér végūl is az ellenfólnek adja át ūtokórtyáit. Francia, olasz, snenyol, portugál forditas. 250 oldal.
THEISTS AND ATHEISTS, A TYPCLOGY OF NCN世BELIPF (1980). A nanteizmus, meterializmus, humanizmus és az istenen-túli isten téziseinek filozófiai anslízise. 220 oldal.
PHILOSOPHICAL GROUNDS (1991). Hét esszé, nem kronológia, vagy tōrténelem, henem a filozofiai gondolkodás fó tínusai és oroblem"tikéi. Címek: "az eredet és kénmésa" - "a létezés bưne" - "a szubsztrátum" - "racionalizmus és a génesedés kisértése" - "az éjszakai (nocturne) ember" - "a tórtenelem eltōrlése" - "a felszabadított ember ónelnyomása."

L'AMERICANOLOGIE (1992). az eltưno" "szovietológia" helyćre az új világhatalom tanulmányozása. Mennyiben kūlōnbōzik az eddigi hegemón birodaluaktól, mit lehet várni ideológiájának terjeszkevísétól.
L'AEUEAUNLE LIBERALA (1993). A liberalizmus mint gazdai áei és kuitúrális jelenség, uE, anaknor a je enleg uralkodó civil társadalom ideológiája, terveinek kivitelezóje.
hEIURN TO PHILOWOHY (1996). Megizscálja a filozófia tévútait, tudomány-utánzísát és ideoló iai zsákutcáit. Jo á́bbá azt vajon léteznek-e visszatérési lehetósécrek ofyan filozófia felé amelyet a inég nem "gépesített" ember értelmével ćs szenzibilatásával felfoghat és kóvethet?
DU MAL MODERNE, symptômes et antidotes (1996). Bevezetótanulmány Molnár Tamás filozófiájába, és azt kōvetón ót beszélgetés Molnár Taméssal pol tikáról, kui turáról, stb. melyeket jean kenaud, québec-i condolkodó folytat.

