وبليو.كى. سى. كاترى
كار يخ فانسفهى يوظان (11)

سوفسطاييان (بخشى دوم)
ديدكاههاى إفلاقى . شخحميتهان بر برجسته
حسن فتحى

# تاريتخ فلسفهى يونان (11) 

سوفسطاييان(بخش دوم) ديدكاهـاى اخلاقى . شـخصيتشالى برجسته<br>دبليو.كى.سى.كاترى

تر جمهى حسن فتـحى

this is a persian translation of
A HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY
by W. K. C. Guthrie, Cambridge university press,
1969, vol. III, pp. 164-320




دبليو.كى.سى. كاترى
ترجسىاحسن فتعى
جابجاول|اسفندند جابوصصحافى:سور• تيراز: "rrirnisi
تلفن بتخنـ 0 APVO
بهادرسراسر كتور •Vهنومان



نصل سوم/نظريات عتل كرابانهىد ين:لاادريكرى الهاد





190-1Ar
|Ar-ra|
نصل جهارم/آيا فضيلت آموختنى است؟


مIAD/مفدم/







DYOD/كريتياس.V


■YА1/. 1 -
II 11



## تسخن ناشر

 للمسفى در هر دورهى تاريخى و در هر ناحبهى جغرافيايى است و در كى ذرّست

 ـ كه در بارهاى از موارد به افسانه شباهـت دارند - و با اين ممه، بسيار مختصرِ


 فلسغدى يونانى، كـ اينك در جاى جاى منابع فلسففى اسـلامى حضور دارد ، آثنـا نـوند.
بدين منظور، بِس از بررسىهاى بسبار و با درنظر گرفتن تمام جوانبب، تاريخ






زبان ديگرى نظير ندارد. بخششهاى مختلف اين اثر كرانقدر، آراء و عتابد


متر جمين محترمآتايان حسسن فتحى و مهدى توام صفرى به مسافل فلسفى و فكرى جامعه تقديم مىشود. انشـاعالله بد زودى تمام مـجلدات اين مـجموعهى بزرى،

كتاب حاضر جلد يازدهم (با در نظر گرفتن تقسيم بندى ما) از
مجموعى تارين نلسفىيوناناثر كاترىاست.

## فصل اول

نسبيت ارزشه نظر و تأثير آنلاق

اكر نلسفى طبيعى با حيرت آغاز مىشود، مىتوان كنت كـ اخلان
نيز ريشه در شـكاكيت داثتهامتـ.

كرانت، اخلات، 100،1 (متن انكلبسى)

در جلد •1 (ترجمهى فارسى ص \&ه و بعد) كفتـتم كه سِر الكزاندر




 كمال و بختگى امست. در تفكر يونانى، مر حلدى عبور بـايد ايدهآليسم افلاطون




 بزر گـسالان اعتقادات دوران كودكى خود بوزيتيويست تبول ندارد كد قانون محصل بايد مبتنى بر يك معيار طبيمى،

يعنى داراى اعتبار كلي حغيغت بوده باشد: تنها حغيقت يا خير نسبى


 اركيفيتى نيست كه در خود اشيا تحقق داشتـ باشدلد جايكاه آن ننط

 مى كنند، نمى
 و جهارم ابراز مىدائتند تكرار مىكنند. آنها مه، مثل آرخلانلانوس،
 فوسبسىندارد.حتى بدنظر آير Ayer جاى بحثـو ترديد نيستك:

مرضوع بحث ارزشما اين نيهت كه جه جيزى را میتوران موجود دانست و جه جيزى را نمىتوان، يعنى اينكه آيا جيزى در ور وانعيت



 بیمدفو بىاساساست.

اين بحث، اگرجه ممكن است بیهدف و بىمبنا باشمد، در ادوار
 بنجم يونان بد وسيلدى افاطون منسوخ گرديدها است. بازيغرى در اوريبـد،
1.Sce Cassirer, Phil. of Enlightenment, 307. 2.Aycr, Philosophical Essays, 242.


 و آريسترفانس نسبت دادهاند كه در باستخ ابن سوال كنتانـاند: شُ مآور،

 درآوردهو مى گويد (F99 و و بعد):










 خودمان نيز معنى نابتى براى آن در نظر نمى گيريم. ${ }^{\text {از از اين عبارات جنين }}$
 بـاريـترفانس و در استوبائيوس، كإلجين، De aud. poet, 33 c انلاطون نسبت داده شُدهاست (هر دو را ناوى Nauck در ذيل باره نغل كرده استر
 (VMzuL, 271) ( 111 e

سقراطنمى افتـبم؟






 نسبى




 بد باشـد، و ممينطور ـ






 وحدت اضداد خويش مطرح كرده بود: بد كفتهى او آب

 سقراط، مبنى بر مساوى دانستن اخخوباب با اسودمند براى انسانهالها، بد بسطط
'نهارهى فوقمىيردازد:'

حتى اگر جيزهايى براى انسانها سودمند نباشنـد، من باز مـم آنـا


 سـودمند هستند و نه مغر، اما براى امسبما داراى سـود يا زيان



 را اكر بر ريشهى كـاهان بريزند خوبامـت، اما اكر بر روى بر كما با
 در نظر بكيريد. براى گباهان و براى موى ممىى حيوانات، جز انسان،
 [ فارسى، بخشـ


 آنتيستنس (Caizzi, Stud. Urbin. 1964, 65؛ جاى تعجبر است كـ كـ نـ










بد و زيانبار اسـت، اما انسـان هم براى رشـد موى خويسش و مـم براى تـن
 حتى براى ما نيز، يك جيز ممكن اسـت اكر در در بيرون تن به كار رود

 غذايشان، جز بـ مقدار كمه، باز محىدارند.

اين خططابى كوحك و زيبا را به طرز شكفتانتگيزى مورد انتقاد ترار دادهاند، منتقدين آن را خارج از موضوع دانستهاند .' جحون مـقراط از جهـت
 زياد بیربط نيست كه او با بيان نظريهى خويش در خمـوص تنوع آن، به پِاسخ وى بـردازد. اينكه سوفسطايـ بايد دانشهاى كوناكون خود را نيز در عين حال به نمايش كذارد، فقط يك سنت سوفيستى است. هكفورث انتقاد كرده اسـت كه سوآل، اخلاقى اسـتاما باسخ آن، در بيان معانى "اخوبا" به طور بیربط از حوزهى اخحلاق فراتر مىرود ـ اما نه تنها سوآل سـفراط كاملا
 سوفسطايـ ما هـم ارتباط ميان اخلاق، مياست و مـخنورى با بهداثُـت يا هزمكى حايز امميت امست؛ اينها دو شاخهى علم بهبود طبيعت انسانى، از نظر اخلاقى و جسمانى، هستند. بروتاگوراس در تـّإتوّو (I\&V b-c) مى كويد: اوقتى انسانها مهارت خويش را در مورد تن به كار بندند آنها را يزشك مىنامه، و اگر در مورد گياهان مهارث يابند كشـاورز ناميد• ا. آدام و گروبه هر دو آن را بیربط دانستهاند.اج. گومبرتس (S. и. R. 162 آن






ممشوند.اينها مماگر گيامى مريض شُود، صحت، و تندر سسى ابا بـان باز



 ندبم|انـارهكردهاست:'





 صورتِّاستادانه تنظبم گُرديدهاست




 مشُكلمى مسازد.



 .Soc. Ilum. 33-5, 43

موجبلذت يا رنج شُوند،و ترس يا اطمبنانابجهاد كنند، يا ذمن راتخدير و

 : Orators




 كياهان.اين مسخن در آنتيفوننيز دوبارهبد جشُممى خورد (بارمى • ه):



 جوانان تحت تربيت صصحيح ترار كيرند نتيجهى آند در سرنا
 كند ونهبارندگى.




 صص الى و و بعد و باددانيتتماى آنصفحات.

اين تشبيه در مورد تعليـم پزشكى،در قانونLaw بقراطمى به كار رمتهامست:'





 مى بخشُد ، تا اينكه يرورشُ آنها بدمر حلدى كمال برسد.

اين عبارت بايد بصيرت ما را نسبت بد ذمنيت سوفيست ها بيغزايد تا




 Y• براى انسان و خوب براى حيوانات مقايسه شـده است؛ و در بـخش استدلال شـده اسـت كه (برخلافـ ادعاى برخى از فلاسفف) علم به طبيعت


 رابطهى انسان را با خوردنىمها و نوشُيدنىما و شُيوههاى زند


 جدى كرفته شوده،، ثانياً بـ نظر مىرسـد او اتتباس از آنتيفون را مورد غفلت قرار دادهاست.

كرده، تأثير هر يكـرا بر زوىافراد مختلف معلوم مىسازد.' يسش از اين ديديم كه تا چه حدى متفكران آن آن دوره متمايل بودند كه


 "مصلحت اقوياه (توكرديدس، تراسوماخوس) وميلهايى براى توجيه انزون


 مىتوان نهونهاى از بخش r طب تلديم را افزود، كه بر ارتباط ميان فعاليت
 ضهرورت مخض سبب شد كه انسانها به دنبال فن بزشُكى روند و آن را





 براى آن معين كرده( (بين 'YO Festugière




 معيارى را مطرح كرده( (Versényi op. cit. 11, n. 9) منافاتى با باين ستخن



علاقمند ساخت.







 خوبب ببان كردهاست(Approach to Greek Art, 29):







 انديشهى يونانى است. سعراط مى مخواهد انبات كنن كه زيباتر از
I. بـ نظر ارسطر فرق مياذ









 كامل ترجمهنـُدهاست.)

ايا بروناكوراس مم بد نسبيت ارزشُها بـ معنى دوم آن معتقد بوده است،
 به نظر مىرسد كه نتيجه ضرورى سخنز مشهور وى، مبنى بر معيار بودن انسان، هممنـاست:'
„انسان معيار ممه جيز است، هم دربارهى هستى جيزه هايى كه هستند ،









1. بإرهى ا. تفسير مفصلى از ابن بارهدر ضمن بررسى تضمنات معرفتشناختى


بروتاكوراس كفتانسـان معيار مـه جيز است، منظور ار نسها اهن هو
 منظور او اين باشد، بايد نتيجه كرفت كه بكى جهز مـم مـهت و مـم
 اسـت، زيرا غالبآ شُى واحد براى بر خحى خرب (يا زيبا، كالون) مینمايد و برای برخحى ديگر خلاف انْ و معيار ( از نمودار شدن برايى هر فرد است.

همدى منابع موجود با معنى عام سـخن برتاكوراس موافق مستند، يعنى يگانه واقعيت براى هر كسـى مـمان امـت كه نمودار مىشود و بـنابراين، جهان واقعى انسانها با يكديگر فرت دارد؛ و اين معنى بسيار محتمل اسـت، زيرا در عقايد فيلسوفان طبيعى آن زمان نيز مىتواذ براى آن موارد مشابهى هيدا كرد. آناكساگوراس به مُـاگردان خود مى گفت: شاشمـيا براتى آنها
 رابطهى ميان شُرابط مادى انسانو انديشههاى او تأكيلد مىورزيدند. تا اينجا قبول، اما از اين جس نيز هيشرفت قابل توجهى صورت
 اين نظريه مطابت آنحه تاكنون توضيِ داده مُّد، هيج كس نمىتواند خردمندتر از ديگرى باشـد، و كاملاذ بىمعنى اسـت كه هروتاگوراس يا مر كس ديگُرى خود را بالاتر از ديگران و معلم آنها بسـمـارد. سـقراط مى كويد

 اين نسبيت شـامل مفاهيمى جون خوريّ و بذ، حت و باطل، و افتخارأميز و


 بر رسـى شـدهاستـ.







 باشيد. (ب) سوفسططايى در جريان تعلبم و تربيت مـمان كارى را با كلمات

ا. ريشن است آنجه بعد از اين مىآَيد در آثار بروناگوراس وجود ندارد، اما اين




 G. L. ورك كومتاس, S. Moser موزر.Untersteiner,Sophs. 70 f. (n. 1)















انجام مىدمد كه بزشئى با دارو (متايسه كنيد با سخن كر كهاس در

























اگرحه ثمابد براى يُهرهاى ديكر خوب نباشُند. ولى به نظر مىرسد اين






رايج در آنزمان عبارت بودند از:
(1) اين دو بنا بد تعريف يكى مستند، و يكى بودن ارن آنها مِرفاً تحليلى امت. اين قول خود دو صورت داشـت: (الف) تصور دينى كهن، كهر ريشه در



 مطابقت با قوانين است، بس، همانطور كه آنتيفون گفته اسـت، مر فر فردى آي




 قانونِ مدوّن يكى دانسـت؛ زيرا قانون مهكن است غير عادلانه باثـد و نيز امر

عادلاند در مواردى فاتر از حوزهى تصويب قانونىياست.

 عادلانهأى صادر كند، شُهروند بايد آن را بهذيرد، زير| معناى عضويتا
















 نمى كنند، بلكه به ظهور آن، معيار عينىترى مىبخشـنـنـ. كومرتس در

ا. انمىتوان انكار كرد كـ در اينجا بك دور منطقى مست....اكر احكام ارزنشى


 von Fritz


 وفق دهند.

تبيين اين بارادكس مى گويد: اممشى انسانها درست فكر مى كنند زيرا هر











 ـ كـ حقيفتاسـتاماما حقينتناتصى.' بنابراين: مط'بق ايز: تفسير، معيار بروتاكُوراس كتمى است: تماميى







 در آينده بد وجود خواهد آورد؛ از نظر فردى؛ وتتى شـاكُرد ـــرفسطلايى



























(p. 116) (ناسازگارى 189 با بآن، سـغن درستى نيسـت. تمام مسخن أفلاطون



 ستخنور، يا سوذنطايى) مستند.

# نصل دوم 

سخنورى و نلسفه

## (نمود و بود، اعتقاد و معرفت، اقناع و اثبات)

## ا. كلبات


 روشن است كه ما در اينجا بد بررسى آثار لوسياس يا آندو كيدس يا ساير سخنوران آتنى نخواهيم شيرداخت، با روش و مسبى
 المت لوازم فلسفى ایى دارد، كه نه تنها سوفسطايبان ، بلكه خود افلاطون نيز
 عنوان قرار دادن سخنورى خوب به جاى سخنورى بل ياد مى كرد، و



ا. انبنگونه مطالعاترا مىتواندر آثارى مثل Blass, Attische Beredsamkeit، Dobson, Greek Orators g, Norden, Antike Kunstprosa, RE, Suppl. VII, 1039-1138 Kroll درد. نبز می توان از مقالدى كرول G. Kennedy The Art of Persuasion in كتاب جی. كِبند ; Greece
 رالـَجمابر Prodikos Götr. Gel. Anz.(1913), no. 1 درروب Drerup Wendland















 ادعا مى كند بـ رزيم غذايى مناسب با با بدن علم دارد، اما دا درواقع نتط لنت




.ارجاعمىدهد. Lit. Zentralbl. (1913), sp. 681 f.


ج • • ترجمـي فارسى).

مورد تقليد آن؛ يعنى بدهماناندازه كه بهداشـت برتر تر از درماناستـ.'





















1.
 افلاطون آن يروردماست.

آنها مصروف غلبه بر حريفامست، (a a 1 )، كسـانى كه واقعأ خود را الستادان



 داثشت ${ }^{\text {، }}$ جيزى را بفهمد بايد بتواند الو گُسى براى آن بيان كند ها و و مطالبهى تعريف از سوى وى براى اين بود كه ثابـت كند كه ذات شـجاعت، عدالت يا هر خيز مورد بحثـُ را فهميدهامت؛ بدين ترتيب كه تعريفى برایى آن عرضه كند كـ

 (1).عبارتزير كه كسنوفوناز زبانوى نقل مى كند ويزهى اوسـت (خاطرات)،


خوبى هم بانشد):

آبا متوجه نــدهاهى كه تمام خيزهاى خوبى را كه مطابق سـنـت باد


 مى برند و كسـانى كه عميقترين دانش را در مهـمترين موضوعات

 نأنى ازز نساد سفسطى او بيستند، و ثانياً ريشّهى آنها به مكتب اليايى برمى گُردد.


 نامهاى كوراكس Corax و تيسـياس Tisias نسبت مى مدمند. اختراع در
 ر منظم مـاختن تواعد كاربرد آن، و بد صورت رسالدماى مكتوب درآوردن


 بهردازد. اگر او كوجكتر و ناتوانتر از طرف باشـد بايد بگويد: اببه من نگاه


 استدلالها بد عنوان نمونهاى از استدلالماى كوراكس و تيسياس باقى
 ثـده است. يليس موتور سـوارى را متهم كرده بود كد در محدودهى حداكثر


 يونانى اين بوده است كه هم مرد عمل باشد و هم ستخنگوى خوبو (ايلياد، 9 ، (FFY


 نگاه كنيد بد ارسظو، بد نقل سيسرون در Brut. 12, 46 (احتماروالًا از

 رك. بدمقالهى Aulitzky در RE, 1379-81.

سرعتِ •V مايل در ساعت، حدود بك مايل او را تعغيب كردهاند و ر ا











 جبارانو برقرارىددموكراسى بودهانست.











 گرديدند (ديودوروس، (or،1Y).

هوفسطاييان ديگرى كه در آتن جمع شُدند، يعنى بروتاكوراس ابدراهي و


 مموزيدند و بدين ترتيب در حين برداغنـن بـ خمطابهماي عمومى،






 سخنور، حقبفتو معرفت، فريبى بيش نبستند.

از آنجا كه مـيى بَورهسُماى انسان در مسدودمى عقيده صورت






و كر كياس، درست برعكس بارمنيدس، كفت ميج جيز وجود ندارد (يا
 ميداند از زبان بروناگُوراس مورد انتقاد ترار مىدمد: اشُما اصـلاَ دلبلى قانع
 2.Versényi, Scor. Hum. 47 f.



 (ري













 اكَرجه در p. 245 ،sicking p. 232 تغييرىايجاد نـي كند.

















 (آنباميسي ، Bocotian را با منون تسالى Meno the Thessalian مقايسه مى كند، كاواولى












 ابنكه او مدعى تعليم بعد كتاب حاضر .

نيز معلوم مى:مُود). اينكه مسيى مـاكردان صعراط مايدى آبرومندى او نشدند، علتى ديكر داشتـ.

「.






 سخنورى، جيزى جز مصادره به مطلوب petitio principii نبست. اين
 ذهن گرايىاى كه او نمايندمى بارز آنها بود ريشه در تاريخ بيشنين فنسف
 نانشناختاى در وراى بديدارما يا حتى (در مورد الياييان) انكار وجود آنها


 فلسفى آن زمان نيز مبنايبي فرامب آورد كه برايى توجيه نظري
 بود ، درصـدد عرضهى جنين توجيهى برآمدنذ.



























 نسبت، انتـباه بوده باشـد، امان، بروديكوس با با مر دوى بروتاكورواس و
 .Mus. Helv. دا در Liesenborghs ليزنبور كـس 1966






 ارزشها آنرانقل كرديم(ديلز -كرانتس، بارهى ا):

انسمان معيار همد جيز استت، هم معيار هستى جيزمايى كه هستند، و هممعبار نيستى جيزهابي كهنيسنند.







 (
 (Iñs 'A入n 1 ciocias

 (Bernays, Abh. 1. IIA)










 بركزبده است كه سشن خود را را به صورت نكتـدار درآ وجود ندارد كه در صحت تفسير آن بـ عنوان معيبار (كيتريون )، يعنى









1.Sext. Match. 7. 60; cf. P. H. I. 216 (DK, A 14).
 P. H. 1. 216 سكستوس،

 afeliciter adhibitum
 درازانى خريشُ راز تعداد اططلاق زرعاو بهد دستـمىآوريم.

 مىكند، بنابراين وتتى بروناكوراس مى كويد انسان مغهاس مسـى
 بارهمى گويد،اگر جه جيزى دقيتق بهنظر آيد.



 نظربه، ادراكات حسى را خطلانايذير مىداند، مىتوانوانـيم بر آنها نام علم
















است، ' آنها حواس را معتبر ممدانستند، و اشيا بـ نظر آنها تركيبى از تضادهاى محسوس بود، برخلاف البائيان كه اعتبار حواس و وا واقعيت



 سكستوس، P.II. 2, 63.) به نظر كورنفورد، سكستوس طرندار اين







 خامِ عقل متعارفي، ندارد؛ با هراكليتوس مـم رابطهاى ندارد؛ زيرا او اصرار


 Menschenverstandes




 Cherniss, ACP, 369
Y. بنابراين بروتاگوراس با فيلسون معامر خود، ديوگنس أيولونيابى Diogencs of Apollonia



 معرض ترديد است، و نتيجهى او - ابنابراين به نظلر يروتاكوراس باس، انسان
 نـى آيد. برخلاف انكار او، اشيا مطابت, تفسير وى (يعنى، صفات) وجود دارند،(جنانكه كورنفورد مى گويد ) خواه كسى آنها را ادراك كند (اند يانه:عسل
 ندارد كه جوهر يا مادهاى داراى صفاتى باشثد كد مستقل انز ادراكى ما باشـند. او وتتى نظريمى فيلسوفان مكتب مگارا Megarian را بررسـى مى كند كـ

 ميجّ صفت محسوس ديگرى، آن را با نظريهى پروتاگوراس يكى مى داند. '





 اسرار استت، و سكستوس با فراتر رفتن از خودِ نظريدى شانسان معيارى، و مستلزمات حريح آن، از اعتبار گوامى خود دربارهى ديدگاههاى اصيل
 دائته باشيم كـ كه









 تلخ، وجودى در طبيعت ندارند، ولى مبناى سخن او او اين بود كـي آنها را را با بايد
 محسوس تبيين كرد. بـنظر او طبيعتى ثابت يا واقعيتى وجود دارد كد ممان













 محاورْى افلاطون بد نام اوست.



 آنها آوازهى بدى برايشايشان در ميان انسانـيان





 هروتاكُراسى



 ممهىادراكاتحسى و باورما رابايد باطل بدانيمو كنار بكنذاريم.

 معتقد است كه دزدى خوباست، تا زمانى كه او بر ابن اعتقاد خود باتى

 نيز بد نظر مىرسد، او در بيان اينكه نظريهى بروناكرراس، خخود ـ متناتض المت بر افلاطون (تنايتتوس IVI a بيشّى جسته الست (دبلز - كرانتس،
 2.Cf. Vlastos, Ph. P.ev. 1945, 591.












 مى ميزد: نمود آنى، فرع بر معيار بالاترى است، كـ همـان غايت يا يا هدن







ا. تركيبى ك، هر جند ممكن است امروزه زئـتو و نامنجار بنمابد، اين نكتـت را



 حالى كه سونـطايـيان بيرو اصالت تجربه بودند و مى كفتند امكان ندارد

از فلان شيوه بايد ييروى كرد، كار سخنور است. هر ناكروراس مـ





















 , (T\&q b

 از تعليمات أنها در ذابدروس





بروتاكوراس،، بارهى ا، ،در ديلز - كرانتس:
نكاتى جند در مورد ترجمسـ

سالهعاست كه بر مسِر ترجمهى سـ كلمهاز اين باره، اختلاننظر وجود دارد:

1-1
كار میبرد يا (ب) به معنى انسان كلى، يا (ج) از از فرق ميان آن آن دو بیى انجبر






 هاينيمن (N. u. Ph. 117)، و كالو كرو Calogero و آد. لِوى (رك.
.(Untersteiner, Sophs. 86 with nn.

 تفسيرى را نمى بينم. بايد ممهى آن قسمتـرا به طور كامل خواندهو ولى شـايد

 كه نـناسايیمايى اونهربوط به آنهاست... ذهن هر انسانى، با مومبـتهاى و ب\% هك خرد... در عين حال، حد يا متياس است يا حد شنـاسـايىماى
 انـكارا به معنى كلى مىدانست ( G. T. I, 451): מانسـان ... بـعترديد انسـان
 اگر تسلر (ZN, 1357) اين ديد گاهرادرستت توصيف كرده باشد كه براسـاس آن به نظر بورتاگوراس "اجيزها در خسن محدوديتهايى بر ما عرضد
 در آنصورتهيتِ ملر كـى با آن سـاز گار نيست. معتقدين بد تفسير (ج)، كه اخيرأ خيلى, مورد توجه قرار گرنتـاند، عبارتند از: يوئل (Gesch. 703-5)، و اونترشُتاين, (. (Sophs. 42, 86 )، و كلاسس (Proc. Afr. Cl. Ass. 1959, 35)، و كورنفورد (منتشر نشده).
 بروتاگوراس انسان جزوى بوده امست، اما اين تمايز احتمالاً براى او آثشكار
 شُده باشُد. إج. گومبرتس، در استدلال خود بر اينكه هروتاكوراس تمايزى

 جيزى هم كه براى همدى انسانها نمودار مىشُود براى مـمى انسانها







 ناجاريم بـ مؤلفان ديگرى (ارسطو، سكستوس) ونع نهيم كه استعـيال
 ش. انسانفردى دانستهاند

 دربر مى گيرد؟ گوميرتس و .بسرش، با المُاره بـ تمثيل بارهى
 H. G.,S. u. R. 204
 ياره نمى گذارد. فودن فريتس (RE. XLV. Halbb. 914) نيز همين نظر را را


















ترديدى نيست كـ









 امست، اما سى. اج. كان C. H. Kahn اصرار دارد كد معنى اصلما آلى آن اوجود












 عغل منعارفـ،
和







 (ك) R. F. Holland


IV (مابعدالطبيعه




 حالتجمع استر
 пıкро́v
 گر گֵ


(ج) بـ بصرتزايد:


 (د) كار (در انگَليسى business ) بد هعنى وسيع محاورمأى آن.位









الم


است.
(و) عدد، مقدار: (مرودوت، ¢)

بى ترديد










 الست

 سياست و اخحلاق و سخنورى بود، نفط با اين امور مىتوانست سر و كار

داشيته باشد.

كر گياس ابتدا آموزگار سخنورى بود؛ ؛او در بد كار بردن استدلالالهاى مبتنى











 متولد شُده بانشـنـد.
r. Po در مورد ويزُگى و اصالتاين دو سخخنرانى رك. Dobbson, Orators, 17؛ Schmid, !Joël, Gesch. 657 ff. !H. Gomptrz,S. u. Rh. 3 ff. n. و . Unterstemer, Sophs. 95 ؛Gesch. 72, n. 2

Versényi, Socr. Hum.) در ماميت و قدرت وو گس " توصيف كردماند 44)، كه در آن اثبات مىكند كد اسشخن، زرمانروايى مستبد استل، و (ممانطور كه گر گـياس بارها مى گفت، افلاطون، نِلبوس (OA a-b): المنر اتناع، عالىترين و بهترين هنرهاست، زيرا ممه هيز را با تسليم ارادى،
 مقاومتنابذير است كهاگر ملن با رضايت خوود تسليـم روابط نامشروع شُد، ، جناناست كه كويـ با زوز بـاين كار وادار شـدهامتـ.لوازم معرفتشــناختـى المن نظربه را قبذ بررسس كرديم (صفـحات $4 V$ و بعد ج • ا ترجمىى
 ها درهارمى طببعـن بهردازيم. اليانيان، با تعريف ابتدايى خويش از لنظ "موجوده بد عنوان جيزى واسد و ثابـت و بیزمان، مردان عمل گرايى جون بروتاگوراس را به تطب مخالف خحود كشانده بودند، يعنى به ذهن گرايى يـى

2 در p. 99 كتاب اونترشتـابنر آمده است. امروزه عموماً آن دو را اصيل


 De Eur. Hel.) (Y|Y Nachr. Gött.) و ولنتس آن را قبل از رنان تروايى مید (Leipzig, 1911 G e sl920, 166



 هكوبا متوسل مىشُوند تا تا
 تفسير آن احتمالاًا از آن ورسنى استـت (.Socr. Ilum. 43 f): بـى ترديد بيان آن

 ديد كامهاى خود در مورد خóYos و

كه هر گونه موجود بد معناى اليايى را انكار مى كرد. املاططون، كه ممسلد يوه



 ( ( P YG D IF







 و با اين سخن جسورانهى خوريش ك، اميجّ جيز وجود ندارده،، نظر الياييان را تقويتكردهاستنتنتضعيف.


 I I

 برخی از مباحـ فراوان بيشّين رك. Lloyd, Pol. \& An. 115 و و نيز بـ .Untersteiner, Sophs. 96 f. ,SickingMem. 1964, 227 ff. Hermes, 1958 , سعى كرده است نتـان دهد كه وتتى W. Bröcker
 مستقل،ازدستمىدهد.

انسان نمىتواند آن را ادراك كند،(ج) اكر مـم كسى بتواند آن را ادراك كند،















 يكى از توصيهماى او بد شـاكردانش را به خاطر مىآورد: الخراب كردن
I. البرایآشنايى با اين مباحثرك. Untersteiner, Sophs. 163-5, kerferd زیکییگPhronesis, 1955, 3, n. 1, Sicking, Mnem. 1964, 225-7.






















 استدلال خود آنها بد ممان آسانى مى توان نقيض X را البّات كرد كه خود

1. اين سـخن دسـت كم در مورد تسمت اول رسـاله، كـ ابـبات مى كند اميج جيز






 می يردازد. اما آن إصل مسلم قاطع، از بارمنيدس استت، و تقليد تمسخرى



 تا حدود بيست سالكى شاكرد او بودهاست (Münscher, RE, IX, 2152).







 مىتوان بر هر امر دلخوامى استدلالد دروغين جعل كرد.






 ايسوكراتس در اين انتفادها، بیىيجّج ترديدى كر كياس را در ردبف الباييان و

خوبىاست كـابتدا آنرا مفدميىامتدلال خود ترار دمبهو سبس نفى كنبم.
















 را بشنناسد. در حوزهى اخلاق نيز، تمسكى بـ هيج معبار يا اصلى ممكن










 افلاطونايجاد كرد.






 وجود ندارد.اكر جيزى وجود دو. ناموجود وجود ندارد (پآنحه نيست نبست)،


 نبودن همزمان باطل است،، يس ناموجود نيستـ [وجود ندارد

 بارمنيدس اببودنه فقط يكمعنى دارد، يعنى اوجود داشتّنل، شُما مىتوانيد
I. بررسى كاملى در Entersteiner, Sophs. 145-6 صورت گرمتـ اسـت نيز Bröcker, Gesch. d. Phil. vor و,Freeman, Comp. 359-61 ر. ر. . Sokr. 115-18. يكى از بهتربن مفالهما در اين موضوع، در زبان انگليسى، كـ، Ethics, I, امورزه ميجّ مورد توجه قرار نمىكبرد، مفالفاى گرانت rerner





 مبتنى بر يكى دانستن موجود زمانى با بیىنهايت مكانم استـ و و در نتيجه


 صوفيستي گرگياس بوده باشد. گرگياس در استدلال بر اينا باينك موجود


 امتلداد، اندازه و جسميت باشمد، ولى در اين

 (9V9b 「q) M XG




ا. البته لوكيبوس و دموكريتوس بودند كد در دام زبان بارمنيدسى انتادند و كفتند موجود و ناموجود هر دو وجود

 Untersteiner, كه در Mondolfo, Problemi, 180 مقايسه كنيد با Sophs. 168, n. 32






 استدلالماىاو تاحدودى جالبتر از مورد اولمستنـد





ا. اونترشتاينر Sophs. 146



 بررسى سكـستوس بد نام الست و بـ نظر مىرسد كـ از خودو عبارت نيز معلوم میسوده، اكرجه اين امر كر كياس رااز الاثباتهآن باز نمىديارد.

 980 a 9 Oceanides بيسخولوس كه دريا را با كَردونهماى بالدارى طى مى كند
 بلرونون Bellerophon در اوريبيد الشـاره مى كند. (جرا دائدوالوس Daedalus بگاسوس Pegasus بود كـ يرواز كرد دنهبلروفون،، مكر بالعرض.)














اعتماد رانشايد.





I. تفسير آد. لوى بدين ترار است؛ ر. ك. .Untersteiner, Sophs. 152 . أ








بينايم، شُنوايى، جشايى و ساير حواس خحوامند بود. وصيلدى ارتباط ما با با













 نـى كند.



l. بارهى צץ (از يرو كلوس دربارهى 758 Erga اثر مسيود ):


بىترديد منظور اين است كهو وجود ناشناختى الست، ناموجود است، و و در واتع
 نمىشودها،و تا آخر.
 مكر اينكهوجود يابد.

بادداشت . از استدلالهايى كه كر كهاس به كار هرهه است رونس میشمود كه هدف اصلى طعنـى او اليايبان، و مخصرصا



 اصل ديدكاه گروته بوده است (.) 1888 ed. vol. VII, 51 (Hist.). كروته
 براساس آن كاربرد، اين كلمس بـ بديداريارها اطلاق نمى نـود











 بيشّ از سقراطياناست؛و مبناىاصلى مجلد حاضر ،و مـخصوصاً تنفسير آن

از سوفسطاييان ، اين امت كه مسئلهى رابطكى ميان آنها مسنلدى اصلى






 بردند و در جهـتامدرانـ
 در وراى آنها قرار دارد تميز ندادند، بلكه بين برداشا


 بداو نسبتميدمد.

شخصى بد نام كسنيادس كورينتى Xeniades of Corinth، كـ ما نفط از




 ما اطلاعى از آن نداريم، و سخخنان او نقط از از اين جهت
 مخصوصاً منطت بارمنيدس براى كل موضوِّ طبيعتِ واقعيت و امكان



 RE, 2. Reihe, XVIII. Halbb.(1967), كلى ر. ك. بـ فون فريتس درور

$$
\text { . } 1438 \text { ، كد دبارهى صحت تزارش سكستوس ابراز ترديد مى كند. }
$$

تغيير، به بار آورده بودند.اين بارمنيدس بود كه به صراحت كنت: اميجي چيز
 فلسفى يينّ از سعراطلى و درواتع كل تفكر يونانى، نا آن زمان مبتنى بر اين اين

 (FF. d و FY9 d




 تغيير و حركت الــتِ.




 ، بوده است ر. ك. بـ ارسطو، طبيعيات .191arr_rr


 موجودات زنده بد وجود مىآيد؛ و مـثّكابنها تنيير مى كنند، و آنجه بود و



 ك.بـمورسيوندر Phronesis, 1963, 38.











 دايمى و شُناختنى الست، و مانند دموكريتوس چيزیى را كه رتانونى،امست در



 قرار ندارد و بنابراين، جون نمودارها كاملِ ذمنى مستند، ممكن نيست وري
 نبود، اما سوفسطايِان از ناسازگارىهاى موجود در بين تبيـنهاى




 ك. صفححى 9 و و و بعد كتأب حاضر .
va







 كامخّ يلهنى دراورد، اما بـ نظر مىرسد منظور آنتيفون، انتقاد از ابهام زبانو

ا. كويندمى ابن سغن اشميد Gesch. 1. 3. 1, 160 است: آآنتيفون از حيث

 محدودهى مرتبهاز شناخت را الز هم تميز ميدمد






 r در آثار بقراطى De med. off, XVIII, B., 656 K علاوه بر كوشُشه هايى كد توسط ديلز - كرانتس در اصلار آنها
 (ا را تبول مى كند. نيز مقايسه كنيد با اشتنتسل در (Sophs. 235 and 258)
.RE, suppl. IV, 37
او، خخودِ بارهرا بباين صورتآوردهاست Phronesis, 1963, 36 ff. .r









 الفلاطون و ارسطو در نظر داشيتند .) آنها مى توانستند با با هراكليتوس موانياني


 بودند.
در مدين راستاست كـ آنتيفون، برخلاف گرگياس كه تمامى




 زيستشنانختى سخن مى گويد.' او در توضيح تقابل امر طبيعى و امر





 مومى كليانو Mamigliano در Riv. di Filol. 1930, 134 f. وراى بررسى اجهالى ر.ك.بـ.Freeman, Comp. 395 f.

مصنوعى مى كويد: الاكر كسى تخت جوبين راز زير شاكى هرلر دمد و جوبِ





 بر طبععت تلمداد مى كند.

ا. ارسطو، طبيعِيات، 19raq، نبز بد طور ميختصرتر توسط ماريوكرايتون
 C. كرانتس. دربارهى نقادى ارسطو از آنتبفون در اين مورد ر. ك. بـ كاترى در دار دي .Q, 1946
 كاملتر دلالتهاى اين پارهما بر ديلا


 ناسـاز گارى اطلان اسم اععدالتا بر شهادت
 a. مفاهيمى هستند كه ريشهدر طبيعت درد

## .زبانو متعلقات آن

ترديدى نيست كـآنتيفون نبلسوف عميفى نبودها اســت، ولى باز جاى تأسف






 احتمالًا تعليم او اين بوده است كه آنها را بايد متناسب با با مفاهبيمى كه درصدد بيانش مستند بسازيم. مسئلدى درستى كلمات يا يا نامها
 موريسونامميت آن را ادر بررسى گـستردمى اين مسئلد كه
(Galen, Gloss. Hipp., prooem. V, 706 B., XIX, 66, 7 K. . oi перi. Proc. Camb. Philo. Soc. 1961, 43 موريسون در مeno nórous ěxoutes ستنورى مربوطامت(صفـات (صr و بعد كتاب حاضر).





 براساس انواع طبيعمى＂＂ ry0 C
 كتاب بغراطى－arfe



 أنواع، رشُد طبيعى（ß入 مى توان بدآنتيفوناشُـاره كرد كه طبيعت را قابل رشد مى داند و در برابر قانون كهامر قراردادى است قرار مىدهد．「 「 افلاطرن آموزش ايدرستى نامماه را بـ بروتاكوراس، بروديكوس و بد طور كلى به سوفسطاييان ، نسبت مىدمد．

















 معنى سُعر (و نـ فتط حماسه) نيز رايج بودهاست؛ و فلينگ Fchling امميت




 iǹv بیرسـد о̀рӨоєпєィ人 ( $P$. از , Afr. C. S. 1959, 34 f.)


 كا اتولوس در آن مررد نوشتـتدر دلا
 نو يسندهاكي متأخر (Themistius, Or. 23, p. 350 Dindorl) مى كويد او












 ادرستى نامها، شُامل تفكراتى دربارمى تناسب طبيعي





مورد بررسى قرار مى گيرد:

اـ از اينكه عدهاى از انسانها دربارهى ناميدن يك جيز بد توافق برسـند

 «̈ $\mu$ ń
 .Mus. 1965, 213
r. او ثابت مى كند كدوارْمى
 ولى ظامر| مهمينطور استـ.




 نوقانسانى بودهاست.'








 ابزار مخصوص بد خود انجام گيرند، مانند بريدن كـ با جاقو صورت

 (ff.

 مقولات زمان خودش سخن مى كويد.ر.ك. Momigliano, Atti Torino با






مى گبرد. سخن گفتن نيز از جملى كار ماست، كها ايزار أنه بعنى كلماتيا




 افرادى كه در بـ كار بردن كلمات مهارت دارند، يعنى اني از امل ديالكتيك، يا يا استاد در مباحثي، كمك كير كـرد













 داد. سقراط سبس بم توضيح نظريهى خود
 طعن|آميز متعددى، نگّرش شُكاكانیى خود او را نيز نسبت بـ آنها نشا نشان
 تقليد مى كند، ${ }^{r}$ نهاينكه ديد

















 هججاهاى باز زآمروديت، را با
 r. ارسط, در بخشُ اول De interpretatione [كتابطالمبارة ] آشكارا،






























f.







 به كار گيرد. او ناكهان از كراتولوس مى برسـد: ایحالا كه تبول داريم كـ



 تنها اين صورتهاد، واقعى و شُناختنى مستند، و اينها با نمودوماى متغير
 كراتولوس از ديد گاه هراكلبترسى خود دسـت برنمى دارد، و محاوره،



شـدهامـت.



 كايزى Caizzi بد حت مى گويد: امسئلدى نسبت ميان جيزها و نامها، يا بهتر بگويــم رابطدى نزديكي يكى به ديگرى، مبناى تفكر آنتيس تتس است

و و نتايج مهمى به بار خواهد آورد .1'

 (صنسهى FP ياددانُت Y او را نيز، مانند هروتاكوراس، بر اين عقيده ميدانئد كه تناتض كويى و سـخن دروغ كفتن ممكن نيست، و عموماً از شمله كسانم میمُـارند كه حمل يك هيز




روى مداركيموجود داورى كنـيم.


 ضلع)، يأ به بيان نمودى أز خيزهايى كه وجود


 "امر لو گِسى (= ستخنى) درست است، زيرا كسى كه حرف مىزند جیزى

ا.




 همينطرر مدكن نبود دو نفر واقعآ سخني نتيض يكديكر بكويند ه، (إيرانيكاز

كاترىامت.)
















 آن نتيجه گرفته مىشُود كه تناتضى گويى ممكن نيست، و عملذ نمى توان ستخنى نادرست بر زبانآورد. معنى لو گوس در اينجا از زمينهى مطلب فهميده مى شمود. آن را بـ







آنتيستنس را بدونارجاع بـ منبع اصيل عرضه كرده برداست.
 4r

كلمى مغرد يا اصططلاح معنى كردهاند،' ولى روشّن است كه بـ بـمعنى
 لانرتيوس ( $)$







 دراري دربارهى جيزماى متفاوت سخن مى گويند و بنابراين، يكديكر را نقض




 باند.
 r r و و بعد (بارهى \&\&
 عival



 آنتبس تنس، آن را كافى دانستـاند.

نمى كنند . هيجِ يكاز منابع ما مثال نياوردهاست، و هرّوهشكران جديد نيز با ااحتياط سخن كفتـاند. ' احتمالآ منظور آنتيس تنس اين بوده امت كـر كـ





 متناتض حرفنزدهامست.

 أمدهاند. كر گياس مى گفت اتناع، سلطان است زيرا ميج حعنيفتى بالاتر از





 باز هم اختلاف ميان اين دو فيلسوفـ را نشا
 رياضىى، موارد خاصى هستند ، و اطلاق آن نظريد بر اعيان طبيعى براى ما زياد




مخصوصأ بـ

















 است.

اما ارسطو در مورد آنتيس تنس (يا بيرواناو ) سخنان بيسـترى دارد.ا

 نيست، و آن اينكه شُما نمىتوانيد نعربف كنيد كه يك جيز جيسـت، زيرا

 رأى دمند كه خر اسب است (يا مبا رأى خود موقعيت اسبهما را بر خرما

 بودهاست (صفـحى Y\&V يادوداشت از سبكسخنورى اقتباس كردهاست.

تعريف، لو گوسى طولانى 'است. شُما مىتوانيد توضيح دميد كه معزّف



 تعريف جيزى را بر جيزى ديغر حمل مى كند، و يكى از آنها مادها است وري ديغرى صورت.





 نيز بد تعداد بيشترى از نامها تقسيـم كنيمه، سرانجام


 است كهخود آناجزا تعريفـبذير نيستند؟




 میدمند اين كلمب بار تحفيرى دالئتاستا

 خودش سخنم میريديد.

ذكر نامه مورد بررسى ترار ميدمد. نمىتواناز عناحر اولياى كه ما و هر




 كه مركبات قابل شُناخت و تبيينيذير هستند و با بندارى واقعى مىتوانوان آنها را فهميد. معابقاين نظريه، كل مركب، جيزى بيش از اجزاى آن نيست كه بهن نـو

 تعريف بيان مىشود ("جيستى آن حيز")، نقط اجزا به علاوهى تركيب



 ديواريمالى را به وجود آوردهاند و با سقفى پوشيده شُدهاند اند ا اگر تمام سخن
 اجزا (ك بالاخره تعريفنابٍيرند) و ترتيب آنهاست.' در تعريف خحانه








مى كويبم سر بناهى براى انسان و دارايى الـياى اوب و اين نوع تعريف بر اعيان


 كفت آنتيس تنس طرفدار اين نظريد بودهامست كه فقط حمل هر حـ حيز بر خر خود














 (n. x








جنين باشمد. اكر درست باشـد كه اتتهس تنس كنته است الوكوس سخنـي

 عناصر آنرا برشئمرد كه خرو







 حكايت را ميمبليكبوس Simplicius نقل مى كند، كسى كه معلم
 صور نقط در اذمان ما وجود دارنده نقل كرده است (in
'.(ènıvoious

نظريدى آنتس تنس حمل را النار نمى كند، بلكه مى گويد نـىتوان جيزى را


 كلبى Diogenes the Cynic نيز نتل كردماند! ؛ البته اين امر كاملِّ طبيعى




 (يادداشت Y كتاب حاضر




 طبيعى كراتولوس










ا. لورنتس و ميتل ستراس، Mind 1967, 1 . خود آنها مي گريند (p. 5)



 الختبارى نوسط كسانى بد وجود آمد كه نامها را بر اششيا وضع كردند.هـ ر. كـ. W. and M. Kneale, Dev. of Logic, 311 ff .



 P. and واتعى وجود ندارد كـاو را با بكى از اين دو ديد گاه مربوطسازيبـا
.(Contemps. 168
 را بد كايزى بدهيـم كه مى كويد شظر بهى انتهس تنسى اتنها و تنها يكى







 ارسطو دربارهى كسانتى كه أمكان حمل يكى جيز بر هيز. ديگر را انكار

كردماند،مى گويد:

متأخرين فيلسونان بيــين، ببم آن داشتند كه مبادا يك چيز را را هم


Stud. Urb. 34 . 1 واحد ÖVou مورد نظر كمك مى كرد. بـ نظر لورنتس و ميتل ستراس (Mind, 1965. 5)،








 توصيف، حل كرد.

كلمى باست،' را حذف كردند، و برخىمها نحوهى بيان را عوض



 بكمعنى داشتهاست.

سبمبليكيوس (تفسير طبيعات، (9) توضيح مىدمد كئوكورنرون فتط نعل

 ولى در آن حالت بايد بين اسقراطه، و اسقراط سفيده فرتى ونى وجود



1. يعنى نعل ربط. سيميليكيوس (تفـير طبيمبات، (9) مى كريد: لوكورفرون
 ا

 طبيعات،
 .










 مورد انتقاد قرار مىدمد. تنها مطلب دانستنى ديكر، دربارهى نظريىى










يكىاتواحد، تجربد كرد.
تنها كسانى كد براى اين نسبت افلاطون، مبنى بر محدود


 آن را "همبودى، نيز مىتوان دان دانست. در زبان مفسرين متأخر، نعل avvovaióopol r




 است كد اين سخن نـ تنها تعريف پخوب، را (ك مغالطهاى طبيعت گرايانه

كد استيلوون احتمالاَ در حدود •r^متولد شـدهاستو مكتب ار بنربايى را








 ابتدا از اودموس Eudemus نقل مى كند كـ اشتنبامات بارمنيدس، بـ عـي علت

 ذاترالز غَرَض جدا نساختهبود،و ستس مى گويد:

بر اثر مدبن غفلت، حتى فيلسونانى كـ بـ مكارايىما معروف بوده، بـي



 بنابراين سقراطج جدا الز خودشاستر است.

 تعريف كنـم يا بكى را بـ جاى ديكرى قرار دمهبم. ر. ك. بـ بحث فرانـ فرانكنا Foot essays, pp. 57 ff. تجديد حابشُدهاستّ.

ارسطو در مغالطات سونسـن ( IPPMYA و بعد)، با اين نظريد مخالفت










 متعلقات آن را با شُوق و ذوق فراوان تعقيب مى كردندند آنيا آنها در طـى اين مباحث بـ ديدكاهماى متعددى دست يافتند كه برخى از آنها با با يكديغر






 مطالعى كاتولوس و اتودمسى (تا جه رسـد بد محاورات مهمترى جون
I. در اين مورد ر.ك. بـ .Maier, Syllogistik, 2. Teil, 2. Hälfte, 7 ff كـ در آنجا يـس از مطالعىی ارتباط مابعدالطبيعهى ارسطو ، كتاب گاما اين مباحث مى گويد: در زمان ارسطو مجادلات آنتيس تنس و مكارايىـا تاحدودىتلفيتشيُدهبود.

موذنطلىى) ترديدىدر اينامر باقى نمى گذارد.

 آوردهايم. ا- سـخِن دروغ گفتن، محال إست، زيرا دروغ گفتن بد منزلهى گفتن جيزى است كه وجود ندارد، و آنجه وجود ندارد به بيران بيان نمى آيد.


بارمنيدس).

زبانآورة. (يروتاگَوراس،آنتيس تنسى).
「 Fـ ـ ما كلمات را بد صورث ناسـاز گار، و بدون تطابن با وامعيت، بـ كار كار



داشُته باشد.(سـقراط،آنتيفون، بقراط De arte.) هـ تعريف ماهيت يكى جيز محال است، زيرا فقط مى توان عناصر آنرا برشـرد، و خود عناصر را، جون چذيراى تحليل بيشترى نيستند،
 احتمالآلوكوفرون.)
 عناصر تشكيل دهندمى آن، توضيح میدهد. اگُر يكى از آن عناصر در آن هيز نباشد اصلخ ول گُسى وجود نـخواهل داشـت.(آنتيس تنس.) V_ نامها رابطهاى طبيعى با متعلقات خودد دارند، كه بدوسيلدى تماس
 اين تماس الست. نامى كه جنين رابطهاى را نداشثتـ باشُد غلط نيست، بلكى

اصلَّنامنيست.(آتنيس تنس، لو كو لر دن، اكراتولوساهر افلاططرن.)

مسمْاماى خود ندارند .(دموكريتوس، اهر مو كنس"ادر افلاطون.)



(لوكوفرون.)
-ا- بنا بد اصل اليايى كه يك جيز نمىتواند مـم واحد باشُـد و مـم


احتمالًا ديكران.)

## \&.دستور زبان








 واتعيت، بر كارآيى آن بيفزايند. '



 دستور زناني يونانى (در .Gk. Stud)، كه در آن به تفاوت مهـي
 بونانى بد كلِ زبان انسان نمى يرداختـ.موضوعآن لو گو سِ بود.

مى گويند يروتاكوراساولين كسمى برد كه صسن (لو گو سى) را بـ جهار






 جملهىامرى آوردهبود.




 روشن مى سازد. سخن (لو گُس ) از تركيباسم و نعل به دست مىآيد.






 بي صدا كدر ور YYF مینون













 بهترين ترجمى آناستـ.










 درست به همان ترتيب كه نقائـان از تركيب رنگى، تصويرى زيبـا زيبا بـ وجود
 استعمال سـتـو مبهـم لوگوس (در برخى موارد ظالمراً بايد با حرف بزرى
 آنفراموش كنيه.


 كرده است. او در اين نمايشنـامه ادعاى بروتانـاكوراس راس را را كه مى گفت









 دستور زبانمعمولى را غير منطقى يا غير دمّيق دانستهو و مورد انتقاد قرار داده


 ساختند.


 T. Gomperz, Gr. مربوط بـ نام كذارى آنها، بـاين نتبجه رسبدهاست. ر. ك. , g (Fehling, Rh. Mus. 1965, 215 gTh. 1, 444 ff.
















位







 . بد نظر هرمياس،




















 . AF 19


 مبناى تاريخى دانست.



 شُخصى مى يرداختِ. بنابراين تَأكيد او بر دقت در بيان، احتمالًا مربورط آموزش سختورى بودهاست.'


 H. Gomperz, S.u. R. اصططلاحات علمى، ارج نهبم"، و غيره)؛





 بعد ج " ا نرجمیى نارسى.

## 










 متأثر از برودبكوس استريت.

2ر دلآلمى ( تمايز منـهور است.

I


 اتامدينىود.

 آنجاست كـ انسان به طرر معفول احسـاس كند كـ بر دشمن خود نايتاست.
就


سازش كرده بودند تاما رانابود ــازند.ه.



 , 9



نتط بكى از اين نمونهها در سخن ـ اعمم از امرى يا خبرى - بـ كار



 مبج اختلان معنابی وجود ندارد.

مىرود، و بهرهاى كه توكوديدس از آنها كرفته است كواه ديكرى بر هدفـ

 روابط احتمالى تمايز بروديكوس ميان مترادنات با فلسفيى زيانيان ويان و علم







 كلمات به اصطلاح مترادن (مئل




 مراكلس نيز هست (صفحات
 تميز-

 جهت نيست كه صرنا از اعتقادات سنتى دفاع مى كند، بلكه او در مورد




 برخلاف آنتيفون و هييهياس بين اخلاق طبيعى و اخلاق تراردادى، تعارضى نمىبيند.

## نصل سوم

نظرياتعثل كرابانمدين:
لاادريخرى و الحاد

ا.نقادهاىدين سنتى







 نظم عقلانى موجود در عالم دانست. قْبلا ديديم كه مراكليتوس ازي




 در اروياى بساز عصر نوزايه): يكى، تصميبم جدى بر اعتغاد بـامور معغول









 يبش برای خورد جا باز كردرند
انتقاد از دين، درواقع با تضاد نوما داشُت. افلاطون (وانين







ا. نمونى كرايش تراردادى، باسختى است كـ سمراط در خاطرات كسنوفونون (.

 برآيد. سقراط مى كويد: خود خدابابان اين مسنـلد را حل كردهاند، زيرا هر كـر كس




(nomisma)









 ctiam religionem, quae deorum cultu pio continetur. افراد بيدين و فرمان ديوبيتس Diopeithes بر ضـد بيدينى و تغكرات كيهانشناختى از ممينجاست.

 نيروهاى كور و صفات طبيعى را جايكّين الوين الوميت سازندا



 مسئلنى ايمان هركز مطرح نتد.ه (Snell, Disc. of Mind, 26) نيز رجوع كنيد بـصفحيى




از جان شُـسـت.

و درزمان صريكلس(PY):

تقريباً در اين موتع [يعنى درست بيس از بروز جنگ بلويونزى] آسهاسيا Aspasia، بد اتهام بمدبنس، تعـت تعفيب ترار كرفت... و ديويتسس، تَانونى را براى تمنيب كسانى وضع كرد كه خدايان را تبول
 مع يرداخختند، نمونهى آن، تعليماتى بود كد آناكساكوراس بر پريكلس آموخته بود.

انگيزهى اين كارها احتمالاً ميامى بوده اسـت، ولى وضع اعتقادى به گونهاى بود كه اتهام بیدينى و علم طبيعى راه مطمـنـن براى تـحت تعفيبـ ترار دادن افراد بود؛ جنانكه مدعيان سفراط به خوبى از اين امر آكاه بودند. هيج فرقى ميان نويسند گان مطالب علمى و آموزگاران مزدبگيرى كه ما سوفسطلايى مىناميمه، كذاشُته نمىشد. آنها در شكاكيت دينى سهيم
I. دربارهى كسى كه نام ديويتس دائته بانـد اطلاع زيادى نداريم. اين اسـم












بودند، و شُكاكيت سوفسطاييان بيشتر نتيجهى مطالعهى آثار دانسممندان

 ترجمسىفارسى).
انتقاد از خدايان، در زمينههاى انحلاقى، سابقهاى طولانى داشتـت المـت.


 اخلاقى را بر تفكرات علمى و دتتهاى منطقى بنهـيم. كسنوفاس و و بيندار


 اينكه خدايان وجود دارند اما حنين كارى را نمى كنند و نمى توانـد بكنند 4 يا اينكه، حون بد ما مى آموزند كه به خحدايان اعتقاد داثتـته باثيـيم، يا آنها وجود ندارند - ممهى اين تعليمات دروغ است ـ ـ و يا بم كارهاى انسان عنايتى

 موضوعات و شـخصيتهاى خويش منعكس سازد. در ايون، حالت مرخورد گى جوان متدينى را مىبينـيم كه متوجه مى شـود
 خدايان بـ شـدت مورد انكار مرار مى كيرد ( (IYY ا و بعل ):

من معتقد نيستم كه خدايان روابطى نامشُروع دانـتـه باشنـد ؛ و نـ بر مخبلهام خطرر كردهاسـت و نهمى توانم بیذ يرم كهآنها بر باى يكديگر غل و زنجير بزنند، و يا يكى بر ديگرى تفوق جويد. خدا، اكر واقعاً


بىاعتفادى كامل بد خدايان، كه نانُس از كامهابـ تبهكاران و تيرهروزى
 مىشّود: خدايانى در آسمان وجود ندارند. امتعاد به اين نوع افسانهماى ييرزنان، ابلهانه اسـت. كافى امست كه به اطراف خودد نظر كنى. جباران مى كشند، غارت مى كنند، كلامبردارى مى كنند و يورش مىبرند، و در عين حال خوشبختتر از دينداران و صلع جويان مستند. جامعدهاى


 دهند، خدا نخخواهند بود. ها اوريبيد همـجنين به مواردى المـاره كردهاست كد به رفتارُ خدايان، به عنوان سرمشُقى بر توجيه شـكست انسانها، اشـاره مىشود، مثلْا آنگاه كه للهى يـير فايدرا از احساس ناروانى او با با ذكر اين نكته جشـم مىیوشـد كه آفروديت داراى جنان تدرتى امست كه خدايان ديگر ، از جمله زنوس و ائوس ${ }^{\text {T، }}$ نمىتوانند در برابر او مقاومت كنند؛ و همينطور امست منبوهى ملن در توجيه رفتار خويش (زناذ تروايى، AFA).
 آنگاه كداستدلال غير عادلانه مى گويد اگر مهارت خطابى او نبامُد مـجرماز

ا. اما تأثير سنت، بد حدى توى بود كد كل طرح هراككلس مبتنى بر خشّم


 تمدد ميان موضوع - كد از سوى سنت و اسطورهثنـاسى تحميل مىشود - و عقل نويسنده میداند الهـى صبح كـ بدعقيدهى مومر پممنونهاز او بد دنيا آمدهاست.م.

بين مىرود، اما بد وسبلدى آن مىتواند متهمين خود را سرافكنده سازد
( 1 ( 1 (إرهـ

فرض كن تو را بـ جرم زنا دستگير كردهاند، نو بايد الستدلال كنى كه



قدرتى بالاتر از تدرت يكى خحدا داشثتـ بانـيد؟

در مقابل سنتگرايى متعارف لَلدما، بيرو اخلاق مى توانست بكويد: اين خدا ممكن اسـت فقط نتيجهى يك انتقال روانشـناختى بوده باشـد يعنى

 افتاد عقلت كويريس Cypris شُد. انسانها، همسى كارهاى ابلهانه را
 غير اخلاقىاى است كهاسطورهما به آنها نسبت دادهاند؛ اينها را نبايد حملد بر اصل دين، يا حتى حمله بر دينِ رايجِ كشور دانست، در در آن زمان نيز هـنـين

I. همـحْنين مقايسه كنيد با باره YOF ناو ك:

ـ A


 (اين مقايسه را الستنفرد نيز در ويرايش



 براى يونانيان بود زبرا در متون دينى آنها جيزى در ازاى اكلمهى خدلا، وجود 1 19

اقوال، افلاطون بود، كه در جههر, ى ، مومر و مسيود را به طور جدلى بد






 و او ميج جيزى از ميجّ كسى توقع ندارد، بلكه نامتنامى و كاملاَ بینيناز

«lls ne crurent point que les dieux eux-mêmes eussent ćlé les auteurs de leur théologie, où ils virent seulcment l'æuvre des poétes."









 الست. جون متن در دسـت نيست، مدلول

 (.Sophs., 259, n. 10 (د) (د من Luria


ميّيت الهى يا عنايت او به انسانها مى گردد. افاططون ابن عتيده را كـ







 خدا را مطرح سانحتو كفت مصلحتاين امست كه در مر كجا كه دبكران ما ما




 نــــنـنـاسم.
 كسنوفون







 1. بِارْی Origen

 Sophs. 23i, n. 17, 263, n. 70, 265, آنتيفون را بيان مى كند. ر. ك. بـ |r|

 ج • ا ترجمى فارسى). عقل گرايى فلاسفهى طبيعى كاملا ملهدانه (بد گونهاى كه ما بايد اين
 رسمى، آثار مخربى داشُت. در سنت ايونى مدتها خدا را ممان فوسيس زندهى عالكم مى دانستند، نا اينكه آناكساگوراس آن آن را الز عقل مفارتى ممتاز ساخت كه اول بار جريان كيهانى را به وجود آورده امت. آنجه برانى آنى معاصرين او بيش از وجود اين عقل اهميت داشٌت اين بود كـ




 آناكساگوراس شد بلكه ملتوس Meletus نيز شــايسته ديد كه در مينگام

 انديشش را ديو گنس آبولونيايى بد صورت يكى نظريهى علمى احيا كرد و و بد





.Sof. IV, 178 ff. و n. 91


 بازيكران خود سـخن مى

 اThesmophoriazusae










 ĚXELST ウ̀V



 انديشههاى خود اوريبـد را باز مى گويند، و عارى از ضرورتماى وضع نمايشتى هستند． r．r．عجيب استـت كي عين ممان بيت در يريتو س Peirithous نيز آمده است، كـ
 كريتياس، ،بارمى 9 ، 9 ديلز－كرانتس）．

هر جه باشـنده، در اور ستس (P|A) در مورد انتهاد طولانى از نيروهاى الهى





 جوى]، كه در باره $9 \mid$ جهورت مى گيرده، بد طور خرورى ناساز گار دانست:

ا. ترضيحات اوريبيد دارائى روحيـى كاملّا متفاوتى نسبت بـ آن دسته از ستخنان أبسخخلوس هستند كه با آنها شباهـت صوري
(1) از بَارْى مشهور هلِلادس (بِارهى •V)






 كاملْ بیمورد است، زيرا منظرو لز (JHIS, 1956, 55
 الثـيا
Zعús, öбtıs о о ’ در (Y)


 بالين بيان مى بواند

 r . . .





















 وراى آنها قرار دارد كدحركتآنهاناو كلَ نظم جهانى،را مدايت مى كند.
Y. Y





در مورد خدايان نمىتوانم بكريم آنها وجود دارند يا نه، يا بـ جه
 موضوعمبهمامست،و عمر انسان كوتاهاست.

كل عبارت را ديوگنس لاترتيوس و ائومبيوس Eusebius نفل
 خود وى، از سوى افلاطون مورد اشماره قرار گرفته است؛ افلاطون درد در در در
 Timon of Phlius
 سيسرون (مامبت خدابان، اونوآندابی(A Y ) نبز آنرا آوردهاند.










 ميسرون بد دقت ميانآنها فرق گذانئتـانست.
كفتاند بروتاكُوراس اين عبارترا



 بر او نمودار مى شوده، در آن صورتاو نمىتواند دربارْى خدايان جنين بيانى دالشتـت باندار
Dubitare se Protagoras, nullos esse Y い، 1 ، 1 . r omnino Diagoras Melius et Theodorus Cyrenaicus
 = V،r،.IF،P. E. .r
 اطلاق .78, von Fritz, RE, XLV. Halbb. 919 عنوان كتابهاى نثر در آن زمان غالبآ، مثل كتاب مورد بحث ما، كلمات آغازبن كتاب بود.

جنين مقدميى مأيوسكندهایى، جي مطالبى را در آن كتاب بيان كردهامـت.
 از متأخرثرين مفسر)' كه در آن كتاب از آيينماى دينى و نيايشنـئى













 وجود خدايان و عنايت آنها بـ انسانها؛ و و او براي حـي
 كتاب بي وجود آمد.


 تعبير اسطور




 (Beginning88 f. \& 141 f., nn. 10 \& 11

هY0 ج • ( ترجمیى فارسم.)

## الحاد:دياكُوراس، بروديكوس، كريتياس؛ دو گونه ملحد ازنظر افلاطون












 ظامرآ هر گز مورد محاكمه ترار نگرفتند. ابنكه اين گونه ملحدان (امنكرين

Hastings, : الحاد (يونان و روم)،، در دايرةالمعارف دين، ويرايش هستينز .ERE, vol. II, 184 f.





نويسندكان متأخرتر، نهرست مشنشمى از ملحدان، يعنى منكران
 دياگوزاس ملوسى، و يروديكوس كنوسى، و كريتياس، و (در زمانى




 negabant’




 كليتوماخوس آكادميكى Academic Clitomachus (ترن دوم قبل از ميلاد) ر. ك. Nestle, VMzuL, 416 gicils, Dox. 58 f كه بـ Hippon




 178, n. 1


است، دلبل اخلاقى است: مى گويند او ابتدا نُاعر شورانكيز خداترسم برده
















5 ) او را فيلسوف(و مـينزطور شُاعرى تغزلى) ناميده و مى كوين: كتابى، با




 (Wehrli Schule des Ar. Vol. X, p. 198، 1 Yva
 الحادى بداند. اين كتابه، يا كتاب ديگرى به نام
 ناجير سو دا، ميجِ مطلبي دربارهى محتوانى آن نيامدهاسـتـ.

خدايان، يا منششأ فال بد بر دن، در هارهىآن مىرفت.' اما هر جند ممكن است علت تعقيب عملى دياكرراس ممهن مبكسرى گستاخانه باشـد، نـمىتوان در الحاد كامل او ترديد كرد. باكربى به ست مى كويد تمامى شوامد يك

 برمى كردد، كسى كه برایاو (و شـنوند كانشّ) ميسور بود كه سقراط را ملحد بخوانند و نام اسقراط ملوسى، را بر او نهند.






 كردهاسـتـ.
r.r. معنى عزل زنوس از سوى دينوس ابن نيست كه سـراط را به اظهار
 طبيعى (




位





 به كار نـىروند. لازم نيست وارد ابن بـحث شُويم، يا دوباره مثالمايى از

از آنجا كهاز تفكرات دياگوراس، اطلاعاتى ـ جز مِرفانكار خدايان




 كيهانآفرينى نيز بود (زيرا برخى

 مىمُد. إو، برعكس دموكريتوس، ريشهى اعتقاد دينى را در مدردانى مى دانستـنهدر ترس. گزارشّهماىزير دربارهىاو به دست ما رسيدهاست:"
(الفـ) فيلودموبس Philodemus (فيلسون إيكورن فرن اول جـ. م. ) De peit.c. 9


 فايده دانيتند الوهبت بافتند و بد عنوان خدا موري

 (ب) مينوكيوس فليكس Minucius Felix (قرن دوم تأ سوم ميلادى)، أكتاويوس Octavius (ابن عبارت راد






Nestle, VMzuL, , Untoratoinor, Sinf. II, اسست،اما در 142 354, n. 22
 را كا
 جه نوع دينى براى ما بافى مى كذارد، كسى كه كفته امـت هـزيهايى كه براى زندكى انسان مـودمند بودند خدا تلقى شـدند؟/


 (A) سـكستوس، بر ضد دانتُوران، 9، ^1: ايروديكوس كتُوسى
 كلى خيزهاى مـودمند را، به علت فايدهاى كه داثـتـند، خدا تلقى ردي
 مى گريد بد ممين دليل نان را ديستر ناميدند، و شرابر را ديونوسوس،
 مر چيزى كه براى آنها فايدهاى داشُت.ها اين عبارت با اندك تفاوتى در نصل

مى گويند خدايى وجود ندارد .ه




 اساس بايد آنها انسانهار، مخخصوصأ فلاسفه، را نيز خدا مىدانستند،

و حتى حيوانات و ابزارماى بیجان راباء زيرا مسيى ابنها براى ما كار
مى كنند و زندگى ما را بيسن مىبرند.

















 ( \&ưvơaV























 بود كه برخىهما خدايان را انسانهاى الوهيت يافته مىداننذ. او بيشُ از يك
1.Sec Untersteiner, Sophs. 221, n. 9, or Sof. II. 191 f, Nestle, VMzuL, 354.
 p.) اكر مكتشُفان اصلَ انسان

 210و p. 223 مـاز گارىايجاد كنم.

بار از نظريى|انومِمروس Euhemcrus سخن كفتهاست.' ولى اين مطلبما





 نظريىى بروديكوس است، اگرجه فيلودموس و مينوكيوس فليكس با با آن










1. .










مثل مفايستوس برایى اتن (انها اندرونه را بـ سيخ كشيدند و و در بالاى




隹 Epiphanius


 تغيير موضع دهد و ممان خحدا را كاشف آن جيني آنيز نيز بداند. تبرسبياس
 ديونوسوس فرو نشاند، بباو مى گويد:

دو خيزَ در زندگى انسـان حائز امميت اصلى مستند: اول، ايزددبانو




 خدايانر رامییبابد.
1.Epiph. Adv. hear. 3. 21 (Dox. 591 \& Unterstciner, Sof. II, 194. not in Dk.
 "zum Gott geworden", Nestle ( درجیى الوهيت رسيده بوده (VMzuL, 345


در اينجا ديونوسوس، خداى شُراب، هـمزمان و بدون ميـج احساس

 بيامبر ديندار تيرِمياس نمونهاى از



 واقعى است. دبونوسوس، همزمان، هم شـراب بود و هم فرامـ كنندهى رئى شـراب، مفايستوس مـمآتش بود و مـم به وجوددآورندهى آتش
 بود. دودس (همان) ستنان تيرسياس را با نظريهى برودبكوس يكى دانسته مى گويد دليل اينكه بتوان جنين سخننانى را از زبان شـخصبنى ديندار , معتقد، نقل كرد اين است كه نظريهى بروديكوس درواقع الحادى نيست،
 جارلز اليوت Sir Charles Eliot دربارهى سرودهماى ودايى كد بد سومّا Soma اشماره مى كنيند نقل مى كند: ربه آسانى نمىتوان كفت كـ آيا آن سرودها ناظر به يك شـخص هـستند يا به مشنروبابها ا. من، دربازسازى نگگش يُروديكوس بد دين و زندگى انسان، بهتر ديدهام كه،

 (n. 3, \& 223, n. 33.


得 همدى اينها عمل كنـند.

بلكه دتيقاً ممان اعتقادي امـت كه، بـ كنتهى بروديكوس، ابيشـينـبان،









 دوبارهرايج شُد.




















 امان باشد. ' اين سخن با توضيح مختصرى از بيشرفت زندئى انسـان از

ا. من در كتاب In the Beginning (p. 142, n. 11)، فردر بك مار بـرو









 r r. ر. ك. صفـحات r Y Y و بعدِ كتاب حاضر.









 معلوم میشود كاين ديدكاهب طور جـدى درآنزمانرانرايج بودهامست. مبس









 آكامى خواهند دانيت







 خودش تصر بح نكرده است، بيتردبد بـ اوريبيد، الكتزا، VFT و بعد، ، نظر


مى مرد؛ و از ممان زمان شهاب' سوزان راه خود را بيش مى میريرد و
 قرار داد، و با اين افسـانى خويش ري جايكاه مناسبى براى الومبت بـد وجود آورد،و وبا اين تجهيزات خويش بيى بانونى را از بين برد... بس، بب نظر من، ابتدا، كسـانى انسانها را متقاعد ساختند كه بـ وجود نسل

خدايان معتفد شوند.

اين اولين موردى است كه در تاريخ انديشه، دين را يكا ابداع سباسى، براى تضمين رفتار نيكو، مىدانل، نظريهاى كه يُلوبيوس Polybius آن رادر روم به طور امستادانه بسط داد و در ترن ميجدلمـم دوبارهدر آلمانرايج گرديد. 「

ا. يا خورشيد (ديلز - كرانتس، اونترشتاينر ). من با ترديد و دودلى از ار. جم.


 آناكساكُرراس خورشيد را





 شايد سقوط اجرام آسمانى [شُهابها] در آيكومــوتانمى Aegospotami بود كك باعث شـد آناكساكوراس احتمال دهد كه خورشيد و سناركان نير مúdoo九 " H. Trevelyan, Popular Background of Goethe's. . . . . اما اين نظريد با نظر بدهاى بهرهبردارى سباستمداران Hellenism, 28, n. 2

 نگذاشُتهاست(VMzuL, 413).





 مى كفتند اگكر آنها وجود دارند، با مستسق نام
 دادذبر رفتار اخلاتى بود كهاول باوبار خدايايانرا بهو وجود آوردي















 الحاد دباكُرراس و الحاد كريتياس مر دو بر يكَ بايه استوارند و دروانع اولى








 جهنميانه يا حزبالثـططان (و بد تعبير خودشُّان كاكودايمونيستها (Kokodaemonists

 [= هرمسها ] بآلوده كردن مجسمهى هكاته Hccate نيز دست يازيد.


 Maas in RE, XI, كرده بود. براى اطلاعات بيشُتر دربارهى آنها ر. كا woodbury in gDodds, Gks, and Irrat. 188 f. 979-81 (p. 199) اين نكتهى جالب را مطرح مى كند









كارها رابطدى مستغهمى با تاربغ للسيله ندارند، اما ممين انكار، ممراه با


 جايكاهانساندر آن،استوار سانانت.






نظر در ورانين

ممكن است كسى بـ وجود خدايان ميجّ اعتقادى نداثتـت باثـد ، ولى بـ









 دستىى ديكر در عين حال كه مـان اعتقادات را دا دارند، از آنجا
 اين دسته هستند كه يرورش دينداران نـها را بـ عهده مي كيرند و در





 اكتفا كرد.

به نظر افلاطون بزركترين عمل ضدِ دينى، بىديني محض نيست







 به معنى اعتراض به خدايان نيست، زيرا او اضافه مى كـند: بياييد بـ خـدايان
 Qrr讎

 ضربالمثل استّ، و بلوتاري
 استـ. انتقاد از

109

قربانى تقديـم كنيـم و نيكىما را بـستايـيم، اما بيامآورى و يبشـكويي تنها را


 قادر بد بيان ارادهى خدايان از روى ظوامر قربانى، و پرواز هرندگان، با
 برند گان قرار گرفت) قلمداد مىكردند؛ اينها بودند كه دين را به بستى كثـانده بودند. افلازطون از راههاى دبگر هم اظهار مي كـند كه بايلد سعى كرد


 سنت بهودى - مسيحى امميت بسيارى دارد، الصلْ براي بيا يونانيانيان مطرح







 عقيدهاى كه بـ زودى در انديشهى يونانى راه بافت، اين بود كه روح الهى، بي

ا. خدا معمولاً، و در زبان يونانى از روى قاعده، همراه حرن نعريف مىیآيد،
 بودن دلالت مى كند. ابن سخن در مورد عهد جديد New Testament نيز مـادقن إست

درجات مختلفى از خلوص، در مر هودات باهينترى خون دايمونها ،و ور انسانو با حتى حيوانات حلول كرده امـت. هك صصروبت عتيدهى مذكور اين



 وجود نداثـت كه فيلسوفى، خدايان عامه را قبول كند و آنها را تجليات
 مختلف بداند. اما از يكى نظر، فبلسوفان متفقاند كه: خود پالوهيت"

 نه از نظر انديشه مئل انسانها نيسـتها، يا خداى اممبدوكلس را كد انديشهى
 اصيل آناكساكُوراس را اكر بخواميم، مى توانيم برخى از اين متفبران زأ در دستهى موحدين يا ممد خدايان قرار دميـم، مخصورصاً هراكليتوس و كسنوفانس را كه بد شُدتاز اعتقادات و آيينهاى دينى عامه
 نظريهى خود را بيس از اندازه، آزادانه بيان كرده است و جـر جاى تعجب نيست كه بد اتهام بیدينى مورد تعقيب ترار كرفته است. از موى درد ديكر


 دارند نسبت به خود يونانيان بيگانهاند. با وحف اين حال در دورهى موفسطاييان و سـقراط، كد موضوع بحث كنونى اسـت، بيان مسلمى از ديد كاه توحيدى ورجود درد دارد، كه در تالب تضـاد

رايج ميان نومو و ووسيس قرار گرفته استت. اين ديدكاه از آن آنتيستنس




 Philodemus the


 طبيعت نفط يكى خدا وجود دارد (naturaliter unum)، از مَدرت خديا يايان مى كامده. كريستين لاكتانتيوس Christian Lactantius اضافه مي كند


 شخصى) نيسـت؛ (از نظر دستورى او را مذكر با خنـنى ميدانستنـد) و و بـ


 دائـت)،، در آن صورت اين نظريه، نمونسى اوليهى مهمى از توحيد خالصد
 آنها عبارند از: فيلودموس ،0 ، Div. inst. 1

 vociaff. cur.

يونان امت. تقابل مبان خدابان كنهر نو و س با امتغاد عامى با خداى واحد

 استو بابممه خدايى ساز كار است تا با با امتفاد توعيدى.'

1. كايزى، متأخرترين بُو مششُرى si مطالات خاصى دربارهى آنتيس تنس 'una fede monoteistica, forse ill دارد، آن را الا احتباط به صورور

د....

فصل جهارم
آيا ضضيلتآموختنى است؟

اسقراط، آبا مىتوانى بد من بكويى كه فضيلت آموختنى اسـت؟ با امرى




 بحث، تعارضِ ميان آرمانهاى اشرافي كهنـتر و و طبقات جديدى

 meritocracy

 برداخت بول از آموزكاران سبار فرا گيريم؛ اين ادعاى آنها براى افراد
 كذايثتن، برادر مشروع ناتنى آن يعنى ایحكومت ارزنشها axiocracy، را بـا جايش ترار دميـم.

سنتكرا بسيار كران مىامد.ار طـر للسفم،انـن سوآل كه آيا نضيلت يك



 مقدمه برایى شُناخت اين دو جهر


 creantur fortibus et bonis ... doctrina sed vim promovet insitam'.
 جوان خود كورنوس Cyrnus مینويسل (اببات YV و و بعد ديل ديل Diehl؛
 امتعلقبهطبفهى درسته):

به علت علاتهاى كـ به تو دارم آن حيزى را برايت خواميم كفت كـ







 اشباره نكرده استخ. به طور كلى لازم است دربارمى اين موضوع به معالدى او









 بنابراين جوانان بايد بد دنبال دوستان خري



 آمرختنى بودن آرته بخشى از تضاد كلى مبان نوسيسى و منر، يا فوسيسى و و نوموس بودهاست.

المِيبا، براى آنها بد طور طبيعى حاصل مى شورد؛ اما كسانى كه [بد طور

 ثـ . . Y
 بودهاست (ص بזا و بعد ج • ا ترجمهى نارسى).



'،. فرامـمآورند

اين. سخن بدان معنى نيست كه نمىتوان امتعدادماى مادرزادى را، بد
 ( (l • ، 'Y•) معرسد كه، از طريت تربيـت، غخبلتساى خحود را تيزتر سـازد و خدايان يار و ياور او باشـند. اشمار بيندار بينابين مستند، و او ممانطور كه ديدگاه اششرافي حاميانِ خود را تأييد مىكند، جنانكه ويراستار او كيلدرمليو مى كويد، بد تمجيد از مربياننيز مى يردازد، يعنى كسانى كـ در اين فقرهاز آنها ااسـم مى برد.
اين غزل در ستايش جوان مشتزنى سروده شُده است، و از اينجا معلوم مىئود كه آرته علاوه بر معنى كلى آن، كه ممان برترى در ارزمُمندترين چيزماى آن دوره امت، براى نشـان برترى در كمال يا منر خأصى نيز به كار رفته امست. درست ممانطور كه ما (و يونانيان) نه تنها از انسان خوب بلكه از دوندهى خوب يا رزمندمى خوب يا محقت خوب يا
 يا كمال در اين امور و امور ديگر بد كار رفته امت.اين مطلب كاملز طبيعى
 لازماستا آن را گوشزد كنيـم. در إبلياد، بولودوروس كه دوندهاى تيز با است





 Pythian















 بنابراين مىتوان گفت سقراط بود كـ بد معناى آرّت توسعه داد و آن را،

ا. اين كاربرد زبانى، ممكن اسـت ما را بـ خبط مفسكى بكنـاند . سـقراط، ونتى



 الشـاره مىكند و از اين راه انبات مى كند كهاو فاقد استعداد طبيعى نيــتـ.

كه بهاستعداد يا كفايت در بكل منر 4 كار دلالت ممكرد، بهصورتى درآورد























 اتفاتىدانـست.ر.ك.اك. نى.كول A. در A. T. Colc

باسخ مىدهد كه فهرستى از نضيلتها را نمى اخواهد، بلكه منظور او بيان






 نظر سقراط خويشتندارى و شُجاعت و عدالت براى زن و مرد يكسان
 مى گويند فضيلت، آخوبب بودن نفس" يا اكردار صسحيع" يا مانند آن المست،

 تعريف كلى براى فضيلت بد مهمان اندازه بجا بود براى يك حشره؛ و مر گاه به جاى تعريف حسره فهر بستى از آنها را عرضه
 سرزنش كرد، آنگاه كه مى گويد او اين مطلب را دربارهى اجناس طبر طبيعى مىفهمد، اما نمىتواند بد آسانى دريابـد






ا. برایى ملاحطوى عين ممين ديد گاهدر آنار ايسوكراتس ر. ك. ملن، ا ،و مقايسـ كنيد با بيكر كلس شا H.
ivr

جامعى بود، مىنوبسد: ا كر سـو س رواى مُهر، جوانمردى شهروندان آن آن













 ميانمتغكرينوجود داشيتت.
آموختنى بودن افضيلتا"، مبناى ادعاى سودينس



ا. معايسس كنيد با سخنرانى دقيق بروتأكوراس دربارهى نسبيت خخوبى در
 كردهه (.Socr.Hum. 41 f)، در توضيح آن مى كويد شاين خوددارى، در



 صغعات V\& و بعد كتاباو.










 (T|A d-e)










 .ryesjarryb،rlaadiain

خود را كنار بكذارند و به طرز مسلول رلمار كنيند نا بتوانند به طور جمعى
 بدون اين ففيلت
 طريت آموزش به دست آمدهاند، ابتدا از والدين و دايدها ملارس، و بالاخره از جامعه، كه نظلام توانين و كيفرهاى آن هدف تربيتى دارد. تنبيه و مجازات را نتط در موررت نتدان كيفيتهاى خار خوب اكتساب از طريت امواظبت، تمرين، و تعليمها، مىتوان إعمال كرد: نمىتوان كسى را به دليل نقايص طبيعى كه تغييرجذير نيستند تنبيه كرد. آنجه از دست سوفسطايع برمىآيد اين است كه اندكى بيشّتر بد تعليم مى بردازد و اين كار را كمى بهتر انجام مىدهد، نا اينك شـاكردان او او تاحدودى بر بر



 برخوردار نبستند، وو در اين مورد، نضيلت با سـاير كمالاتميـيج فرقّى نذارد.
 كه در اين زمينهها از خود بروتاگُوراس صورت گرفتد است آنها را بـ خـوبى








رايج بوده است. در اين تشبيه، نوع خاكى نمايانكر امستعلاد طبيعى شـاكرد
 و بعد كتابجحاضر ).'








 مى داند و بـ دنبال آن كوشنـ سـت


 رايج آموختنى بودن فضيلتا اختصاص دادها است (صص.



ا. ممانطور كه شورى گفته است (TAPA, 1909, 190)، اوريبيد در



 Exitantialist Ethics33 f.
 وسيلدى تغييرى مسنمر ،مى سازد.














 مواردى ديگر، آن مطلب را سرآغاز بسط و تكامل فلسفدى خودش بـا با فلسفدى سقراط قرار میدمد.

1. براى ارجاع بـ عبارتماى مربرط در ايسوكراتس و افلاطون و برسسى آنها ر.







 شـدنـاند.

بد نظر مقراط ـ كد بـترديد مرسختتترين طرفدار عتل، در ميان
 به ديگرى منتقل مـازد دانش امتـ. يس اگر نضيلت (كد يقيناً نضـيلت











 ( l l FO b ميطرهى نظريدى مخالف واتف امست. او مى گويد آتو مى دانى كه اكثر الـر مردم



 برخى از جالبترين بيانهاى مربوط به ديدگاه مخالف را در آثار اوريبيد
 احتمال، در سشنان فايدرا در هيبولوتوس وجود دارد: اما مى دانيـم، ما حتر را


علت ترجيع لذتها بر امر حرببه،' مدنا وتتى كد با منظرهى كشتّن
















 آنتيفون دربارهى يك إنسان خريشتنزدار (


Snell in Philologus, 1948; Dodds, Gks. \& : ا. Irrat. 186 with n. 47; O'Bricn, Socr. Paradoxes, 55, n. 78. Dodds, op. cit. 187 with n. $55 .:$. Y



مى كند) ' .آنتيفون كنته است (بارهى 09) كسى را كه نه بهامر باطل و بد
 زيرا جيزى وجود ندارد تااو بر آن غلبه كند تا نيكوكارى (kóouiov) خود را را














 رجوع كنبد. آنگاه كه فايدرا نظريهى دفُراطى را با اين كلمأت
 (

دإيتتهامت




 (ऑophrosyne, $\mid(x)(x) \ldots \ldots$

خودش آميبى نبيند، خمر ينسنزدار نهست. إبنكونه اميدها موجب بلامایى
















ديدنبسوخهىفرد مىشود.

O^ ا.





در نملشهاى گذـُته بسيارى از ديد گاههاى سوغسـلايـان و معاصرين آنها را، خـمن بررسى موضوعات عملدهى فلسفى قرن ينجـم، توضيع داديم. علت ترجيع اين بحث بر مطالعهى جلاكانهى تك تكى متفكران، اين بود كـ به طور كلى انديشـمندان آن زمان مشتاتانه به تبادل افكار مىيرداختـند، و اينكه در موضوعات انساني ماند گارى كه مورد بحث آنها بود، نمىتوان انتظار داثـت كه از متفكرى به متفكر ديگر، هيشرفت محسوسـى صورت گرفته باشُد، آنگونه كه در نظريهبردازىهاى علمىترِ يهش از مقراطيان مىتوان مشاهده كرد. به همـين دليل مناسبتر بد نظر رسيد كه تأنير متقابِل انديشهما را دربارهى موضوعات مختلف، تا حد امكان، بازسازى كنيـم. دليل ديگر اينكه، مـمانطور كه در طول بحث بارما سعى كردهام بارها روشّن مـازمَ براماس شـواهلى كد در دست داريـم مـميشه مقدور نيستت كه مطرح كنندهى ديدگاه خاصس را به طور يقينى مشتخص كنيم.زالومون تا آنجا ييش, رفت كه گفت) (Sav. Stift. 1911, 131) (تصوير آحاد سوفسطلايِان كه ما، بر بايهى ستخنان باقى مانده از آنها، ترمـيـم مى كنيهم، امرى كاملّ تصادنى است، زيرا آن تصوير را دگرگونىشا و

Vom تحولات منت معين كرده اســهـ اما دلايل نستلف (در ديباجهى Mythos zum Logos حانز امميت اسـت، يعنى اينكه ایر غير آن صورت بايد ماي مطالب تكرارى



















 كفتهشدهاسـت،صرنـنظر كردهام

I ـ بروتاكوراس





 (YAY e)





ا. تنها در يك مورد در نـعر كمدى انويوليس Eupolis (بد نقل ديوگنس


 موازين هجايم، تابل تطبين نبودهامترت







 شـكستكى كشنى غرق شـد سرتامر زندگي شُغلي خويش، بدسر برد،كرالبته با تعقيبو محكوميتيتاو منافاتى






 CQ, 1923




 (rf،9). 9 r.


 زدند. برنت،




 بحث دربارمى مسنلّى جالب مسنوليت قانونى اختصـي احتمال زياد بسئلىى فلسفى عليت نيز در ضمن آن آن مورد بررسى قرار




 با محكرميتاو منانات دارد.
 ror شا گُردان از آنها بول مى كرنت. (فيلوستراتوس بـي طرز معقولى اثبات مى كند
 می گردد.


 وجود يك مورد نانساز كارى تاريخی، بايستى در حدود به موريـون .CQ, 1941, 2 و، و داويسون، CQ, 1953, 37 آتنايوس در

 RE, XLV. Halbb. مميى آنها را در اينجا نياوردهابيم) فون فريتس دري ارير 11-11 انجامامدادراستست.

 (ر) مر ضـد












 كرده بود، و در آنجا بـا بـي

فايدهى زيادى در برشمردن فهرست عناوين بجداكانْى آثار او وجود

 طولانى فريزر Pausanias, Vol. II, 370-2. دربارْى وجهـي فلسفى اين بحت ر. ك. بد سشنان رنسى و اونترشتاينر، در . Sophs. 30 نوشتّى اونترشتاينر.



















 برستشماى رايج در ميان اتوام مختلف برداخته استـت از از كتابى بـا نام

عنوانديكر نيز بـ جشـم مىخورد.'

1. دربارهى

 (80 n. 1
 II. Tñsè V V位














 با باو معارضه كند و او را متوجه كاستىهمايش سازدد؛اما بروتاكوراس جر حين

ديلز - كرانتسو اونترثتـاينر با

 П. Toṽ آن را الثرى مستفل میداند. دربارهي (XLV. Halbb. 920 XIV ÕVTOS 10 ff.




 يكى از عناوينى كي ديلز - كرانتس أوردهاند


 مىتواندر كتاب آتى لو گِّاىملاحظه كرد.

بحث در برابر برخورد موذبانیىسقراط، كه مغالطهو استدلدلال غير مستاطانه



















 زا بـانستخفاف معيارهانا اخلاقي رايجمتنهمنكرد.
1.Grote, History (1888 ed.), VII, 59-69; (irant. Hhic: I, 144; von Fritu, RE, XLV. Halbb. 917.

بد عفيدهى خيلىما بكى از موانع اصلي صاماتق دانستن افلاطون اين

 (YYY d




















 خواهد بذيرفت (ص آها، بادذانـتـت ا كتاب حاضر ).


























مى انگارد براى او صصحيح هسنـنا .از أنجا كه مبي حفيقت مطلت يا كلى الى
 منصفد يا كشّورى را تغيير دهد، بـغوامد أنها را در مورد درست بودن يا


 معناى آن اين است كه حيزى عينى وجود ندارد، بلكه هر هيز وتّى ادراك
 رياضيدانان انتقاد مى كرد؛ زيرا نظريات آنها بر بايهى انتزاعيات استوار بود






 مى كند. غذايى كه براى فرد بيمار نامطبوع مىنمايد واقعأ براى او نامطبوع








ا. دو جمنسى أخير، جرج بر كنى را بـ خاطر مىآورد-م.

مى داند، تا زمانى كه بر اعتقّدُد خود باتّى است، برایى او خوب خحواهد بود.

 كه هر گونه آداب و رسوم يا سياستودي قوانين خود تصويب كند تا زمانى كه بر اين اعتقاد آيدار باشـد ، آنها درست
 متمايز ساختن آن از امصلحت" حل كرد؛ منظور از مصلحت، بأور يا شُيوهى عملىاي أمـت كي در آينده تأثير بهترى خوالهد داشُت. همانطور كـ يزشـك در مورد ذائقدى بيمار معالجهاى را انجام مى دهد كه باعث مى گردد وضع او بهتر شوود (يعنى احساس. هاى مطبوعترى برایى او ظامر مى شُوند و واقعاً موجود مى گردند )، سوفسطايم خردمند يا سخنور نيز، در مورد خوامت نيكوى جامعه، با الستدلال، و ند با زور، اعتّتاو كامل به برترى مائى سياست تازماى را در آنها به وجود مىآورد كه (مثلُّا با ترويج اقتصاد درستتر يا روابط بهتر با همسايگان) زند گیى جمعى خوشبشتتترى را
 دموكراتيك عدالت، مبنا و ريشهى اين استدلال دمّيق است، و همينطرو
 اجتماعى است، و ضرورت زندگى اجتماعى براى بقاى نسل بشُ ـ قانون و

 ضرورت دارند. يس همهى كسانى كه اكنون در جامعه زندگى مى كنند استعداد نضيلت اخحلاقى و عقلانى را دارند، و كسانى را كها اين استعداد را خوب برورش ندادهاند، اگگر با فن اقناع متقاعد نشوند، مىتوانوان مورد

















 را تطع كند و راهى بـ سوى theomachy باز كند، و نيز شايد برائى تجليلر آخيلوس(آشيل)و ...'
1.Oxy. Pap. II. 221. See Gudemann in RE, 2. Rcihe, III, Halbb. 640.
 يكى زمان زند






I. در مورد منابع ر. ك. Unterstciner, Sophs. 97, n. 2 . افلاطون ( دناعيه (19 c




 محاورهى \$ \$كاس از سوى افلاطون زنده بود؛ و اين رسالل احتمالاً در حدود (Dodds, Gorg. 24 ff.(
 (V\& c



 همجنين ارتباط او رابا سخنوران سيراكوزي نـى نوان انكار كرد (افاطاطون در فايدروس Y\&V
 برخلان بروتاگكراس و يروديكوس، در مورد





 تحويل نگرفتند و سخنرانىمانـا


1. هيجّ مدركى براى اين نظربيى بازكُونى اشمميد وجود ندارد كه شهرت
 Proc. Afr. Cl. Ass. (Gesch. I. 3. I. 58, n. 4) 1959, 37 f.

 (گر گياس بارهى هديلز - كرانتس).
2.See Untersteiner, Sophs. 93 wilh notes, and Schmid, Gesch. I. 3. I, 59, n. 10.

مى مواست و بالبدامه بـ آنها باستخ مىداد. وقتى او در سال FYV ، بد عنوان



 حاضر ).













 دست داريم، كي در آن نظريهى اليايبان را وارُ گون گُردانيد.

 تخصصمهاى بىفابده تلف مى كنند، و گر گياس (بى تردبد با توجي خاص
 r-1












 شُهر را بـ درستى تظريات خود متقاعد






I. كالو كرو در ار JIIS, 1957 حتى مى كوبد اين اصل سقراطى كه ميج كس بـ



 استْ؛ الما نظر بـى كر كياس، بعنى ابن كه جيزى بـ نام شُناخت وجود ندارد و

يعنى اينكه منر كر كباس از نظر انحلتى خنثى است، و وبا با اسباب و وسايط




















 ابجادَ مى كند. الشميد (.Gesch. 66 f.)، با تكيه بر تطعهى اغراقآميز
任











 Dionysius of تطبين دمد. كفته امستاو اولين كسى بود كه در اين مورد كتابنوئـونت، Halicarnassus
 بودند.
I. Robert Blacke, Disraeli, 266 بدنقل از 1 .









 در فيلوستراتوس ا، ا، 1 (

 كفتهاند، از جمله اينكه تأثبر علم بز نـكى را در آن مشهود مى دانند. ر. ك. ) Nestle,VMzuL, 316 f.; Shorcy, TAPA, 1909
.Schmid, Gesch. 1. 3. I. 5א, n. S, 65 with n. 2, 24, n. 3

بايه و اساس انـتغالات خطابى گر كياس، فلسفهى نسبى گرايانهاى
 كلىاى وجود داشيت كه براى انسـانها بيانيذير بود، در آن صورت بايل آن


اگر هر كسى مىتوانست مـهى حوادث كذشته را بـ خاطر بسبارد، و از امور كنونى نيز مفهومى دانشته بانشد و دارايى علم قَبلى
 بتوان كذشُته را بـ خاطر آورد، يا حال را بررسى نـوده، يا آينده را



بىئباتو غير يقينى است (هلن، I I ).

او با تمام توان عقلى خود اظهار مى دارد كـ آنجه ما داريـم باورى بيس نيست
 ثابت و هايدارى وجود ندارد تا كسى آن را بشـناسد؛ او اين سخن خود رادر در

 اين وجود در برابر دنياى متغير نمودها، يا باورهاى غير واقعى ترار دارد.
 جنين واقعيتى وجود داشُت، ما نمىتوانستيم آن را درك كنيمه، و حتى اكر






شـدهابـت
$Y \cdot \Delta$

مى توانستهـم آن را درك كنـبم نمسنرانستهم ادراكى خود را بـ دي ديكران منتقل
 معيار بالاترى وجود ندارد كه بتوان باورها را را با آنارزيابيى كرد يا يا تغنير دادير ادي
















 منونرا میتواننامبرد.

## r. .بروديكوس






 مى گِت. ميج ويك مى گويد ترسيم جنين تصوبرى از از وى حاصـل






 (iesch. 689

افلاطون را (لاتل بد نظر من) بـ منابه اغراق بیرحمانهى خحصوصيات واقعى
بذذيريم.
بروديكوس امل شُهر ايونى ايولبس Iulis در كئوس Ceos از نواحى
 است؛ سمقراط، وتتى آثار اين مُاعر را مورد بررسى قرار مىددهد، بد اين



 خيلى جوانتر از هروتاكوراس بوده استـت تنها كارى كها از ما برمى آيد آيد اين
 بدانيم. بنابراين او اندكى بزركتر از از مـراط زندگى وى فتط مىتوان گفت كه نا زمان مرگ سقراط
 افلاطون مى گويد او اغلب براى مأموريتهاى وـي









$\qquad$


$$
r \cdot \lambda
$$

 (FA\& b)





















 دانست. سقراط بىترديد ديالكتيك خودش رانيا، كـ إنسانما در طى آن بـ

يكديگر كمك مى كنند تا امكار غـره را بغنتهتر و منظمتر گردانند، يگانه روش فلسفى درست تلفى میى كرد 1 در حالم كه تعليم و تربيت سوفيستى، كه هروديكوس نمايندهى انن اسـن، غالبا سغايت و نظريات حاضر و آماده را
 بروديكوس طرفدارى مىكند ر لاخس، خسن مخالفت با وى، در انكار فضايل پروديكوس مى گويد اموشـمـندى او بد درد سونسطايى مى
 دو مرد بد دست داد ؛ آرايدهاى ظريف ادبى افلاطون جنين اجازهاى بد ما
 بى ترديد روابط شُخصى نزديكى با وى دائتـهـاست، و در سخنرانى ماى او بد ويزه دربارهى امميت نحوهى كاربرد كلمات شُركت كرده است، و (بايد گفت) بر اثر سـادهلوحى نجيبانهى خوبش تحت تأنير تانير او قرار گرفته است سقراط، مانند كنفسيوس (ج آ ترجمـى فارسـى، ديدگاهماى فلسفى
 زندگى درست و حتى براى حكومت كارآمد مىدانست؛ او بـد احت احتمال زياد در اثر استماع سخنرانى يك درهمى بروديكوس بها اين مطلب متفطن شـده
 معنايى ميان وازُههاى اخلاقى نيز مى يرداخت، در اين مورد زياد ييش نرفت


 Alti Torino, يوئل و موميلانو (دربارمى فرد اخير ر. ك. 196-1929 d



 آنجه من در اينجا كفتم فراتر میرود و مى گويد او بـ نتايج اخلاقى و


 كلمات]،دست كم، كل فلسف، رائامل مىشمود.










معرنتشنـاختى تعاليم معنايى خويش آكاه بوده استٌ او بدين ترنيب






 تأيبد مى كند.

1. نمىتوان اطلاق اين كلمه بر سـراط را دليلى بر بیى بايه بودن سخن


 بند 1) دربار•ى سخن مبسرون كه مى گريد بِروديكوس نيز، مانـد
 ترجمهى فارسى ص اه ال از سوى ديكر گليوس Gellius او را در برابر

عالكم نظريهاى عرضه كرده است. جالـهوس مى كي يد او در كتابى بد نام


 ' ار ابر وازمى رايج يعنى bhlenna ما دست كم محتواى - اكر نكوييم عين كلماتِ - خطابهاى






 هوايرستى آريستيبوس گزارش می كـند





 اين گونششروعمیشود:

آناكساكُوراس ترار میدهد و مى یر يد او سخنور بودهاستن، طبيعتشناس

 توصيفكردهاست

جه كـى امست كد دامتان مشهور وانتخاب هـراككلى، را ننخواند.




 موزلف مى ينـبدند، جيد تأثيرى داشتـاست؟

بد نظر گروته اين داستان بد خوبى از بروديكوس حمايت مى كند و بد







 مىكردند. هر دو زن در اين داسستان به نحو مناسب توصيف ميشّوند،
 كه كنكات مهمى دربر دارد. نبايد انكار كرد كه شـايد آن،

 برداشت اصلى أن دربارهى دو شيوهى زندكَى، يعنى راه بر لذي لذت و ر راه دشوار
 بد مطالب اسطورهاى اين دامتان، و Philol. 1909 در am Icheidewege
 نماد درختـترندكى.





 باداش اين زندگى، ستايش و دوستى واقعى ديكران انست، و در در صورت



 خاطرات زندگي بر شـكره گذشته فرو رود و از از نيكبختىاى كه نتيجيى مساعى بيشين استـلذت ببرد.'




 نستلد در Hermes, و وأج گوميرتس، 1936






 بيش نتواند بود. كروته، كرانت و اونتر بـتابنر (Sophs. 207) نيز اعتبار



بروديكوس، ممجون ديكر سوفسطاييان ، نكرشّى انسانكرايانه
 ممين كتاب). بـنظر او انسانا اوليه، كه جنبهماى














مورد به استعمال كلماتى توجه كردهاند كه رابطهى معنايى نزديكى با مـم



 225, Mayer, Prod. $10 f$. نمىرساند ، دربارهى اشهنگل و گوميرتس مطالب زيادى مى توان كفت. اولين



بر گز يده يُــدهاند.
 مطرح ساختتاستبا


 مجعول افلاطونى دربارهى بروديكوس آمده استـ. تاريخ نگارش آن آنها


















 الست كه بسيارى از توصيفات كسـنونون دربارْى آن، بـ منزلى يكى حكايت، دروغى بيش نيست.

براي اخذ بول مى كويد، او در خطابهاى كه در خاندى كاليكلس ابراد كردر،


 هروناگُراس، ،و اينك در رختخواب

 كلمات،ونظريهى او دربارْى منسأ ديناست.

 اونتر شتاينر 82 Sophs. 226, n.

هيبياس بسر ديوبيتس Diopeithesاز سوفسطايبان نسل جوانتر بود

 وى افاططوناست، كد فقط مى كويد هي بود، 「 و زنده بودن وى در سال raq نيز از بيانات او استنباط مىشورد.

1. دربارمى صحتاين تول ر. ك.ديلز - كرانتس A A و \&.

FYr









 ارجاع مىدمد، در حالى كاستنتـاج فريزر ابين نبــتـ.

VMzиL, (ميهياس خون اهل اليس بود، ممانطرر كه نستله كفته است 360)، برعكس اكثر سوفسطاييان، بكى دور بسم Dorian محسوب مىشد، و به همين سبب بيشتر در مُهرهـا مسافرت مى كرد تا در آتن؛ و بيش از همد به

 مى گويد مردم اليس هميششه او را انسان كامل مىشـمارند و از وى مى
 ديدارها، بد علت ابراز لياقت بالا در سـونسطايى بودن، درآمد كلانى دانتته
 او در المهيا احر جشن كل مردم ملاس"، مـم ستخنرانىشاى آماده شـدهاى را

 مهمترين منبع اطلاعات ما دريارهى ميهياس، افلاطوناسـتـ، كه در دو محاوره، نقط او را مخاطب سقراط قرار مىدهد' و در بروتاگُرامي نيز باى او را در ميان مى كشد . بنابراين كسانى كه مى گويند افلاطون به دليل كينهاى كه از سوفسطابيان داشـت نتوانست شـخصيت واقعى آنها را باز شـناسد ممكن است اين محاورات را ناديده بگيرند و بگويند ما دربارهى هييـياس اطللاعات
 سـوفسطايبان اختلانف فاحشى وجود دارد. وقتى احترام او نسبت بد
 Friedländer, Plato, II, دربارْى منابع مخالف و موافقِ جديد ر. ك. 101 wit 316 n. 1, 146 with 326 n. 6


 ولى بدمؤلفـ آنا اشـارهنـى كند.








 وارد مى سازد كه تحمل او در اين مورد جالب توجه استـت هيبيـاس يفينان زودجوشنبودهاست.

 شُنيدن مىتوانست بـ خاطر سبـارد و برشّمارد، سلاست وى نيز شُخفتانگيز بود.








 هيبياس با جدىتربن مشكلات مواجه گرديم؛ ولى ابن مشنكلى المت كه خورد نستلدمى آفر بيند.

فلسنف و تاريخ رياضيات مىنـد. 'مطالبى را نيز دربارهى شمعرا نوشتته است







 عنوان يكى مورخ، توجه كرد كه كلمهى تورانوس


 كتابى بـ نام نامڭذارى تجايل Nomenclature of Tribes، مطالب مردم
 نامادرى فريخوس Phrixus مخالفت نمود و كفت قارهماى آسيا و ارويا بـي از حوريان دريايى Oceanids بد اين نام ناميده شـدند. يكاريانـ مطلب

 .



 كتابهميبياس كي كلمنت در بار
 رااز آن كتاب يافتـاند. ر. ك.بـ كلاسن در 1965. Philol.

هيادس Hyades را مفت نا دانست.' ميبياس علاوه بر اينكه عانظهى حيرتآورى داشـت در نن تفويت حانظه نيز استاد بود و و آن را بـ ديكريكران










 توصيفِ خود وى دربارهى اين كتاب بدانيم (ابن تنها فنرهالى است كه ممد
 rer

 (Schol. Arat.)
Y
 (كالبكلس

 كسى كه به فن تنوبت حانظه برداخت سيمونيدس بود. Aelian, Hist Anim. 6. 10 and Amm. Marcell. 16. 5. 8


جيز رااز زبانخود هيبياس نيل مـك كند):'

ممكن امست برخى از مطالبالدرا اورمنوس گفته بامُد، برخیى ديكر از آن موسـانبوس Musacus است، بارهاى ديگر را هسيود و هومر

 مجموع آنها اين كتاب تازهو و جامع را بـ حاصل آوردهام.

تنها تكهاى كه از آن بد دست ما رسـيدهاست مربوط به تارگليا امل ملطبه Thargelia of Miletus

داشُـت.
كشف رياضىاى را نيز به هيبياس نسبت مىدهند كه اگر صحيح
 385) إو را از ديگر سوفسطايِيان ممتاز مى كند و در رديف مكتشفان علمى
a. قرار مىدهد
quadratirix اين كثف معادلهاى بود كه درجه دوم (летраүшvíiovaه ) تربيع دايره، و نيز در تقسيـم زاويد به سه قسمت مساوى يا به هر نـسبت خاصـى
 ناديده مى گيرد و آن را به صورت نفل تول مستستقيم بيان مى كند . (منظور او او اين





 مورد اسناد آن ر. ك. بارْى ٪ (آتنايوس ^^• 9 و بعد ).

 Encyclopädie






 مى كند)،،اما جديدترين ديدكاهما مؤيد اين نسبت مستستد.

 كارهاى خلافِ اخلاقه متهم نمى كند، در حالى كه در در مورد در برخي




 (Gesch. 54 f.) اعتراض بر صحت انتسـاب آن بر هيبياس ذكر مى كند و هيجي يكا آنها آنها را تانع


 Ilist. Gr. Math. I, 23, ابن مسئل حايز امميت است. هيت Heath










 درباب قانون معتقد بود: قانون مدوّن، جون نتيجهى توافي









 حسادت و سعايت در دست است كه بلوتارك نقل كرده است.' بـ بنظر



هيهياس، دو كونه حسـادتوجود دارد، كه يكى صصحيحاستو ديكرى غلط. حسـادت بر ستايش انسان بد درست استـ، ولى در مورد انساد





 از غارت آشكار درمىآورد. آنجه نمونهاى انضمامى از انتقادماى او از از
 قوانين آنزمانبداند.

ه.آنتيفون












1. فى المثل افلاطرن برادرى ناتنى به نام آنتيفون داشتـه المت كه محاورهى

 . آمدهاستـ) Locb Plut. vol. x, 346 note d



 Origen

 حاضر )موكولشدهانـاست.



 زند گی سختوران،
 بودن آن دو منافات ندارد. در محاورات افلاطون ذكرى از آنتيفون بد ميان

ا ا اشميد مى گويد:nاحتمال توى آن است Die grösste wahrscheinlichkcit (Gesch. 100) «spricht dafür
 بر گزيدهاى مى گريد: إاحتمال توى آن اسـت Es spricht daher die
 سوفسطايى، يعنى مؤلف حفيـتـ، نتوشته اسـت بلككا آنتيفون سخنور مؤلف آن است. r. جربارهى تعيين تاريخ تأليف آثار آنتيفون سونسطايى كوشُسُهاى زيادى صورت گرفته است. تاريخ . نسبتاً ضعبف شانعكاس، آنذ در اور يبيد (Altwegg and J. H. Finlcy)، " FF دانستاند؛ و و .



نيامدهاست؛ زيرا افلاطون، ممانطور كـائـميد (Gesch. 159) كنته اسـت،



















خود او را هـم از دهدى سـى ام بد بَعد ترار داد.



 را با تأكيد وى بر النتنتسل در .RE, suppl. IV, 40 f. (Ueberweg-P. 129) مر دو شيوه را ولى (V Mzul. 381 )
مى بذيرد .



 (LT,





















 395 مقايسـي كيد 5 (Untersteincr, Soph. 258, n. 5 .

 or or or or حركت مهرهبازى بـ عقب بر كردانيد،
 دوستان واقعى مى يردازد (90). بارهى (9




 (Yvஸ́यn)


 مومبكليانو، أنتيفون در بارهماى
 اوست (iv. di filol. 1930, 129)؛ ولى آلتوى Altwegg مى كريد (ر. ك. (GrecncMoira, 233, n. 78 (تبلا بـ هر دو نظر انـاره كردماند، .Nestle, VMzuL, 382, n. 50) بيكنون




 كرد

 .Sof. IV, 131



 مى توان آن را عقل با





 naturans

 هست).









1. بيش از اين به دلبستكى آنتبغون به كبهانشناسى و نلسفى طبيعت امشاره كردمايم(ص. ایو بعد كتاب حاضر ).
© 01 زودى بال و هر مى كيرند و از بيرامون شــها متفرت مىشوند. بارهى مى كويد زندكى مانند يك روزه نگهبانى امت كه در بايان روز نوبـت جانشينان ما محرمـد و ما مرخصو مىشويم؛ و بارهى مى هردازد:زندكى، هيّع عنمـتـت و شـرافتى ندارد عمرىامست كوتاه، ضعيف،
 و كسانى میثردازد كه طورى زندكى مى كنند كه گويح معدماى براى زندگى ديگ, فرامـم مىمازند، و بدين ترتيب فرحـت را از دمـت مىدمند

 و اين نتيجه را مى گيرد كه اگر خخداوند به انسان ثُروت دهد، ولى عتل ندهد ،
 افتادهاى هستند (اولى مى گويد دوستان در مـاختن شــخصيت هايدار انسـان مؤثرند و براساس دومى دوستان تَديم لازمتر از دوستان نوبا مسَتند ). بارهى

 بيثّ از خويشتندارى موجب زحمـت شـود. (امُتـباق يك جوان به ازدواجه و در هعابل آن، تعدى وى به ناموس يكـ ممسايه را میتوان به عنوان مشال ذكر كرد .) بارهى 09 نيز در اين رامتا قرار دارد كه براماس آن نمىتوان كسى را

 امستوبائيوس، اين هارهها را از آن اثر مىدانند ) با تعاليـم حعيفتت ناسازكار هستند، ولى مدلول آن زياد بییايهنيست. با تفسير يك بيت ' از سو فو كلس
 است. ما هيتِ اطلاعى نداريـم.

 كه امردان سـالمنده بحهها را الز ارل مادت ميدمند تا تحت فرمان باشـند و
 بزرگى شدند و واتعيات را به كوهأى ديكر يانتند، زياد متحير نكردند. امميت آموزس و برورش خوبأز اينجا معلوم مىشّود (بارهى •\&)، زيرا
 اكر ما اين بارهما، يا لااقل برخى از آنها، را كه نشـان خاصسى دارند، اصيل بدانيم، بـىترديد بايد بيذيريم كد آنتيفون، نسبت بد با آن زمان، روانشناس بزركى بودهامـتـ. او يقيناً جلوتر از اين نظريدى تربيتى بود كـ مى گفت: آآنگونه كه دومت دارى عمل كنه، نظريهاى كه ورد زبان

 انسانها از نظم حاكـم بر • جامعد بيروى نكنند با تجري
 مر كس بايد سعى كند از اين هستى ناتص و مختصر ، ححداكثر لذت را با بيرد




 نكته نيز منافات ندارد كه كسى در اين جارجوب قار بانونى زند
 نباشـد ،بدزير با نهادن قانون بيردازد


ممين بيان روانشناختى ملاحظلد كنيم، كد در ممين ارتباط بايد اين فرض روا
 تحقيقى سـازكار نبائد) ' كد داستانى كه در زند









 امميت، خواندكانان، بيشتر مايلند اطلاعى دربارْى
 علاقیى زبادى نشانددمند.



 كه هيج كس نـى تواند مصيبت دردناكى برايى او ذكر كند كـ او او نتواند از




 و در ال大لاطون) (همانى بب معنى اهنر ما (بزشُكان) را بنبان نهاده مى كيرده. (مغابسه كنيد
 (Soc. 1961, 57 ممجون phrontisterion در برهمابودهامت.

## rrV







 بيمارىهاى جسمانى را بايد در روح جسـت اري

 با فلسغفى لذتکرايى حسـابكرانهى او ممسو اسـت و و آرمان آن، امرى منفى است، يعنى رهايى از درد و رنج. بيكنون (Studi, 83) اين حالت


 همانامل معتقد بودند.










وجود ندارد. ممكن است آنجه ما از كتاب هـآهنگى مى دانبه ننـان تأكيد



 دربارهى محتويات آن، براى فرامـم سـاغتن مبناى ميج استدلالا استوارى كافى نيست.

「



 علتِمبتنى نبودن بر اصولمندسى انتقاد مى كرد.'

ا. ابن اولين نعريف بونانيان از زمان است كه باتى مانده است، زيرا آنجه بـ آرخوتاس Archutas نسبت میدمند (يامبليخوس، بـ نقل سيمیلبكيوس،












ا; توضيحاو را فر يمن در 197.

## يادداشتتكميلى: <br> هويتآنتيفون

هرموگُنس (قرن

 إمت. افراد زيادى به اين نام بودهاند، ولى ادور تن از آن آنها به كار




 نيستند، ولى وتى ستخنان افلاطون و ديگران را میى ميرواند (افلاطون،























 معاصر میدانند، كه در آن صورت بايد اندكى متأخرنر از از آنتيفون



 ناريخوناتاو نداريم.

كسنوفرن نمل كردهامست، احتمالاً قبل از اين تاريخ صسرت كرغتهاست،زيرا افلاطون كه يس از اين تاريخ بيرو سـراط كرديد، سـخنى در اين مورد نمى كويد. [نبايد بد اين امتدلال وتع بيثترى بـنهيـم. آنتـيفون ستخنور در
 ،FYV خطابه هايى را كه مـم اكنون باتى امست در اواخر عمر، يعنى يس از نوشّت؛ زيرا تأثير كر گياس در آنها ديده مىشود. آيا مىتوان كفتت كهاو ابتدا صوفسـلايـ و فيلسوف بود و مـهس به سخنورى برداختـ؟ (به نظر كرويست
 مى مورد، و هر دوى آنها كلاس تشكيل مىدادند و به تعليم جوانان مى مرداختتند و از آنها يول مى گرفتند (در مورد متخنور رامنوسى ر. ك.
 كتاب اول، فصل شســم). (مآخذ بيگنون عبارتند از كسنوفون، مـان ر〒لوتارك مجعول،


 بسوفسطلاي از مسراط بد علت كنارهكيرى از مياست انتقاد مىكرد
(كسنونون، شمان).
بيگنون دربارهى امستدلال سبكى شـناختى، كه تبلزا از هرموگنس نقل شـد ، مى كويد اكثر مطالبى كه از آنتيفون سونسـوهايى در دمـت داريم درواقع گوياى مبكى متفاوتى نسبـت بد آنتيفون سخنور امست، ولى اين معيار تا حدودى ذمنى است و يك فرد مهكن امست سبكى نگارش خود را در طول حيات خويش تغيير داده باشُد. با اين حال، امستدلال تاريخحى محكمى نيز وجود دارد:آنتيفون سخنور اشرافى و اليگارش كاملى بود (توميـديلد، كتاب


سوفسطايى احساسات دمركرانهك تندى نمـان ممدمد. ممجنـين سخنور


 نظر او كاملِّ ممكن امست آنتبفون سونسطايم ، بيشكر و و نويسندمى تعبير خوابنيز بودهباشـد) .
 در RE (suppl. IV. 33) بدين ترتيب آغاز مى كند: امامروزه ممد تبول دارند





 كفت و شـنيد برداخته است.اين سخن موريا











تشكيك كرد؛ ما بايد سغنان مدعى را با قانونها بسنجيم و ببينيم آياى



 سخنانى بر زبانآورد.'


 خود رااز دست مىدهـد







\&.تراسوماخوس
تراسوماخوس امل خالكدون Chalcedon در بوسهوروس Bosporus بود1


زندگى وى را" تعيين كرد نفط عبارتند از (1) ميكــاراران آريستوفانس، كد در Fin Banqueters








ا. نستلد (VMzuL, 348) اين امر را واتتى تلتى مى كند، اما مأنخذ آن خطِ

آن را هلوسِيمانیى، بخوانند، با توضيحِمفـرِ كه:
rhetoris apud Athenas qui suspendio periit
(دبلز - كرانتس،A A V).





 كن نمونهاى از سبكاو ار رابددستد دمد.











 سكوتالختيار كنند، تا آنجا خوبامت


1. تاعدهى كلى متون معتبر اين بود كه مغدمه بابد توجه و ممدلى شنونده را
 IF 199 a 27 and 32








 با سياست ديگران بدانند ولى درواتع تفاوت واتعى ميان آنها وجود نداريارد





 حافظهى اففراد مسنتر جيزى مانده بائد، به طور مستـفـيم از آنها استفاده
 بیروى كردهام؛ او عبارت بلاس位




 اكثر انسانها را انا سطح شُرايط محيطى آنها بابين مىأورد.

اين سخنرانى در اصل بكى نطل مهاسم اسـت، و ارجاع بـ اقانون







 الختلافات بنيادى سباسى.


 سخنرانى براى كس ديكرى نوشتـ شـد


 مطلب، بستگى بد ديد گامى دارد كه ما دربارمى گّارارش

 تندزبانى وى تفريباً يكانه مطلبى است كـ از طريت ديكر نيز كزارش شُده

1. 1



امت). ' با اين جال اكر توجه كنيم كهاو، بنا به تفسير من، در جمهورى، با عصبانيت نانسى از سالت مسرخورد كى، و به تصد مغابله با خوشبينس مسهلانگارانهى مـتراط سخن مى كويد، و اكر ابن نكته را مـم بهذيريم كه افلاطون در بيان نغلريات دو طرف اندكي مبالغهآميز عمل كرده است، ناساز گارى ميان محاوره و خعابه، دست كم، تعديل مىشود. در محاوره مى كويد حكومتما برای افزونطلبى خود كار مىكنـنده و عدالت امـمى امت كه آنها برای اطلاعت از قانونهاىشان كذامـتهاند: يعنى خدمت در جهـت منانع ديكران. براماس منطت خـشن وى، اكُ رعيتى در به قدرت باثـد كار غيرعادلانه انجام داده امت. او اكر بـخوامد عادل باثـد بايد از قوانينى بيروى كند كه طبفَى حاكمه براى حنظا منافع خويش وضع كرده امست. اما اگر "بىعدلالتى" وى موفق باشدل، و او به حكومت و وضـ مانون دست يابد (به عقيلهى تراموماخحوس، جبار بهترين نمونهى بـعـعالتى امت) هر كسـى به جاى اينكهاو را مرزنـش كند، متايـش خخواهل كرد.



پس، عدالت فايلهاى ندارد، و كسى كه آنرا رعايت مى كند شّريف،اما ساده الست (HFA c). ترامسوماخوس با خشُونت مى گويد اينها واتعيت مستند و
 واقع گرايي كلبى توصيفـ مى كند. ممانطور كه توميديد بارها مى كويد، آتن به اوج تدرت خحود رسيده بود و مـعى مىكرد آن را حفظ كند زيرا بر بايهى اين عقيده عمل مىكرد كه ايگانه تَانون موجود در زمين با آسـماناين


YOI

اواخر جنگ چلوبونزى،
 مى گرديد. حالا ديكر سياست سـلطه و زور به نغع آتن نبود، و با الز بين رفتـن







كغتهى هولاك(L. T. 234):

اولاَا، بد عقيدهى وى، تصد حكومد كـد را بايد با اين معيار ارزيابى كرد... بد عقيدهى وى خوشيا
 حكومتى مىخواهد كاميابى خود را حفظ كند و از شكــــت مصـون


بد يكسـو نهـمـ.

شُتخصيتى كه افلاطون توصيف مىْكند با ابن عقايد مخالفـنيست،و جنين كسى مى تواند، براسـاس آخرين قسمتِ ملرك غير افلاطونى (بارْى ^^، ج
 ندارند، و مخالف زير با نهادن عدالت نيستند، همانطور كد اكنون زير با





آتن بودهاست (محتملترين تاريخ خيالى جمهورى حدود


كريتياس.V

 استّ! تعليتاتى كه تأكيدش بر كـي







 جون كريتباس موجب بدبينى شـديلِ حكومت دموكراسى بر او كرديد. بـد
 Nestle, ,Diehl, RE, XI, رادر بخشُ مربوط بـ كريتياس در 12-1902
. يبدا كرد.VMzuL, 400-20

نظر مىآيد كه او دقيتاً هـن كالمكلس را ابنا مى كند، و مىتوان




















 f., Levinson, Defense, 359 f., and Rosenmayer in AJP, 1949


 حقيقتا(Socr. Parad. 124 f.).

جند نكته را بايد مورد توجه ترار داد كه خويشـاوندى آن دو يكى از آنهاست.

 كالانسخروس Callaeschrus و عموى مادر افلاطورن، بريكتيونه Perictione،
 وتتى گلاوكن مْرد، برادر بريكتيونن، خارميدس charmides، محارينظ
 ادبى او بود، و بیترديد عوديامل فورئ











 او را بـ جد نكرفتند زيرا سخنـان





صسقراط را در بيش كيرند، و به مهط الهكه امساس كردند مهارت لازم را، برای نيل بد امداف سـباسى، كــبـ كردهاند از وى جلا ثــدند. با اين حال تأثير سقراط چنان نيرومند بود كه احسهامات زشُت آنها تا زمانى كه با سقراط بودند تحت كنترن بود. جدابيى مهان ابن دو منگامى اتفاق افتاد كـ سقراط در يك جمع، كريتياس را بـ مببب سعى در اغواى جوانى كه در حلقدى آنها بود، سرزنش كرد، كريتباس اين ضربدى سقراط را مرگز فراموش نكرد. وقتى سىتن جبار بد قدرت رسـيدند، بسقراط را به علت انتقاد آشكار از عملكرد كريتياس و خاريكلس مورد اذيت قرار دادند؛ وى بنـين

شُريكـ جرم خودد سـازند، بد عمد سربيجىى كرد.

با ملاحظهى مهدى اين نكات، مى توان گفت افلاطون او را نمونهى جوان با استعدادى مىدانــت كه در جمهورى توصيف مى كند؛ جوانى كـ دارای مبانى فلسفى امـت و الستعداد ذاتى براى خوب بودن دارد، هر چند
 همينطور شـد، و داسـتان شُرارتهاى بعدى ورى بر سر زبانها افتاد.افلاطون برإى حفظ تعادل و در اتر تحسْر برایى كــى كـ با وى خويشاوندى داشُت و نر يكى دوره بيرو استاد او سقراط بود، فقط از دوران اوليه، و سـالهاى نيكوى
 مفسدى مىسازد كه بد نظر وى مسـئول انحطاط جنين جوانهاى بانستعدادى هستند، أين عوامل، هرج و مرج و عوامفريبىماى رايج در
 كارى با شاخصىهاى اخلاقى ندارد. كريتياس در يكى جنگى داخلى برعليه دموكراتها در • FY كشُته شـد،
I. بـ نقل فيلوستراتوس مخصوصاً Vr (كريتباس A |V)، كريتباس [سخنورى


و عقيده بر اين امست كد در آن منعام حدود •ه سـال عمر كرده برد.او براى









 البته كريتياس بد تمام معنا سوفساريطايى نبود
 مهوى انكيزهمهاى نهضت سوفس
 (IIGL, 357). قبلَّ ديديم كه او، همراه با بروناگُوراس و دموكرينوس و
I. ر. ك. Dichl in RE, XI, 1903, Nestle, VMzuL, 401 تنها منبع [دموستنس]،
 آلكيبيادس ان فراهـم سـازد
 .



 مو جــفساد امالى تسالى گرديد.

دبكران معتمد بود، كن انسـانها با بـع و كوشـف خود بد طور تدريجى



 يك دسته تصيدهمايى ظامر مىشـود كه در انها اختراعات را كشورهاى خاصى نسبت مىدهد. اين اختراعات عبارتند از كالسكه، صندلى، تختخواب، كار بر روى طلا و برنز، كتابت، كشتى، خرز




 شـعر او در ستايش آلكيبـيادس، تصيدهى نياى او سـولونو و تئو كنيس را دوباره

 (ر) dactylic هرمو گنس (ر. ك. A 19) بم مجموعهاى از ايعدمعها prooemia براى سخنرانى عمومى" اشماره مىكند. بارههايى از دو مجموعدى سياسى politeiai


I. ر.ك.صص IFV و بعد و IV\& و و بمد كتاب اوحاضر.
 كاسايوبون Casaubon بد بعد بذير كتهاند كهاين نسبتدرستنيست.
 آنها. او از عادتماى ميكسارى و جامماى آنها (كـ براى استهادياده از
 رتص،و از احتياطهايى كد در برابر هلوتما Helots به كار مى مبستند









 دصت كم آنجه در متن جالينوس آمده المت نشانـان ميدهد









 .(Diehl in RE, XI, 1908, and Nestle, VMzuL. 405. ك. or or

 كه نفس و خون را يك جيز مى دانسـيـند: إنها احساس را را كه بـ نظرشان
 در تفسير خود (جس از بيان اينكه كريتباس ايكى از مسى تن جبار، اسـت)

 او شـايد نظريدى امحيدوكلسى را از گركباس فرا كرفته امتـ.) درواتع امهدوكلس، و همينطور كريتياس، تغكر را، احسـاس لطيف مى دانند،
 مربوط بد تلب، وازٌمى گُومد را براى بيان اين نكته بد كار مى گيرد كه عقل بر
 كريتياس نمـايشنامدهايى نيز نوشتـه اسـت. فقراتى از سد ترازدرى او، يعنى تنس Tennesو رادامانتوس Rhadamanthys وييريتوس peirithous، باتى مانده امست؛ و قسمت مفصلى از نمايشنامى سـاتيرى او به نام سبسونوس نيز در دسـت امـت كد نظريهى او رادربارهى منشأ دين بيان



ا. صص זها. و بعد كتاب حاضر. لازم بد تذكر است كه مهـي اينها را در مديـم

 نسبت مىدهد. ويلاموويتس انتساب اين آنار را بـ كريتياس هسستدل سانتـد Analecta Eurip. الست، Hermes, 1927, 291 f.!N. Jbb. 1908, 57 166. اشـميد منوز هم در تأليف اين نمابشنامدها به وسيللى كريتياس ترديد

دارد (Gesch. 176).
 (II, 183) همراهبا آنار متعددى كد در آنَجا آورده شدهاست.

كريتياس بيستر داراى صببغى عصر صـوفسطايـ امـتـ. به صـحبِّ بدنامُماره









 نظر دارد تا آناكساگورأس را؛ ولى اكثر محقفان، كل باره را را متأثر از








stromateis . 1 اوريبيد، بارمى
 KR, 56 G Gk. Rel. 85-91
 ورزبم.
r7\%

 بدين ترنبب بد تصويرى از مردمى مىرمبـم كـ داراياى مومبتهاي



 شعراى آن زمان بود، باعث شـد خشُونتو خونريزى ببردازد و سرانجام در يكشُورش دانـوانلى جان بازد.













 انسل بزركى است؛ اين سخن وى از گروته متأثر است: آآنتيستنس، و

مـاكرد او ديوكنس، از بسهارى جهات بهستربن شُبامت را بـ بـر سعراط







 :(E. und X. S. 257)

 انجام كارماى تصنعى كشانيـد الو صورت زند





 فيلد: ادربارهى وى با انبومى از حدياريات و فرضيات، روبدرو هستيم .(Plato and Contemps. 160)
 دصت مىآيد، و بنابراين بابد با شُوامد و قرابين متعابل، مورد بررسى ترار

كيرند. ' برخىما كنتاند آنتيستنس بنـيانكدار مكتب كلبى است و از آن












 مى مرヤ!بفضيما او را متأثر از سوفسطاييان ديكر نيز دانستاند. او بعدها


 | (


 اما فيلد تذكر میدهد (Plato and Contemps. 160 n.






دوسـت و عامّت دلباغتتى صهراط كردهـ . نا سـدى مسلـم المـت، و افلاطون
 مـاعات بايانى عمر مـتراط در زندان بودند.
 وارستگى او از متاع دنيوى بود، و ابن جنبه را تا جايى بيس برد كـ كـ در



 مسجون آكادمى و لوكيوم و رواق Stoa، يك مدرسه نبوده استـ. خورد
 كد در محل ثابتى با آنها ملاقات مى كردرهاست، زيرا ديو گنس لاترتيوس (؟،

 آتنيستنس كه هيج كس نمىتو كو

 14 4




 (Cynicism)
 Aл

 خطابن IFII a YF)، أما از بريروان آنتيستنس با نام آنتيستنسيان

اكاربرد ديالكتيكه）بردازد، اما اين قول بیترديد او را بـ كلبىما نزدبك








 براي افزايش ثروت خويش دستو با میازنند ، بيمارانى قابل ترحم مستند．

Avio日éveıa

 ．多 Sytu．
居




 Weish u．Wiss．197．n． 69

 ｜Socrates Man and Myth 280－1
 كس از وى بيروى نكردهاستا．


 از سـقراط آموخته الستت. سـخن انتيسـتنس در مورد رابطهى جنسى


 را بنيانگذار اين نحله مىدانند و سبس از وى نقل مى كنـند كه ديوانه بودن


















يكى از آنها از عيث ويزُى بازرئـان تأثير نهاده است: يعنى، جنانكي


 (YY








 و برْمالاف آنتهه در برخى از سوفسطاييان مشهود است، رابطهاى مـم با


 بلكه قانونماى نضيلت
 سيانسى آنتبستنس مىتوان


 بس جنکكال سُها خر كوثشان كو؟ باورتى ترجمى مرحوم عنايت. م.] rvi

 ارخلاكوس بد استاد بيشبن غورد كر كياس مىتازد، كه نتيجهى طبيعى


 كرفتيم، ولى بد موضع اخلاقَى سـاز كارى دسـت يافتيم. علاوه بر اين، از منطق

 مبنى بر غيرممكن بودن حركت:او كن نمىتوانست در جوابآنذاستدلالهـا
 آموزگاران يونان، معمولاً براى المداف اخلامى، بد تفسير شـعر ا. مفايسـد كنيد با اين ستخن وى كه بايد با رأى خود،موتعيتاسببا را بِبِ خران
 r. ب. Y




 ك. بـ كتاباو .Akad. ا-1 . 3.See. Caizzi, Stud. Urb. 1964, 54.
 بدين وسيلدآن



 آوردهاست.

مى يرداختند،،و انتيستنس نيز از اين امر مستنـنى نبود.تعدادىاز سـخناناو














 د











 امعار خوداز آنهاسخن كفتهاست.'















 مى توان بر ضد كويند كان آن بـ كار كرفت. میشود، مصغر



 آنتيستنس اختصاص بانتهاند ،املاطو ن در اين محاوراتاو را با با بدونذكر نام

كفت كه مى كويد تصوير كسنوفوناز مـقراطارزش تاريخى ندارد زيرا او را به صورت شـخصيتى آنتيستنسى و كلبى مجسسم ساخته امست. در كتاب يوئل امميتو تأثير أنتيستنس بد حداكثر مىرسد.ز خرود افلاطون بد مقدار زيادى مدبون او نشُان داده مىشود.' تا آنجا كه ما از ساير منابع مربوط بـ آنتيستنس آگامى داريم، يگانه موضوعى كه در آن، اين گونه ادعاها را را مىتوان داراى بايهى استوار دانست، منطت اوست. تنها سخنى كـ افلاطون


 بود. ديو گنس لانترتيوس حدود مفتاد و جهار عنوان اسـم مى برد كـ بـ به ده مجلد تقسيم مىـُوند. او در دورهى متخنورى خويش، مانند استادش








 .Arch. f. G. d. Phil. 1913 and 1914 . Joc̈l, Der echte u. d. Xenoph. Sokt. . ا







اورستوس اشـاره شده امست. به سل ده كـنس لانرتيوس سبك خحطابى وى بر



 آنجاسياحاوىانتقادهاى ناسزاگويانهاز بر يكلسو فرزنداناو بود.از ساتون و

 مياذ آوردهاند، همينطرر كتابمايى دربارهى طبيعت، كه فقرهى مربوط بـ


r. اعتبار آنها محل ترديد امست،ولى ر. ك. Caizzi, loc. cil. 43.





4.آلكيداماس

آلكيداماس، براساس سودا ، امل شهر آبوليسى اللا Elaca، در درواز•
 اين إنست كه، او نيز مثل آنتيستنس و لوكونرون

种




 Att. pt. II (1850), 155-62, and Radermacher, Artium .Scriptores, 132-1\%
(TAPA, 1909, 196) امكان تعيين تاريخ وى را الز روى تطابق ميان





















 به غير از جزوهى كوجكى كه در انتقاد از سخنرانىماى مكتوب تنظيم شُـده

ا. برای مخالفت آن دو با يكديكر ر. ك. بـ ارجاعات لسكى در .
.D.U.L. 1949, 56 . 56
 متخنوران، AFF

است،' نقريبآ ممى نتلتولماى او از نز خطبابىارسطوسـت؛ ارسطو اكثر آنها را براى محتوايشان نتل نمى كند بلكه به عنوان مثالهايى براى مبكى

 مىتوان اين امستعارهى او را، مهراه با اين سخن كه بردهدارى خـلاف طبيعت
 ملعا دانست كهار مىخواست مهانند يكى از سوفسـطاييانِ بيشين باشثد، كه سخنورى و فلسفه را در وجود خحود بد مهمآميـخته بودند، و و او را با آنتيفون مىتوان مقايسه كرد كه طرفلار طبيعت بود و با قانون و قرارداد مخالفت






 (استدلال از





 primis nobilis
 آلكيداماس سـخن مى گويد؛ مبناى اين سـغن او ترائت ضعبيف لا جاى جó ترانت را ضبط ندى كند، و با نظر ارسطو مبنى بر زايد بودن كلمه سـازكار

## PVA

از آثار ديكر او مىتوان به يك مو صهون 4 كثـكول اشثاره كرد، كد شـامل مجادلهاى ميان هومر و هسيود امـت , مُايد مغالهاى در اسستايش مركى كد



 اظهارات تاريخىاى بود كه، بد دليل دناع از historia و Paideia، عممومأ نامأنوس دانسته مىشود، مكر اينكه آنها را كذر زمان تعديل كرده بامثـد ـاما داما در اين مورد ر. ك.بددى.اوبرين در fHS, 1968, 95 f.

 در در Savigny-Stift. 1911, 154


- ا.لوكوغرون












 n. Nestle, VMzuL, g،ZN, IYYY, n. r.ارسطر از سبك اوست. ر. ك.




 وزندكينامى لوكرفرون جيزى كزارنـنــدهـاست.





 جزيياّت آن اختلانات زيادى وجود دارد) كه باىواتر Bywater بياري
 كرده است. بنابراين مشُكل بيشينى براى اين فرض وجيا





 "






 از آن را به يغما برد، ممانطور دربارهى ارسطو خنيّنين كرده است)؛








 نويسنده بـ احتمال زياد شاكـرد بروناكيراس





دبدكاه سطحى او نسبت بـ سخنورى نشـان مىدمد كهاو بىترديد












 جیيزى محدودد سازم كد در تعلق آن بد قرن بنجـ و جهارم ترديدى وجود





1. ای. تى. كُل اخيراً (در HSCP, 1961) صورت اصلاح يانتـاى از نظربيى
 كتاب، ابيرو آتنى دمركرينوس بوده است كه بيش از استاري استاد خوبيش از















 ياد مى كند، حدود • • $\ddagger$ ق．م．تعيبن شُدهاساست．


 اونترشتابنر 2 وا Sof．III， 148 f．و．و．Sophs．308，n．كتابشناسى كاملتر در آمدهاست．متن استدلالهما،درج
Y ديلز - كرانتس ه• و و بعد آمدهاسـت.
 1＾1（از آتَوبي）：



براى بازتابمهاىديكر اوريبيد،．．ك．تيلور 96

مىدانيم كه هروتاكوراس مى كفت دربارمى هر موضوعى دو استديلال









 در محاورهى افلاطون (يروتاگگراسي



 بروتاكوراسى دربارهى تأثير متفاوت يك خورينى





 مى شود و نمونهمايى از هرودوت نقل مى كند (ج • ا ترجمهى فارسى، ص



 عنوان يك بخشى، ادربارهى اينكه أيا حكمت و فضسلت آموختنى مستند ال، است، و بدين صورت شُروع مى شـود: اامستدلال خاصى، كه نه درسـتاسـتـو

 ازآن بدابطال آنها مى بردازد.

 مى شـدند، مانند كسانى كه بـ تعليم موميقى مى يردازند. (اينن ابستدلال در

منونهست.)




مى كويد هيج سياستمدلار بزرگى حنين نكردهامنتـ.

 بدتر مى مـازند تا بهتر .)
 اينها بیترديد مجموعهى اعتراضهاى شـايع بر ضـد حرفهى
 ( YA c-d
 نتبجهى ضرورى تعلمباتاوستانر شهـ خود وى از آن آكاهنبودهاست.

سوفيستى بو دهامست.نويسنده بد باسخ تكى تكىآنها مى يردازد.
 زيرا او مىداند كه كسانى كه بد تعليم نوشّتن يا تعليم نواختـن
 r-







فضيلترا|ازآناكساگوراسو فيناغورس ياد كرفتند.)


 أز فُزيندانِ ورلوكليتوس يلد مى كند و مى كويد اكر فرزندان كسى نتوانند در
 اڭر كسى نتواند فضيلت خود را تعليم دهد نمى توان شـكـست او را مبناى
 برهانى امست بر آموختنى بودنآن آن.
 سوفسطاييان نياموختهاند، اين ادعا مـ درست امست كه خيلىيها كه براى

 ( ونسي ) را نيز بايد بد حساب آورد. كسى كه از سوفسطابيان نياموخته

امست، أكر استعلاد اخذذ مريع امور را داثـته بائـده هس از آنكه اندكى از آموز گاران زبان خويش - يعنى، از واللـين - درس كرفت خحودش مىتواند بد


 بیرسيد كه اكر بحها!ى را پيـُ از آنكه زبان باز كند به ايران بفر ستند و در آنْجا بززگ شود، آيا نه اين المت كه بد زبان فارسى سـنـن خحواهد بود و نه به زبان يونانى. ما زبان را مى آموزيـم بیى آنكه بدانيـم آموز گاران ما جه كسانى

مستتند.
קروتاگوراس، در یروتاگِّاس
 سخن مى گويد، و اعلان مىد!رد كه برخحى ما داراى استعداد بيشترى براى
 و سبس تمـُيل زبان را يادآورى مى كند كه ما بىى آنكه آموز كاران خويش را


 سو ذسطاييان نمى گويند يگانه آموز گاران فضيلت مستتند، بلكه آنها فتط اين جريانآموزشُ و هرورشّرا بهتر و سـريع تر از ديخران يـيش مى برند. از آنجا كه تاريخ نگارش اين اثر را مىتوان قبل از زمان چروتاگگراس افلاطون دأنست، معلوم مىشّود اعتراخات وارد بر نظريىى آموختنى بودن فضـيلتـ، كه سقراط در آن مـحاوره، برعليه بروتاكوراس مطرح مى مـازد، مبتنى بر. مطلب مشهـورى از مباحثهماى جارى قبلى بوده امـت.



افلاطون به هـ. تاكوراس نسـبت مىدهـ در اصل ديد گاههاى خحود سوفسطايِى را بيان مى كند. بخش Vاستدلال مو, كند كه اسـتفادهاز فرعه به جاتى انتخابات، در كاز


 اين امستدلال كه قضات و حاكهان را نبايد از طريت قرعه انتخانب كرد، زيرا برایى سكومت نيز مانـند مر شـل ديگرى دانش تخصصصى لازم است، مور2 استفاده مـقراط ترار مى گيرد . اما آنجحه به دنبال آن مى آيل، يمنى اينكه قرعد غير دموكراتيك اسـت زيرا برعهلهى بـخت اسـت كه دوستـلار دموكراسـى بر گزِيده شـود يا كسى كه طرفدار متنفذين است،آهنگـ سـقراطى ندارد؛ ذيرا سقراط دربارهى كفايـت و خردمندى حكومتت دموكراسـى عميقاً ابراز ترديل


C I \&

 مى گويد آن ممان كتابَ Пع

 .кат $\alpha \sigma$ д́́oع $\omega$ s








741

 , جيو
 عنو ان بكى نحلهى نكري را رابو جه مئسازدد. آنبا بيامآوران رونينيناندبشى و عاملان
با ज مباحفى جو


 نوع بشُر، بردهوارى , تسارى، هاهيث نضبلت، اهميت ستخنوري و بطالعشى زبان، رامدار ابن دسته از ميفكران استـ.

