دبليو. كى. سى. كاترى
تار يخ فلسفهاى يونان
(1A)
افلاطون (ع)
قوانين. آثار منقول. نامهها. اصحاب حسن فتحى

# دبليو. كى.سى. گاترى <br> تاريخ فلسفه ى يونان <br> (1A) 

افلاطور (بخش ششم) قوانيّه .آثار منحول، نامnعا



$$
\begin{aligned}
& \text { تارين فلسفهى يونان (جلد } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

> نيـنـينه
> متربم
> A HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY
> by W. K. C. Guthrie
> Cambridge unlversty press, 1978, pp. 321-492

> تلغن: AA
> -

$$
\begin{aligned}
& \text { ISBN: 964343-011-1 A9P.rFr-•11.1 }
\end{aligned}
$$

$$
Y-I Y F .
$$

$\qquad$
iv.r. ا ـ كَتْ وگرى مثدماتى (كتابشاى اول تا سوم)
M1.fsr

pr_vrr.

vo-qt ..... ٪.
مخلوفاست؟/ 091
40.1•1

$\qquad$
ه. نگامداشـبِّ قوانين: شوراى شبانه
1.4-1t.9. جإيكاه سحاورهى تواين در در فلسفغى انانلاطون
توانين ونظريدى صور / /IrI-IYFV. نتيجدكيرىIrosidrبخش دوم / محاورات مشكوكو منحول
سيسوفوس / اهاهدر عدالت و در فضيلت/هr /ar

100-19. بخش سوم / نامهها


191_ryp بخش خحهارم / مابعدالطبيعهى ((نانوشتهه)ى افلاطون





YYO_YF. بخشـ بنجم / بینوشـت بر افلاطون
YFI_MYY بخش ششم / اصحاب افلاطون
YFO-YEF ..... انودوكسوس /
 
yso-yafاسيوسيمّوس

YAD_r•^ ..... كسنوكراتس

O.
r-q_ry ..... هراكليدس بونتكوس
(IVديگران

## بخش اول قوانيهن



الهالت و تاريخ. (اجوت با استدلالى كه به اصالت قوانين مربوط است شروع


 تشويشهاى ساختارى كه گاهى به ناسازگارى شباهت دارد، تكرارها و





 (Überarbeitung d.'Gesetze, مهمى بر متن افاططون اعمال كردهاست.





 ارسطو نيز آن راز ازفلاطون مىدانست.





「. ويلاموويتس (PL. I, 655 n.1) ضمن اين انتقاد معقرل كه هيج كس اثر طولانىاى جون تواينن رابر روى تابلوهاى جوبين نمى


 (Academica 130





 IVr
 است (ديوگنس لاثرتيوس 19، 19).

ذهنى، مىنويسد: (ركسى كه افلاطون واقعى رامى ششناسد، فقط كافى است يكـي




 به گونهاى كه هنوز نبوغ خودش رابه صورت تاني تامو كامل



 دورمى كهولتافلاطون.








 (Grk to the اسبيوسيتّرس، در آن بازنگرى كردهاستا
. Academica 132 n. 554 يا 9 .
 (IIs and Os. 370f.) و از بسيارى از جاهاى اثر برمى آيد كها او آن رايس از شكس آ
 تأليف حنين كتاب بزرگـ و مفصلى تا بايان عمر افلاطون به اتمام نرسيده با باشد؛










 [مقدمات] رك:ص rV بايين.)
 Düring and Owen, A
 افلاطون، يعنى بيش از تاليف بقيهى توانين به دست افالاطون، صورت گارينت
 نى. جى ساندرز در Rev. Belge de Philol. et d'Hist 1967, 497 . اگرجه فريدلندر فبول
 شانزدهِاو به منزلهى دفاعى استاز وحدت ذاتي آن.

بايد برابباس آن رفتار كنند و الگويى از حكومتِ موجود و معيار قانونى را براى
راهنمايى آنهاعرضه مىىدارد.

شخخصيتهاو صحنه. سه تن پيرمرد، نامى كه خودشان بارها بر خودشان مى نهند،



 نشده است" و رهبرى بحث را برعهده دارد. معدود مطالبى كه دربارهى دو نفرِ
9. اين همان غارى است كه ميگويند مينوسِ Minos اسططورهاى به طور متناوب بر آن صعود

 .Ephoros















ديگر گغته مىشود براى نشان دادن اين نكته است كه آنها بحث رابا همدلى ور ور دقت نظر بیىيرى خواهند كرد. كلينياس با ابیمنيدس Epimenides رابطهى








 استدلال واقعى در اين محاوره وجود ندارد. همحتنين مىتوانيان گفت

 استحكام مىيابد." مححل بحث در طول محاوره به كلى فراموش نمىشيود


 .(III, 3888. .PPI. I, 362

 سؤالو اوبه جاست.

 زيادى باارزيابى مورو دارد.
(مقايسه كنيد با VYYc ،яAFc)، اما فاقد آن نفش فعال در گفت و گو است كه افلاطون در فايدروس بامهارتو رغبت به نمايش گذاشته بود.

طرح كلى اين بخشى.تعدادى از دوازده كتاب توايني به طور كامل اختصاص يافي



 آنكه مبحث شهرِسرمشق و قوانين آن آغاز شود، سه كتاب اور اول اختصاص ياري يافته است به گفتوگوى مقدمانى دربارهى موضوعاتى جون






 خواهيم آورد. همحنين نتاه كنيد:
Gernet, 'Les Lois et le droit positif', Budé ed. pp. xciv-cenvi, H. Carims, P. as Jurist , ch. xxxi of vol. 1 of Friedlander's Plato, و براى منابعِ كهنتر به لايزگانگُ در RE 2514. در ترجمهى ساندرز فهرست تحلبلىاى از از
 (اشلسفهى حقوف انلاطونه (Indiana Law J. 1956 (اشته باشيم؛
 نظريهردراز حقوقى و سياسى جديد.
(

 علىرغم اختصار ضرورى و حذفـهايى كه صورت مى يُيرد، آنجه تقديم مى كنماز اعتدال شايستهاى برخوردار باشد.


 آنها بر شجاعت و مقاومت جسمانى، بر پايهى اين فرض تنظيم مى شـدند
 شهرها كرفته تا روستاها، خانوادهها و افراد. افلاطون میيرسد (بىترديد مىتوان


 فايدروس YYYdee؛ يعنى فضيلت سوفر وسونه. اين كشمكش درونى در شهرها


اما قوانين بايستى درصددِاصلاح و آشتى باشند، نه در يِي جنگ؛ و در حمايت از همهى فضيلتها، و ضعيفـترين آنها، به پا خيزند، نه يكى از آنها (شجاعتا در هر حال در ضمن بحث آشكار مىشود كه شجاعت نه تنها بر مقابله با خطرها و مقاومت در برابر درد، بلكه همحتنين بر ايستادگى در برابر تمايلات و لنتها نيز اطلاق مىشود ـ سخنى كه لاخس 19lde، و همـحنين جمهورى FIFde
 آنها در برابر اغواهاى لذت را را فراهم نمى دسازد. مگيلوس اين انتقاد را كاملاً به جا



 دفاع از اجتماعهاى بادهگسارىاى كه نيكو اداره مىشوند، و نه ممنوعيت مى گسارى، برمى خيزد و اين اجتماعها را داراى تأثير سودمندى در تربيت انـيت انسان و آزمودن بنيهى اخلاقى آنها مى خواند." استدلال از اين قرار است: شراب


.IV













 رابايد شر بزرگى تلقى كرد و از آن اجتناب ورزيد. برای اينكه كسى شج








 مخاطرات بادهگسارى و دبگر وسوسهها قرار دهند بىى آنكه مهار اختيارشان را راز



 است لب به شراب بزند. با توجه به مجموع اين مفررات، تهيه و توليد شراب بسيار محدود

خراهد بود (8YTe_VFi).





 عمل نمىكند كه درد آن بيشتر از لذتاش لش باشد



 لذتهاى آنهابر دردهاىشان غالب خواهي

 دردها، يعنى عشت به خوب و نفرت از بد. اين هدف از راه راه موسيقى و رقص به








رك: جVا ا ترجمیى فارسى، صص هاهبعد.

بهترين وجه عملى مىشود؛ از راهِ اين دو، بیآرامى طبيعى تمام جيزهاى جوان در قالب موهبتهاى كاملأانساني وزن و آهنگ قرار مى

 بدعتگذارىها جلوگيرى كنيم. ${ }^{\text {r موهبتهايى }}$ سرگرمى و دلخخششى ما بوده است، اما از راه بازى، نغمهسرايى و رقص است

 كرت و اسهارت رسميت دارد، و صَلاحِ ديگر شهرهاى يونان در يـيروى كردن از آي
 فضيلتماى بيرونى از جمله قدرت مستبدانه برخوردار باشد بيـجاره و بدبخت
 نـىيذيرد. اين زندگى از ديدگاه اخلاقى زشت (آيسـخر ونـ) است اما با بد،

 زندگى دلِذيرترين نيز هست."r اين ستخن عين حقيقت است، اما حتى اگر










حقيقت نبود، باز هم قانونگذار بايستى تمام توجه خودش رابه اين نكته معطوف مىداشت كه كدامين اعتقادات در جوانان بيشترين فايده را براى جامعه دارد. باز به همان گرايش نايايدارى نسبت به حقيقت مىیرسيم كه در جمهورى ديديم: فيلسوف بايد فقط به دنبال حقيقت باشد، اما استفادمى (ادرمانى) از از دروغ لفظى


وبعد).
بر سر موضوع موسيقى بازمى گرديم؛ دستههاى رقص و 'آواز بر پايهى سن
 آنجا كه دستهى اخير براى حضور در اين گونه فعاليتها شرم
 خداى حامىشان ديونوسوس، دوباره به جوانى و ظرافت دست يافته و مست و
 اين كار اقدام كنند. به نظر مىآيد كه موضوع تأسفبارِ يِير بودنِ افلاطون موجبات احساس شرم را براى او فراهم مىكرده است.ها اين اين نوع (اسرود
(كناه هم كاكوذ [بد] است ومم auoxpov [زنت]].) و بیترديد خوشبختى دادكران يكى از موضوعاتِبر جسـتّا جمهورىاستا

 است، موانقت كامل خودش را با اين سخن افلاطرن اعلام


The Mind and its Place in



 و مردان سالخورده، تخيلِ محض نبود، بلكه عملاُدر اسبارت رواج داشت. يلورتارخوس ازـــي

ديونوسوسى" موجبِ حيرت كلينياس مى شود، اما فرد آتنى اعتماد خودش را از دست نمىدهد. اعضاى آن بافرهنگتر از ديگران خلينـرات خواهند بود، از جمله خود نغمهنويسان، تا بدانند كه كدامين وزن و آهنگ و سرود نه تنها دلیذير بلكـه درست و سالم نيز هستند. موسيقى و رقص در زمرهى هنرهاى تقليدى قرار دارند



 آورد. رقص و آواز، اگر به اين صورت انـجا



 اينجا شگفتانگيز است، و نيز موسيكه در يونان نه تنها بر موسيقى بلكه بر كل آموزش و يرورشِي ادبى اطلاق مى شد." كتاب دوم با بازگشت مجديدى به بـي موضوع بادهگسارى، و فايدهها و مقررات آن، هايان مىيذيرد و كتاب سوم شروع مى شود: ا(در اين مورد زياد سخن گفتيم.
 آشكارى با دو كتاب اول ندارد. به صورتى كه توانين را در دست داريم، جنين مىنمايد كه افلاطون از سخن گُتن درباروى تعليم و تربيت به عنواني





از رقص و آواز و بدمستى، ناخرسند كشته است. در اين صورت مميتوان با او








 اخلاگى؛ اصالت لذت و درد در زندكى انسان؛ مممايكى انسان با جيزى كها از آن



 توجه خاصى داشته باشيم زيرا به نظر مى مآيد كه افلاطون از از آغاز تا با بايان توانين درصددِ بسط آن بوده است، و وحدت بنيادى محاوره، با وجودِ بیىنظمى و
27. Lawis vol. 1, 340, and cf. 10 n.1.
A. . شايستهاست تذكر دميم كه افلاطون بر اين نكته واقف بوده و عذر خويش را آوردها است. رك: rr Fra
 (Mus.


تشويشى كه معلول حالت ناتهام بودن آن هست، نيز بر بايهى آن استوار آن استا








 اين كار بیترديد در آن زمينه درست است. او مدفى عملى در بيش داريّى دارد،

 دربارهى وحدت فضيلت استقبال كنند. از اين رو او ديدكاه متعارف آن زيمان








 جمهورى همانند هستند كه فقط بر باور صحيح متكى نيستند بلكه از دانش

دقيق نيز برخوردار هستند) - مىيردازد، به طرح اين سؤال مميردازد و فلسفهى آلـي


 هستند. حقيقت امر حيست؟ ملاحظهى فرقِ ميان اين انواع آسان است فى المثل شجاعتاز اين حيث با حكـت فرق دارد كه فقط نيرويى طبيعى است و در حيوانات وحشى و كودكان نيز يافته مىشود. شجاعت نيازمند استدلال

 نمىكند (محل جنين باسخى اينجا نيست)، اما مىگويد براى ياستخ دادن به
 روشى كه او در محاورات متأخر از فإيدروس به اين طرف بـ به كار گرفته است. وقتى به ملاحظهى هدف و يرورش شوراى شبانه میى مريردازيم، با اين مسئله بيشنر سر و كار خواهيم داشت (صص ا ب ا 1 و بعد هايين).

درس هاى تاريخ ( كتاب ب) .اجتماعات سياسى حگگونه به وجود آمدهاند؟ فرض كنيد زندگى يس از توفانى عظيم از نو شروع شده است.

اr البته اين سخن به منزلى إعراض از محاورات اوليه است؛ أفلاطون در آنها به بيروى از سقراط








رفتهاند، و فقط معدودى از انسان در كوهستانها به حويانى مشغول بودند باقى
 صورت یدرسالارى اداره مىشدند، كمكم واحدهاى بزرگترى را به وجود


 درآورند و نيز يك تن يا جند نفر حكمران برگزينند تا دستورهایى جديد مرحلهى اجرا درآورند؛ و بدين ترتيب اولين حكومت پادشاهى يا اشرافى را

 روشناييِ تاريخ قدم مىنهد؛ اوبا سقوط ترويا شروع مىكيند، وبا باريا بيان تبعيد

 بررسى مى از جامعهها باقى ماندند و برخیى نماندند، و به طور كلى آشكار سازند كه چیه تغييراتى بهبود و خوشبختى يك شهر را تضمين میى افلاطون از اينجا به بعد، بر ثايهى اصول خودش، به تبيين شكست اتحاد


 غفلت از آنجه خوب و زيباست جامعه و فرد را به يك اندازه نابود مى سازدا de در R. Weil بر. برای ارزيابى ديدگّاه افلاطون دربارهى تاريخ يونان، رك: آر. وِيل .CR 1961,30f.

روحى كه عناصر برجستهاش در صفِي مخالف قوهى دانش و داورى قرار گيرند


 بلويونس (همانطور كه در بادشامى هاى مطلق رايج است) فسادي ادراز بالا شرورع

 كه فقط اسبارت به آن بی برد - عبارت است از از اصلاح حكار انومت. تدرتِ غير غير

 شوراى سالخوردگان و هيئت ناظران آنها؛ اين كار موجب فرانـيا فراهم شدنِ عنصر ارزشمندِداندازهو ونسبت مىشود.







 in Antiquity آميخته كه افلاطون مطرح مى rer Theory of the Mixed Constitution

آوردهاست.

اجتماع را در كشور نابود ساختند. از سوى ديگر تاريـخ آتن نشان مىدهد كه زيادهروى در آزادى نيز به ههمان اندازه زيانآور است. مردم وتتى مهاجمان ايرانى را پس زدند، پابردگان ارادىه بودند نه حاكمى مستبد، اما بردگانِ قوانين و احساس اخلاقي (آيدوسِ) خودشان.ها سقوط از اين حالتِ تحسبنانگيز ابتدا در موسيقى بروز يافت؛ آهنگ سازان قواعدِ رسمى را شكستند و براى خوشنود ماختن شنوندگان نافرهيخته و برهييجان، انواع مختلف را درهم آميختند. همـحنين به صورت يك بىاعتنايىى عمومى نسبت به قانون و طرد غير محتاطانهى توجه به يندِ نيكو درآمد. در اسيارت و آتنِ اوايلِ قرن بنجمم ملاحظه كرديم كه شكل تعديل يافتهاى از اقتدار و آزادى به يك اندازه به توفيت و درخشندگى رهنمون شدند، اما ايران و آتِ معاصر آثارِ ويرانگِرِ صورتِ افراطى هر دو نوع رانشان مىدهند. فرد آتنى در اينجا اين هرسش را مطرح مىكند كه سودمندي عملي اين بحث را جحگونه را مىتوانند بيازمايند، و كلينياس ناكهان فاش مىى حكومـتِ كِِت او را جزوِانجمنى قرار داده است تا قوانينى براى شهر جديدى در آنجا تدوين كنند. جمعيت آن از شهرهاى متعدد گردآورى خواهد شد، اما مسئوليت طراحى اين شهر برعهدهى كنوسوس است. كلينياس بيشنهاد مىكند كه براى يارى رساندن به كار او جامعهای خياللى بر پايهى اصولى كه تاكنون مطرح شد تأسيس كنتد.
 صص I I I ) . افلاطرن كزارش مختصريرِوحيهى آتنيان در هنكام معابله با حملهى ايرانيان رابا كمال ذوق و مهارت نوشتهاست.

r

شهد قوانين

آيا اين شهر به تصد تحقق عملى طراحى شده است؟ مفهوم تأسيس شهرى كاملاً نو با حكومتو قوانينِ از بيش تعيين شده، آن مقدار كـ در ير يونان رايج بودها براى مردم انگگلستان آشنا نيست؛ از عاديات يوني
 شاخههايى برگيرند. شايد بتوان گفت آن وقت كه ايالت متحدمى آمريكا از از
 يونانى كلمه درآمد. هدجنين، درخصوص آكادمى، ملاحظه كرديم كه جكارينه

 داشت يا اميدوار بود كه طرح او در مورد ماگنسيا Magnesia در عمل تحقق

TVV
 مورد مهاجران) مستعمرنشبنان نهرونديِ زادكاٍٍ خودشان راحنظ میىكرد.

يابد؟ برخلاف جمهورى (كه دقيقاً يكى ناكجاباد^r يا اُوتوريـيا [= بىمكان]بود)،
 دارد، لنكركامهاى خوبى دارد، از نظر توليدات طبيعى خوديكا محصول اضافى براى صادرات ندارد. به دست آوردن جوبِ لازم برانِي

 مى مويد، حالت آرمانى اين است كه مركونه مالكيت خصورصمى، در زنان و مردان


 نداريم، عصرى كه انسانها نوسط خدايان اداره مىشدند نه به وسيلهى

خودشان."
در جمهورى بسيارى از موضوعات بىتوضيح مىمانند، در حالى كه اكر افلاطون قصدِ سياستِ عملى در سر داشت حتماً بايد آنها را توضيح مىدانىاد
^r^. افلاطوندر كتابهاى وايسـين، جندين بار شهروندان ابن شهر رابا انام دامالى ماكنـيـياه ناميده
الست (اله بار در كتاب







 919 ترجمبى فارسى، صص • اتاربعد).

اينكه نظامِ جديد چگكونه بر سر قدرت خواهد آمد، هرگز توجهِ جدى افلاطون را به خودش جلب نمى كند. افلاطون در كتاب \& توانين به جبرانِ استادانهى اين


 كنوسوس بايستى مـجمعى از . .
 امكان از مواهب مشابهى برخوردار هستند ـ تا اين مجـمـع اولين دولتمردان



 ضمن تثبيت حكومت، اين جمع، مانند شورا و ديكُر ادارات، از راه انتخان

 جديد يك امتياز دارد. جمهورى با اين مشكل مواجه بود كاري كه با شهرونديان بزرگسالى كه به شيوهماى غير افلاطونى بار آمدهاند جه كار كند؛ وا وافي افلاطون اين


 مىدهد، و راه مؤثر را ترجيح مىدهد،




كدام از اين راهها در حالِ حاصر نيازمند نخواميم بود، فقط كافى است دواطلبان
 اما دورهى كافىای از آزمايش و كوشش براى اقناعِ مسالمتآميزيز، طردِ عناصرِ

ناشايست را تضمين خواهد كرد (Vr9b-c). طبيعت تفصيلى خود قانونى كه وضـع مى از حكومتها و قوانين رالز راه رونويسى يا اصلاح حكومت و قوانينِ موجود در در دي
 افلاطون. از سوى ديگر، افلاطون در جمهورى مى نيست كه براى تخلفاتى درخصوص قراردادها، توهين به مقدسات، تهمتها،


 موارد به كلى عوض شده است. هر دو اثر تأكيد دارند كه نبايد براى هر حيزى













قانونهاى اجرانابذيرى كه كلّ نظام را بدنام مى سازند، هشدار میدرهد، الما در عين حال به نظر مى آيد كه معدود جيزهايعى رادر بيرون از شبكهى قوانينِ حقوقى

قرار دادهاست."










 ننشستهاند بلكه در كوهستان راه مىييمايند و سخن مى گويند. هر كس مجموع








(rrsb) Ep\%o

مقررات تفصيلى عرضه شده را بخواند (و ما كه بسيارى از جزييات را از قلم مىاندازيم و ممكن است تصور نامتعادلى عرضه كرده باشيهم، بايستى در اينجا بر مطالعهى تفصيلى تأكيد بكنيم) به ناجار قبول مى هدف و محتواى قوانيناش كاملاً جدى و عملگرايانه سخن گُته است. معقولترين نتيجهگيرى اين است كه افلاطون مى اخواست قوانين يس از مرى ماي او راهنماى اعضاى آكادمى در اشتغالات قانونگذارىشان باشدين انيز انيز براى هر

 فيلسوف، يعنى كسى كه طبيعتى حكيم دارد و بر اثر تعليم و تربيـت افيتي افلاطوني

 كرديم كه افلاطون باز هم از اين آرمان دفاع مى دكند، امـا
 جايگزين آن مى سازد (ج


اگر رحمت خدا باعث شود كه كسـى داراى جنان منش طبيعىاى
باشد كهافسارهاى فدرترادر حد كـا كمال بهدست گيرد، لازم نيست قرانينى راسريرستاو گردانبم. هيِّق قانون يادستورى بالاتراز دانـش
 حكمتِ طبيعى، اصيل، واقعى و آزاد بايستى بر همد جيز جيز فرمان
 رابه مقدار قابل نوجهى بياده كرد. جارهاى جز اين نداريم كهد دومين

امرِنيكو رابركزينيم،يعنى دستورالعمل وقانونرا كهنقطميتواندبه
كلياتبيردازد، نهبعنمام موارد.

امروزه اين بحث جدى مطرح هست كه آيا قوانين موظفند كه به تلقين











 (مقدمات) •هر كل قانون (و فرد آتنى معتقداست كه هر آنجه تاكنون گفتهاند،









يعنى تااواخر كتاب جهارم، در حكم مقدمهاى كلى اه بودهاست) و بر هر كدام از دستورالعملها، به استثناى مواردى بسيار جزيى. مستبدانه است كه قانون را به




 عرضه مىكند.

تقتى مبازات. ممكن است تا اينجا چحنين به نظر آمده باشد كه افلاطون، براى تضمين اطاعتاز قوانين، متقاعد ساختن مردم رادر درجهى اول الز المميت قرار
 دربارهى حق مقبولِ والدين براى حكومت بر فرزندان،

م Mélanges Boisocq $\leftarrow$ نداشت.

ها مقايسه كنيد باسخنان افلاطون \#خطاب به ساكنان شهر جديده در VIDe و بعد.
 (R. of Metaph. 15, 1961-2,
 كه كورد أشارهى اوست، بيـار را متقاعد مىسازد (סY•d خوب انجام مىدهند. :Indiana Law J. 1956, 182 n. 52 براى برداشت يك حقوقدان رك: هال (امحتويات مقدماتِ توانين عبارتند از: (1) اشاره به اصولى كه مبناى عقلانى تقنين را تشكيل مـىددهندو (Y) توصيه بهاطاعث از قانون ror نبايد نوقـع داشته باشيم كه افلاطون از اصل (احتترام بزركترها بر كودكانه) حمايت بكند، به


طبقاتِ پايينتر، سرورى بزرگترها بر جوانان، سلطهى خدايگان بر بردهها، و

 كاملاُ طبيعى از راه حكومت قانون بر رعايا عملى مىش ائود، رعايايى كه آزادادانه عمل مىكنند و اجبارى در كارشان نيست. اما اين سخن حت مـي مطلب ريا را را ادا نمىكند. قانونگذار نبايد با ساز تودهى مردم رقص كند. وضـي

 مطرح شود، اگرحه مهمان آتنى در آغاز كتاب 9 مى گويد نيز نوعى اعتراف به شكست در تأسيس شهرى است كه مى خـى

 اما لازم است قوانينى نيز براى كسانى وضـع كرد كه اين تعليم را زير يا مى گذارند

آنها مسير خودش را بيدا نكرده است، (رمشكلتر از هر حيوان وحشى الى رام مى ششوند ... ناقلا،




 هF




 دادمام.
(1A•de)، قانونگذار اميدوار است كه مجبور نشوداز اين قوانين استفاده كند،













 .9reb/9lVc،9lfa
\&ه. نمونهى خوبى از كفتوركوى روانيزنكانه، مقدمه بر قانونِ مربوط به سرقت از معبدها است، .ADFbc
 esp. p. نكرى مجرم در حين ارتكاب جرم داشته باشيه. ساندرز (CQ 1973, 232؛ 353 . به نقراتى اشاره مىكند كه آكالمى كامل افلاطون از اين المر را آثكار مى


 اينجامناسب به نظر آبد، من آن رابراى بخشش آخر، يا يعنى بررسى برخى نكات نرات فلسفى (صص


براى صلاح جامعه لازم است كه او را معدوم سازيم. افلاطون در عمل، براساس









 بيرونشان مىكند. آنها شابد با افلاطون مـآواز شوند كه مرى برايشان بهتر است!




 اخراج كرد. كيفرشناسى بیترديد از جمله موضوعاتى است كه جا دا دانت افاططرن دز آن تجديد نظركركد.

 الول،بهي مدت بك سال زتدانى خرامد شد (
 مساكهيا نكهدارى محكرمان تا الجراى حكم.

توضيـح مىىمده بىىاعتقادى به خدا و ادارهى عقلانى جهان را منشأاكثر مفاسد اخلاقى مىى داند. ملحدانى كه در زندگىشان عيب ديگرى نيست، به مدتِ دست كم ينج سال، رامي جايى میى شوند كه نوعى برورشگاه فكرى (бшчроvıotทрiov) خواهند كرد (صص 9 و بعدِ يايين)، به آنها اندرز خوامند داد (تا روحهاىشان رابیالاينده). اءهرگاه چس از آزادى معلوم شود كه (اعلاجه آنها كارگر نيفتاده است، با دومين اثباتِ جرم به مسازات مرگ محككوم خواهند شد. از سوى ديگر، كسانى را كه خودشان اعتقادى ندارند، يعنى بر پايهى ترسهاى موهوم از ديگران بر سرِ نيايش مىى آيند، بايستى به زندگى تنها در نقطهى دورافتادماى از كشور محكوم

ساخت
افلاطون بارها تأكيد مىكند كه اگر شهروندى به وقوع جرمى آگاهى يابد موظف است آن را به اطلاع مقامات برساند، و نيز (خطرناكتر اينكه) مىگويد چحنين كسى مىتواند بر پايهى تشخيص خودش بیىرنگگ به اجراى عدالت بيردازد، و هر كسى، اعمم از آزاد يا برده، را كه در حالِ جرم ديد مورد ضربب و شتم قرار دهد. (اكسى كه هيـع جرمى مرتكب نشده است شايسبتهى تكريم است، اما

خطرماى حنين نظامى امروزه كه تياسها نادرست از آب درمىآيند، كاملاً روشن است، و



 ترجمهى فارسى، صص $10 \wedge$ و وبعد.



ندارد.

 مجرمان به مقامات دولتى بيبيوندند شهروند كا كام نضيلت را به دست خواهد آورد.ه، تكريمها و كيفرها به طور متناسب تعيين مى شوند.
حاصل مطلب اينكه خشونتهاى قانونِ مجازات از بايبندى هميشگگى افلاطون بر اصول ويزماش و در عين حال الز كوشش او بر بياده كردن آن اصولد



 شخصيتهاى منحرف محدود گردد. اگر با وجود اين امتيازات استثنايى،




 مـكن است بهترين رخدادى باشد كه براى ماقابل تحقت است (VYVd).

شلاريه و واتميت. بيروان جديد دموكراسى نمىتواننداهداف افلاطون را، به گونهاى كه خود او مشخص مىكند، نادرست بخوانند. اين اهداف عبارند ازيند ترويج
.برای نمونهايى از مجازات آتى از سوى افراد عادى رك:VF•d .PF


قدرت تشخيص، آزادى، برابرى، و روحيهى هماهنكى ـ يعنى همان شعارهاى

 مورد نياز عبارتاست از حكومتى آميخته (با ميانه،
















$$
\begin{aligned}
& \text { تأكبد ميورزده (مورد }
\end{aligned}
$$

 برابرهاو نابرابرما برقرار میيسازدهـه.





 قدرتِمردماست.
 داوران، كارگزاران و اعضاى شوراهاهيى كه با اجراى قانونها
 بس از آن، به همان شيوه كه در آتن رايج است، در برابر شرابر شوراى بازرسان ريان حساب




(Class. et Med. از هر دو حيثث رياضى و سيلسى، به نمصيل بررسى كرده است.









 نتط براى جلركيرى از فساداندينيديهندهاست.)

جمهورى اين آموزه را كه تأمين منافع قدرتمندان عدالت است مطرورد

 كس ديگرى خدمتگزاران قوانين باشند."






 جمهورى و مر جاى ديكرى آمدهاست.

## $\Gamma$ <br> زندكى در شهر افلاطوه

بعميت. يـش از آنكه جلوتر رويم، لازم است مطلبى رامطرح سازم كه در هنـام مقايسهى نظريههاى اجتماعى و سياسى افلاطون با نطريه و رفتار دوريد دوريهماى

 دموكاسى، آريستوكراسى [حكومت اشرافـ]، اليكارشى [حكومت متنفذانـ] ورئى
 است به جاى اصطلاح اخير از (استبداد dictatorship، استفاده كنبم) سخن


 دو را به دنبال خواهد داشت. ما ما جمعيتهاى خود را با با واحدِ ميليون نفر



داراى زمينى جداگانه است. مورو حلدس مىزند كه در اين جامعه . . . . ا تا IF . . . بود. بَاين مقدار تقريباً برابر جـمعيتِ فرانبورو Franborough يا نصف جـمعيت بات Bath [يعنى به اندازهى يكى از شهرهاى كو چكك ما] است كه البته در شهر و حومهى آن پراكندهاند. علاوه بر اين، بين . . . . . . . مهاجر و شايد ...... . . . برده نيز خوالميم داشت. در جامعهاى به اين بزركى، همانطور كه در آتن رايج بود، كارهاى مهم، از جحله انتخاب دولتمردان و محاكمههاى خيانتكاران، را
. فرق متخْص جمهورى با توانين اين است كه افلاطون در محاورهى الو نقط مىى




 Kahn













مىتوان به وسيلهى كل افراد بالغ شهر كهد در شورا گرد مى آيند انجام داد و عملا" هم حینينمى بردند.
 طبقهاى خاص نيست، بلكه صلاح شهر، به مثابه يك كل، را را مد نظر دار دارده

 بى برديد هرگز نمىتواند به طور كامل تحقق يابد.

اولينوبهترين شُهر، حكومتو وقوانين در آنجايافتنمينسود كاين







 نمىتواند براى كاملاًخ بوب بودنِ قوانين، شاهدى بهنر انر ازين بياورد






كه آنها توانستهاند بيشترين وحدت ممكن را براى شهر بهارمغان آورند.

قانونها و نظامِ تعليم و تربيت (كه به عقيدمى افلاطون قوانين نيز جزوِّن آن است)










 شخصصيتها به وجود مىى آيند، اگرجه اقتضاى طبيعت اين است است كه همجنس به به



 ص 09.





خود فرد نيز بهترين نتيجه را خواهد داشت، زيرا او حارها




 آنجه براى جهان بهتر است براى تو نيز بهتر است، زيرا شما منشأ مشترأ مركى

مالكيت شخصى: جهار طبق. افلاطون در جمهورى (FY Le_rra) به جد اعلام




 بگيرده، لازم است مراقبتِ شايسته از روح و تن رابر آبر آن مقدم بداريد دريم (VFTe).

 يول مشترك يونان فقط در عمليات نظامى و مسافرتانهاى فرستادگان سياسى .vv



مورداستفاده قرار خواهد گرفت.اگرجه نمىتوان كارى كرد كه همهى شهروندان






 (.VFFe_FAa

 در مقام و انتظاراتِاو بها وجود خواهد آورد. (البته طبقهى شهرونداندان، بر اثر تغيير ثروتهاىشان، قابل تغيير خواهدبود.)
 ناجيزى دارد. در كزينش مهمترين كاركنان شهري، يعنى باسدريارارن،


نحرى VA. البته اندازیى زمينها بر بايهى كيفيت خاكى فرق خوامد كرد. جزييات بيشتر دربارهى





.A. and P. in Mid-Fourth

بايين]واعضاى دادكاوِداوران ممتاز ... همحنين ...افسرانو ديگر كاركنان نظامى، به كلى ناديده گرفته مىشود. همشى شهروندان
 عمومىشركتمىكند.

شورا¹^ متشكل خواهد شد از اعضاى برابرى از تمام طبقهها، و در انتخابات آن
 بيجيدهى بنج روزه، اعضاى بايينتر طبقه يا دو طبقهى بايين، الز جريمها

 رابه حداقل برساند.

تجارت و كار. هيج شهروندى نبايد به تجارت با باصنعت اشتغال ورزد. ${ }^{\text {¹ اين }}$

 شغل به طور كامل برآيد، و شغل شهروند اين است كه نظم (كوسموسِي)
-A. مورو، ITr و بعد. كــانى كه بابد صلاحيت مالى دانته باشند عبارتند از: خزانهدارانِي



 شورایى شبانها اشتباه كرد.


or

اجتماعىایى را كه از آن بهرممند است نگه دارد، و او بايد تمام توجيه خودر صرفِي اين كار بكند و مطالعه و تمرين زيادى رادر اين راه باه بها عمل آورد.
 مالكيت شخصى و زندگى خانوادگى محروم شوند. به همين دين دليل، هر جر جند



 برعهدهى ديگران است، كار مزرعههاى آنها را بردگان انجام مىديهند و وريا
















 (1r9Faq)




آَوزنث و ير ورش .







 كتابهاى ششم و هفتم دوباره مطرح مى سازد، اليار و برنامههايىى تحصيلى









 رادربارهى ارتباط ميان .ir

رسمىترى رانيز ترسيم مى مكد. يكتن از شهروندان رياسِِ آموزش و يرورش را
 عالىترين معام در ميان بالاترين مديران شهر از آنِ اورست.








 نواختن جنگ) در سيزده تا شانزده سالگى صورت خواهد گرفت. آموزشي

 .v\&De .AA



 1.A.Fcd . 91 آموزكارى نمى آيردازند كه نيازمند دستم

 شهروندىاش در جوانان مىدانست، آنها را در اين سالهاي انِينيرينيرى به دست بيكانكان مىسبارد.

خراندن و نوشتن ضرورى است، اما تندنويسى و خوشنويسى را نبايد بر


 مورد خود توانين است.


نعليم دهند.
موضوعات تعليبى ديگر (كه سن خاصى براى آنها معين نشده است)





 شكفتى است، اكر حه خود آتنى (شايد افلاطون) نيز بسيار دير بـ به آن نكته بیى برد



4r. (مباحثى كه ما الز الو صبح نا به حال داشتهايمه (Alle). البته اين مباحت نونته نشدهاند،



 (OS I. ch. 9 n. 6, pp. $248-53$


آن دشوار نيست و در ضمن بازى نيز مىتوان تعليم داد. تعليم رايج ستارهشناسى
 بى مبنا كه حركتهاى سياراتِ الهى نامنظم هستند. بها اين نكته نيز آتنى در

 جاى اين كار ناگهان مبحت آموزش و يرورش رارها مىى سازد و به مسئلهى شكار مىيردازد. در هر حال اين بحث فقط مىتوانست تكرار تيمايوس باشد، و شايد


نداشتهاند.



 خواهند داشت" و هم حالت شخخصى. او مىگويد (VV\&b و بعد) مستئلهى



 بردددارى به طور كلى كتاب Slavery in Class. Ant. (ed. Finly) شاملِ دمقالداى مأخذـناغنتى،استا

96. tŋs rode

حدامكان، در زمانى انجام داد كه موردنياز صاحبانشانشان نيستند (V\& - e_Fla).

كسانى هستند كه كل اين طبقه را فاسد و بىارزش مى خوانند و با آنها رفتارى درخورِ حيوانات در بيش مىیگيرند و بدين ترتيب روح آنها را صد بار بيشتر از ييش زبون مىىسازند. كل تمايز ميان آزاد و برده را به آسانى نمىتوان پذيرفت؛ شاهِد اين امر شورشهـاى متعدد بردگان است. بهترين سياست اين است كه اولاً تا آنجا كه ممكن هسـت بردگان را از مليتها و زبانهاى مختلف برگيريـم تا به
 خودمان، رفتارى نيكو با آنها در بيش گيريمه. براى اين منظور اولين امر ضرورى اين است كه با آنها جنان رفتارِ انسانى و عادلانهاى بيش بخِيريـم كه گويى با ما برابر هستند، درواقـع به همان صورت كه فرد صاحب منصب بايستى با زيردستانِ خودش عمل بكند، و بدين ترتيب از راه سرمشت قرار دادن خودمان تخم نيكى را در ضمير آنها بكاريم. و در عين حال بايد استوار باشيم و آنجا كه جاى كيفر است خشونت به خرج دهيم (قاعدهاى كه در رفتار با كودكان خود شهروند نيز صادق است، ^•^e ،Vяra_qfa)، و از برخوردهاى خودمانى اجتناب بورزيم، چحرا كه اين رفتار فقط دشوارى زندگى را براى برده و نيز براى

ارباب به ارمغان خواهد آورد.
يِيشنهادهاى قانونى گاهى پرتو متفاوتى مىافكنند. برخى از آنها را در
 در قبال اربابان بيشينشان برعهده گيرند (9|0) و بايد كشور را يس از بيست سال ترك كنند (يعنى اين مدت را به عنوان مهاجر در آنجا بمانند). برده (يا بيگانه)اى كه به دزديلن اموال عمومى محكوم شود جريمه خواهد شد (روشن است كه بردگان هول دراختيار خواهند داشت) يا اينكه دادگاه حكم ديگرى
qY جمهورى (F\&Qb-c) صادر كردهاست.
$\Delta 9$

دربارهى او صادر خوامد كرد، زيرا فرض بر اين است كها اين جماعت علاجيذير















 آنها بر او القا مىكند تا حدود زيادى آمنك دينى دارد. از Vafa برمى آيد كه
 خونسردى و به طور عمدى صوري


 .(Budé introd.

بردكانِ كودكى در دستههاى تنظيم شدهى كودكانِ هر يكا از دوازده بخش در بر بين








 مراتب قرار مىگيرد كه قانون بردهداري او را تندتر و منحط تر از قانون زمان خودش مى كرداندي

زندگى دوزمره در ماكُنـيـا افلاطون اين سؤال را به طور نظرى مطرح مى مسازد







 .CR 1961, 101 رك: باندرز در در (P.'sLaw

جسمانى شهروند كفايت بكند، بنابراين زندگي انسان آزاد از هر سحرگاه تا



 عدالت بيشگان آنها راخ خواهند ستود.ارباب








 اخلاقى رتص و آواز بيش از اين سخن ثـن
 نماس اجتماعى در شكلهاى گوناگون آنه (VYId).
 براى ما تحمل يذير است در زندگى خصوصى دخالت بكند، ‘「•• د درواقع او بر


.rar_^q
r • 1. مقايسه كنيد باص هr،، يادداشت \&\&

اين اصل معتقد است كه (ابدون تنظيم شايستهى زندگى خصوصى، بيهوده است كه انتظار مبناى استوارى براى قوانين مربوط به امور اجتماعى را داشته باشيم،

 است اين قواعد را بدون ضميمه ساختن هي هي


 دست كم اين حُسن نيز هست كه حنين كسى از تعدى همسايگان درامان خواهد بود. عدم دخالت افراد در زندگى يكديگر از راه تشكيل گروهمهاى خصوصى در دادگًاهما تضمين خواهد شد (V\&Ab-c)؛ نركيب و روال كار كار اين دادگاهها با تفصيل كامل و تا حدود زيادى به شيه شيوهى مرسوم در آتن مطرح شده الست. شايسته است مقدمهى مختصر بر كيفرهاى كشت و زرع يا تعليف در زمين همسابه، يا به دام كشيدن زنبورهاى او را به دليل آهنگ انسانى آن نقل كنيم.ه•مى گويد (AFYB-c):

سبس نوبت مىرسد به آزارهاى بسيار جزيى در ميان همسايكان. تكرار فراواناين زيانهادشُمنى قابل ملاحظهاى رابهدنبال مى آردردو
 (دربارهى حضور اجبارى بر خوانمهاى مشترك).





روابط ممسايگى رابه شدت تيره مى سازد. از اين رو هركسى بابد

 هر كسى ساختهاست_اماجنينين نيست كهـهر كسى بتراندبهيارى مسـسايهبشتابد.

و سرانجام، لازم است سخنى نيز دربارهى انضباط و ورمان دران داشته باشيم،
 9FT abbl Y










 Sون M. M. Siverthome




اخلاق نظامى گرى درآمده است. (افلاطون مانند ساير ارتشتاراران سلطهجو و






 است بر بايهى فرمان اجرا شوند برمىشيمارئى

 ذكر مثال ممكن است گمراه كننده باشد. او قانونگذار يا آرخون را رادر اينجا






 .MTAFY

9 ـ اـ ـيرورشهاى زمان صلع حالت اجبارى دارد، و همهى شهر وندان در اردوى صحرانیى ماهانه شركت خواهند كرد (AYQa-b). دولتشهر يونانى جارهاى جز ابن نداشت كه بر دفاع از خودش توانا باشد.

- 11. 



مدنى قابل قياس است. اما حالت ايدهآل اين نيست كه هر كسى دست از ابتكار بردارد و كوركورانه از فرمانهاى مقام بالا اطاعت كاع




 انرزىهاى جامعه را مصروفِ آمادگى براى جنگ بكينى

 باشد نه مىتواند سياستمدار واقعى باشد، و نه به درستى قانونى اينكه قوانين او درخصوص جنگ، براى تضمين صلع تنظيم شده باشند، نه


 عمومى (كه، به تعبير افلاطون، هدف عمدمى ما ها هستند) هرگز از راه جنگ به





.(irlabry_rr

 كار توانا بانتد، ونيز مجبور نيست بر خلافي ميل خردش از تدرتى يـريروى كنده.

دست نمى آيند. انسانها بايد زندگىشان رادر بازى هانى صصحيح، مراسم قربانى،



 مطلوب.












 ننهادهاست، حق خروج از كشور را ندارد، و نيز هرگّز نبايد به ميل شخصى




خويش از كشور خار ج شد. (خدمتنظامى در حكم مسافرت نيست). كسانى
 خوبى ايجاد كنند. دولت، علاوه بر حاوروشا



 بازگشت، گزارش سفر رابه شوراى شبانه تسليم كـد



 خوداواست.

 جشنها حضور يافته باشند. (به نظر نميآيدر آيد افلاطون متوريه



 رادولت برعهده خواهد گرفت، اما حتى سياحانيان رانيز بايد در كنارِيرستشگاهـاهـا



زناذ. بيش از اين به برابرى آنها با مردان در تعليم و تربيت، برورشهاى بدنى و وري
 انتخاب شدن در امور ادارى جامعه، و همين شرين " سفرهماى مشترك (همراه با كودكانشان اما به صورتى جدا جا الز مردان،
 مطرح شده بود، و همانطور كه در آنجا كورا كودكان مجاز




 معيار يكسان به فعاليت وادار نمى كنند و تمام نيروى خودينا
 حدودى دو يهلوست. او هيجِ ترديدى ندارد زن با مرد فرق دارد. فضيلتهاى





 دادهاست.


ويرّه مردان، بلندهمتى و شجاعت هستند، در حالى كه فضيلتهاى خاص زنان را مىتوان فرمانبردارى و عفت دانست." دليل ضعف آن بيشتر در خفا مىىماند و به كار مشغول مىشوده،" 11 مردان
 هر آنحّه او در اينجا مى گويد فقط اجرايِ تفصيلي عقايد جمهورىاست، به استثناى موضوع مهم اشتراك زنان و كودكان كه افلاطون ـ هر چحند باز هـم آن را حالت ايدهآل مىىداند ـ اينكـ غير عملى بودن آن را یذيرفته است. در جمهورى قرار بر اين بود كه زنان (با وجود ضعفى كه نسبت به مردان دارند) همان تكاليفب مردان را برعهده بگيرند، و در نتيجه به هـمان آموزش و پرورش نيازمند بودند، از جمله تمرين هاى نظامى و سواركارى. 119

الخلات جنسى و زاد و ولد. معيارهاى رفتار جنسي افلاطون مشخص هستند. همانطور كه در فيلبوس ديديم، كليد زندگى سعادتمند غلبه بر وسوسههاى لذت است.(AF • c). طبيعت لذت مقاربت جنسى را فقط براى خاطر توليد مثل به ما ارزانى داشته است، و ما نيز فقط هـمان هدف را بايد مد نظر داشته باشيم.
to коб رابه طور دقيق نمىتوان به زبان انگليسى ترجمه كرد.







 اجتماعى برعهده دارند.

طبيعت، بالاخره، خواستهاستاز اين ران راه نسل بشر راجاوداوان گرداند." "ا به همين







 .آتنى مى . (AF•d




 انديشهى اين كارنيز بر ذهن او نمى گذرد (ر) (ArAa-c).

 از نيكويى اين است كه در عين حفظ حرمت مطلقِ روابط همجنسبانيازنانه،
 بى بند و بلرى خواهد كاست، و آن نيز به نوبهى خودش مـي مقدار تمايلات رات را كم خواهد كرد (سخن خوشبينانهى افلاطون اين است).!

PrId . IT• در مقدمهى قانون مربوط بهازدوواج.









 اقتضاى جرمشان) از شركت جشنهاى عروسى يا جا جشنهاى تولد ماند محروم



نتيجه: شهر وند آرمانى.افلاطون هرگز اجازهى اين فراموشى رابه خواننده نمىدهد
 شوند، در آن صورت اگر جه (امابا انسانها طرف هستيم، نها باخدايانهن)، فقط در

تانزنى عملى سازد و جه مقدار از آنها را به شيوهى بسـنديدهى نعليم و تريبت و ا اتناع. در , AFIbT_F


 مسجون بيكانانع عمل كند.
rrr . باز مم تأثير قانون اسبارتمشهوداست (بلرتارخوس المبارت،10).

مواردى نادز و معدود به آن الزام نياز خواهيم داشت. هدف ما ما ايجاد جامعهـاى همنواخت است، جامعهاى كه آحاد آن آرمانههاى يكسانى

 قانون درآورد، بلكه براى رعايت آنها بايد بر ديدگاه عموريمى جارئى






 برتر نهاده شدهاست.
افلاطون در كتاب ه (Vr•b و بعد) اهمّ ويزگى هاى شهروند آريّ آرمانى را




 همشهرىهاى او رانسبت به خوبى دلسرد مى كنند، و، بها اندازناى كها از يكى فرد


 متصديان امور ادارى دانست.

ساخته است، بر بافت اخلاقى و نيكو بار آمدن كل جامعه آسيب میىرسانند. او روح شهامت رابا نجابت درمى آميزد (دقيقاً مانند باسداراران جمهوريى rVهb-c


 كه خطاهاى خودش را بيشتر از خطاهاى ديگران ناديده بخيرد. اينها
 همين صفات هستند كه داورى كلي انسان دربارهى خوبى و عدالت رابـي ابا ابهام روبهرو مىیازند.

## f <br> ديس 9 خداشناسى


 خدايان بلكه براى اينكه قربانى كردن به بـي خدايايان،
 سرگرمى و لذت بودند، و از راه بيشبرد ارتباطات و و همزيستي





IPF . برایى بحثى كامل رك:IF Reverdin, La religion de la citt platonicienne.
 و همينطور براى خدايان بودند (نيلسون، GPR 87 (GR1).


به خدا يا نيمهخدليع تقديم كند تا از شهر، مردم آن و اموال آنها حمايت كننده.






 در موضوعات مربوط به آيننهاى اجتماعى بر اهميتِ توجه به سروشمها تأكيد
 (FiVb) برابر خدايان، نيمه خدايان و قهرمانان، خاكى سبارى مردكان و خراج











اشاره مىكند. مردكان بـ



آن دو با جنان بيانى تأكيد مى ورزد كه خواننده رابه ياد توصيههاى بيامبران عبرى
مى اندازد (VIYc.IVa):

كدامين كردار مورد بسند و مطابق فرمان خدا است؟־「" فقط
 مى ميسندد... ازاين رو كسى كه مى خواهد خدا از او خوشنود باشد بابد نهايتِ سعى خويش را معمول دارد تا بها او شباهت بيدا كنده و بنابر محبوب خدا كسى است كه معتدل (سوفر ون)باشد، زيرااو به خداشباهت دارد، وانسان نامعتدل وناعادل شبامتى باواو نداردواز او بيگانه است... ازاين رو...، قربانى كردن و نزديكى جستن به خدايان از راه دعاها و هديهها و هر صورنى از عبادت، براى انسانهاى خوب، زيباتر و نبكوتر از هر جيز ديكرى است، به
 تبهكاران درست برعكس استى. زيراروح انسان تبهكار آلوده است، الماروح شخص عدالت بيشه باكاست، و قبول هدايااز دستهاى
 كارهايى كه بیيروايان برای خوشنود دساختن خدايايان انجام ميديمند بى حاصل|است،اماسعيبروايسشان مميشهمشكوراست.

باورهاى شـخصى. افلاطون به خوبى آشكار مىسازد كه اعتقاد شخصى اش را نسب به ناميرايیى و تناسِّ روح از دست نداده استت. او، مـانطور كه در



ميهمانى ديديم، به دنيا آوردن كودكان راروش (اطبيعى) براى بهرهمندى انسان از






 هيج وجه نتوانستهايم حق روح را ادا كنيم؟ زيرا حنين كارى بر بر بايهاي اين فرض


 مى سازد؛ ولى در هر محاوره، امميت والايى كه بر روح و (امراقبت)، از آن دآن داده


 بس از برخیى مقررات دقيق درخصوص تدفين،








ناميرا، بيش خدايان ديگر مىرود تا حساب بس دهد. قانونگذار، به مثابه
 از انسانها بر پايهى آنحه در اين موضوعات از اسرار ديرين آموختهاند، اعتقاد
 مىبينند، و وقتى دوياره به اين جهان آمدند به دستان كسانى ديگر به دمان صورت كشته مىشوند كه ديگران را كشتهاند. مثالها استدلا كنند كه قانونگذارِ افلاطون از اسطورههايى بهره مىیگيرد كه خود او به آنها معتقد نبوده است، اما اين برداشت، صرف نظر ان از اينكه خلاف آن حيزى است كه او در مـحاورات ديگر تعليم داده است، از اين راه نيز طرد مى اشود كه انه او در A1la آنها را پادرستترينه" مى اخواند و در موارد ديگر نيز بر آنها تأكيد
 و فرداباتنى ديخر.
(ITr<
 ( r-V (رك: انكلاند، همانجا) بیترديد درست است كه افلاطورن در اين جا آكا آمانه با بك بكى Ast

 مابيى لذت اوبودهاست.



 آنهامعتقد نبودهاست.

خداشناسى. سقراط گفت (پإضيلت دانش است) و غالباً به نظر مى آيد كه














 بر آن وارد مىآورد به حركت درآورد؛ (iii) با نيروي (بسميار شگفت|نگيزِي) عارى




 بك هدف در بيش استح. اين مردان و زنان وبايد بيشتر از از انسانماى معمولى بتواند
دربارهى فضيلت سخن بكريند وبه آن عمل بكننده ( ترايني 99Fd).
 نيز به عنوان گزينهاى محصل قبول كند،







 نمىدهد، اما مى گويد نقط يك خدا با بايد سررشتهى امور را در دست داشيته

باشد.
جوانان (به تعبير مهمان آتنى در ابتداى مطلب) باعقايد نادرستى دربارهى






 استدلا تنظيم شده است ـ استدلى كه كه فوسيس (طبيعت) را در برابر نوموس

צזا. به عنوان نمونه، دورينگ (187 (Arist) بقين دارد كه اين شتَ معادل است با ارسطري،


(قانون، قرار داد، امور ساختگى) قرار مىدهد.


 تأثير صفاتِ اتفاقىشان در حركت بودند، به نحو مناسبى با يكديگر تركيب


 خدا، عقل يا هنرى در اين كار مؤثر نبوده است. هنر يا تدبير (تخنه) بعدها با با به




 مقرر آن حقيقتى ندارند.



 بابه آن اشاره كردهام، و حتى به خودم حق داديا
 عقيده در بين مردم شايع است نيست، بلكه (طبيعت آنها رابه وسيللى علتى خودانكيز كه به صورت عارى از عـي عـل عمل مىكند،بهوجود مىيآورده.

از خوبي نوموس است، و عدالت هيـِ منشأطبيعى ندارد. انسانها هميشه بر سِر آن بحث مى كنند و آن را تغيير مىدهنند، و هر تغييرى از آن لحظهاى كه صورد بگيرد معتبر است، زيرا و جود آن بر پايهى قراردادهاى ساختى وانتى قـى قرار دارد و نه بر


 همنوعان و خدمت به قانون، در راه جاهطلبي بيى قيد و شرط سبرى شود.
 خاصى نسبت دهند.

 غايتشناختىاى را دربارهى منشأ جهان و زندگى عرضه كرده است، تمسك
 دربارهى اخلاق و نهادهاي بشرى تأييد كنند. $1 \times 9$ بدين ترتيب در در يشت سرِ







 افلاطون فقط سعى مىكند شقوق مـمكن رابرشمارد.
 .

آموزگاران خدا ناباورِ جوانان در زمان افلاطون به آسانى مىتوان تأثير بايدار


 راتوصيف مىكند كه تعداد زيادى از متفكران اصيل به بها وجود آوردماند و و تودهانى از وابستگان كم استعداد يا كم دقتِ آنهابر آن دامن زيا زدماند.



.19d. AMSd . IF.







 كرد؛ و ولاستوس (SPM 392-3) معتقد است كه اين كتاب اپفتط تمرينى است در در دفاع از








هنر وجود ندارد، بلكه اين دو يك جيز هستند، و تدبير، هـ از حيث زما زمان و از
 عالم به صورتى خردمندانه طرحريزى شد. از اين روى، فرق گذاشت رو ايخت ميان زندگى بر بايهى طبيعت و زندگِي مبتنى بر قانون، و ترجيح دادن يكى بر ديگرى، بىاساس است. هنر، و از جمله قانون، زادمى عقل است، و و عـي
 بسيار زرفى بر نظريهى اخلاقى نيز خوامد گذاشت

 مى شود. ابتدا بايد روح و خويشاوندان آن، يعنى عقل و هنر، بـ، بيايند؛ و آنجه آنها به غلط طبيعت مىنامند مؤخر از روح و نابِع آن است. روح واقعىترين امر
 حقيقت آشكار خواهد شد. روح حون مقدم است، در تمام حركتهاى جـد جـد نقش علّى دارد؛ يعنى، تدبير عاقلانه رابايد علتاوليه دانست، رانـي نها اتفاق را.
 تقسيم مىكند كه مهمترين آن، بنا به علل افلاطونىای كه باي بايستى تا با به حال

 فاصلههاى متفاوتى از مركز قرار گرفتهاند مدار كامل خود را در در زمانِ مساوى، دانى، يعنى با سرعتهاى متفاوت طى مى مى مكند كه برخى بر برخى ديگر شمول مىيابند
 با هدف كنونى افلاطون مرتبطاند، حركتِ خودانگيخته و حركتِ انتقالى

 برمى خورد و آن نيز رو به جلو حردري








 رامد نظر داشتهاست.



(ضرورى)" هستندنهتدبيرى.IFF

ممكن است برخىهما در اينجا ضعيفترين نكته رادر جيزى بيبند كه به

 r.lalr (ط ( ouov ravzov ovaov каи тav тooovaथv or лkeஎтot بيروانى غير از آرخلايوس نيز دانتها است.نمىتران كنت او مىیخراست اتميان رانيز جزو اين دسته ترار دهر.


صورتى نامهربانانه (اگرجه نه به آن علت) (انياى يَست استدلاههاى
 هر آنحه خودش را حركت مىدهد زنده است (معادل يوناني زنده إم بسوخون، ((ذىروح)، است)؛ و در تعريف زندگى يا روح بخويد: (احركتى كه مىتواند خودش حركت دهده و بنابراين علت نهايى هر حركت، تغيير و يـيدايشى است است

 نيز مقدم بر صفتهاى جسمانى هستند، و افلاطرن بىدرنگا ازير از اينجا

 جا دارد اين سخن او را به خاطر آوريم كه نه تنها حشرات و كرمها

 صورت بالاتر رانداشته باشد، و همين مقدار براى حركت دادنِ خويشتن كافى
 برخوردار باشند. اخلاق بد نيز در كنار اخلاقِ خوب ونيّ

145. King-Farlow and Rothestein, $P Q$ 1964, 18.
 ص 191، ، بادداشت \&9. 9 .





از صفات روح است؛ روح مىتواند (اجامهى عقل بر تن كند)؛ يا (ابا بیى همدم شوده (^QVa-b). (بايد يذيرفت كه روح علت خحوب و بد، زيبا و زشت، عدالت و ستم و هر صفت متضاد ديگرى است، حرا كه گفتيم روح علت هر هيزى است٪ (^4\&d). روح تمام حركتها و صفتهاى جسمانى ثانوى را هـمحون يك ابزار به كار مىگيرد: رشد و ذبول، تعجزيه و تركيب اجسام، گرما و سرما، وزن، رنگهها، مزهها، اختلاط. وجود شرّ، و حركت نامنظم، باعث مىشود كه ميهمان آتنى بگويد دست كم دو روح در كار عالم دخالت دارند، يكى خوب و ديگرى بد. مهار عالم در دست كدام يک از اين دو است؟ خوب، اگر جريان كل عالَّم به گونهاى باشد كه با عقل هماهنگى داشته باشد آن را به روح خوب نسبت خواهد داد، اما اگر با بى خردى خويشاوند باشد، به روح بد. يْيمايوس حتِي مطلب را ادا كرده است. او در اينجا از طبقهبندى پيشبينِ حركت استفاده مىكند. حركتهاى عقل به گردش بر دور يك مـحور شباهت دارده به طور يكنواخت بر هايهى طرح منظم و واحدى حرك مىكند و موضـع يكسانى را نسبت به ديگر چیيزها نگه مىدارد. هماهنگگ بودن و چرخخشى بودنِ حركتهاى آسمانى، مىتوان نشان داد كه آنها را، نه فقط روح، بلكه بهترين روح به حركت وا مىدارد. افالطون به دنبال اين سخن معانى مـكنِ حركت اجحسام آسمانى را برمىشمارد (به اين معانى در ص -سس اشاره كرديم)، از جمله اينكه هر جسمى روح ويرّاى دارد و اين روحها خدا

هستند.
و حالا نكاتى چند دربارْى نتايج اين بحث. اگر ردّ الحاد امر دلیسندى است، بايد هدف آن را متذكر شد، تا قانونى را كه بر ضد بىدينى وضـع مىشود
(4Aa-b . IFA


توجيه كند. اين اقناع بايستى مـ بر بايهى استدلالِ خشك استوار باشد و هم بر
 به گونهاى است كه ولاستوس توصيف مى كند: براى الهيات فلسفي او لازم است
 بر دو نحلهى ديگرِ كفر


 مىورزند. چنانكه خود آتنى نيز اذعان مىكند (q-Vb)، او در استدلال بر ضد تبهكاران ناحدودى با شور و حرارت سخن گفته است. در احتجاج غفلت خدايان از امور انسانها باز هم بر تاثير كردار ارواح در در اين جها



 مرتبهایى بالاتر، يعنى ناحيهى مقدس [بهشت]، صعود مىكنيـم. 10 . مفهوم دو روح متضاد، روح خوب و روح بد، كه در به دست گرفتن عنان

 شابعى است كه به مومر بازنمىكردد.



 سرنوشته مطرح مى سازد (9 ( F F F ).

اختيار عالم با يكديكر رقابت مىكنند، برخىمها را به طور طبيعى به ياد ثنويت خدا و مثططان انداخته است، ثنويتى كه افلاطون از اهورامزدا و امريمن زردشتى برگرفته است و با انكار (ادو خداي داراي انديشهى متضادها در سياستمدار (FV•a) منابع آن ـ كه طرح آن را در شرح تثإيتوس مناسب ديديم ـ مورد نقد قرار

دادهايم. 101
غيبتِ دميورگِ تيمايوس از توانين نيز شايستهى توضيح است، اما حنا حنين




 مى مكند، كسى كه قطعات خويش را مانند يك مهرهباز الهى مرتب مى سازدر، و نيز او را (پ إادشاهما)ه مى خواند.
 تردبد در آشنايى افلاطون با آموزهى ايرانى وجود




 (RE ،)، ومقايسه كنيدبا
Koster, Mythe de Platon etc .ch. IX.
 $\eta \mu \mu v$ do Baoidevs 904a6
دو عبارت اخير اشارهمايى مستند (به عقيدهى من، آكامانه اما نه بسـيار جدى) به بارهىــ

يادداشت الهاقى:
آيا روح مخلوق است؟
من در بخش Y P IV (ترجمهى فارسى) به طرفدارى از اين ديدگاه ـ كه مخالفانى نيز دارد ـ جرأت ورزيدم كه در تيمايوس آفرينش روح به دست دميورگُ را بايد اسطورهى محض تلقى كرد و به يك سو نهاد، و اينكه حركت نامنظم ييشين جسم معلولِ ضرورتى بىجان بوده است (صص IFF و بعد). افلاطون در قوانين ـ كه اين همه بر روى علت اولى بودن $4 v x \eta$ [روح] براى كل حركت تأكيد مىورزد - چه موضعى اتخاد مىكند؟ پاسـخ اين پرسش ممكن الست با حالت ويرُه تركيب زبان يونانى مرتبط بوده باشد. معمولأَه دنبال صفتِ برين حالت اضافىاى مىآيد كه در زبان انگليسى، فى المثل، اين معنا رابه خود مى گیيرد: (اايوه، زيباترين زنان)، اما گاهى در هر دو زبان يونانى و لاتين، همين ساختار ممكن است معناى صفت برتر را داشته باشده آنگونه كه در تقليد از جمله سازى كلاسيك مىبينيم: هزيباترين همهى دختران او، ايوهه). (دربارهى
 $\tau \omega \nu$ vote 9\&Vd .avסpeıo兀a兀os $\alpha \pi \alpha \kappa \tau \omega \nu \omega \nu$ نی
 مخلوقات) است يا (اكهنتر از همهى مخلوقاته؟ انگلاند و تيلور معناى اخخير را برگزيدهاند، و ساندرز نيز از آن دو ييروى كرده است. اگر افلاطون اين معنا را مد نظر داشته باشد مشكلى در كار نيست، اما حون هر دو معنا را مىتوان به او
vovs о тo лаv ठıакєкоб در كتاب دوازدهم (4\&\&e)، باز هـم به تيـهايوس نزديكـتر الستـت




 бшرатоs MFc









 ثانوىاى راكه اين حركتهاى اصلى اصلى عامل آنها هستند. روح اين كار اري را را از راهِ

 IV


 دستخوش حركت آشفته و بىقرارى بودماند كه فقط از شرايط جسمانىاى جون

فقدان تعادل ناشى مىشد، مطلبى در توانين نيست كه با اين تعليم منافات
 دارد زيرا جسمى كه ما مىشناسيم (به عقيدمى افلاطون) تركيبى است است از جهار عنصر؛ واين عنصرها ونركيبه




 عرصهى هستى نهاد، اگر جه يِيدايش آن درواقع فقط بر بر اجسسام بسيط جهان و وري تركيبهاى آنها تقدم داشتهاستا
شايد كوشش براى تلفيق ميان سخنان بسيار متفاوت افلاطون در اين دو













سازگاره ( تيمايوس F9c ) راداشته باشيم.

## D <br>  <br> Nilin clugin

جامعه بايد شامل اصل خاصى باشد و براساس آن اصل ممان برداشتى رااز انجمن سامانمند داشته باشد كه تو به عنوان فانونگذار در هنگاموضـع قوانين درنظر داشنتى.

FqVC-d_جمهرو)
عيب توانين، در نظر بسيارى از انديشمندان جدى، ثابت انديشي بيش از اندازهى افلاطون است كه نمىتوان آن را از يشتونهى مابعدالطبيعىاش، به ويزه وجود صورتها، جدا كرد. اهr او معتقد است كه انسـان مىتواند بهترين حكومتِ مـمكن و دستورالعمل هاى قانونى آن را، دست كم به صورت كلى، يهىريزى كند
 . $O S$

و بنابراين هرگونه تغيير بنيادى محتملاً به سوى بدى گرايش خر خراهد داشي








 بسيار غريبى است، فقط مىتوان كفت معناى عبارت اين است كـي


 فسـمتهايى از آن [و ناديده كرفتن ديكر تسـمتها

 . بعل
155. $\omega \nu \pi \varepsilon \rho, 772 b 6$.



 خوامند داد،
جريهه بدهند و از فلان امتباز محروم شوند].

حتى يس از آن هم اگر ضرورتى براى تغيير يبش آيد، در صورت رأى مئى مثبت همدى كاركنان ادارى، مجمع عمومى، كاهنان معابد، جنين تغييرى اعمال خواهد شد.
منظور او در جاهاى ديگر بيشتر آشكار مى شودو. آنجه بايد به هر بر بهايى ثابت بماند (به بيان خود او در كتاب \&) هدف اخر اخلاقى قوانين بنيادى اوست،








 توضيح وظايف شوراى شبانه (كه شامل ده نومونولاكِي ارشد خواهد بود بود) مى

بدين ترتيب قانونگذاري مابهخربى بابيان مىيذيرد،امافقطبا انجام


سياسى ادارى آتن.



كاملى ندارد.

دادن،بددست آرردنياتأسبس كردنيك جيز نمى شود كفت كهبه

 انجام دادهايد...بـنظر من قوانين مايك جياريز كير كم دارد، و آن السبابى است كه آنهاراتآآنجاكممككن هستبايدارار گرداند.

 بنابراين لازم است كه اعضاى آن تعليمات طولانیتر و و بيشتري






 كدام عمل ذاتأخوب يا بداستو كدام نيسته (9\&\&b). آنها بايد فضيلت رابه









صورت تمام و كمال دارا باشند، وحدت و كثرت آن را بفهمند، و بدين ترتيب هدف نهايى قوانين رادرك كنندو فقط در يكي تحقق آن باشند. البته درستاست است
 اضافه مىكند كه دگرگونى قوانين و سنتما از دگرگكونى هاى اهدافي مى گيرد، حكومتهاى ديگر ممكن است قدرت را را هدف خودي
 فقط به صورت اسباب باقى مىماند. ياسداران بايستى فقط هدف را مد نظر

دهند.19
نام اين شورا از آنِ خود افلاطون است، و آن مقدار كه به نظر مى آيد گمراه
 حتى در خاموشى شب بلكه) از سبيده دم نا طلوع خورشيد ماني ملاقات كنند؛








 خودش بداند، اعضاى ديگر او را زير نظر خواهند گرفت.




عبارتاستاز حفظ قوانين جارى، بازير نظر گرفتنِ مستمرِّآنها، و كوشش براى


مباحث آنها در آن جلسات بايستى مربوط باشد به قوانين شهرِ




بيشترىروببروسازد.

هر جامعه در اندرون خودش نيازمندِ مجمعى است كه فهم كاملى از هدف
 كسانى به بهترين وجه مىتوانند به آن هدف راه ياه يابند. جاميكها رهبرانى نداشته باشد از عقل و ادراكي بیى بهره است است و كارها

 متكى باشند كه رهبري آنها از دانشِ اصيل الهام میىيرد.
 دو نفسير، اندك تنارتى وجرد دارد. در 901d كروه (r) نتط كاهنانى مستند كه بر

163. ovtcus eiderva 966b.









 مى مند توانا باشند.
 برداشتهاى عامهى مردم








ـ حقيفى]



$$
\begin{aligned}
& \text { [. (فايدر (FIF) }
\end{aligned}
$$






براى اينكه ياسداران (نامى كه هم اكنون بر اعضاى شوراى شبانه اطلاق شد)



 نمىتوانند براى بررسى و مطالعهى يكى موضوع راهيى مطـئنتر از از اين بيدا كند

 سبس نوبت به الهيات مىرسلد (949e). باسلىار بايد بتواند وراند وجود و قدرت خدايان راابثات كند، و در اين مورد به دو نكتهاى كه در در كتاب • 1 ا اثبات شدهاند



 نومونولاكى فرق دارند. براى مقابسه با ياسداران جمهورى رك: ساندرز، 1962, 446 . Eranos (VrYe) كجاى اين سخن خطايى فرويدى نهفته است؟ مقابله كنيد با تأكيد بر اينكا
 افلاطرن در موردى از توانين به سوى ابده باوري جمهيري






 دانش خويش را براى تقويت عادتهاى اخلاقى و مطابق قانون به كار خواهد كرفت.
نخستين وظيفهى كلينياس و همكاران او، در مقام تأسيس جامي است كه فهرست اوليهى باسدلاران را تهيه كنند، و براى اين منظور تناسب سنى
-


 ميشيشى افلاطرن بر ستاروشناسى در اين ناريخ كَمتر تاكيد ورزيدهامام، براى جبرانِ آنِ
 . مراجبه كرد؛ او در آنجا نفرات متعدد ستارمشناختى محاورات را كرد آروده است.

اV. دانشمابـ طور كلى. بر مينين منوال

 (99Ver-r)


 اكرجه من تاحدودى دربارهى دلات و وانتار نـار نحري


.Gnomon 1953, 377 n. 1

عقلانى و اخلاقى آنها را به دقت مد نظر قرار دهند. در مورد مطالبٍ ديگر لازم








 وتربيت عرضه خواهد كرد، اما اين گستاخیى واقعاً وحشتانيانيزيز و وبلكه منحصر




 جامعه را به دست آنها داد. بدين ترتيب محاوره بايان مىيابده، در حالى كـي كهـ


 منطتى میيابد (Academica 24).


 ممكن استبیقانانزى رابارارمغان آورند.

كلينياس و مگيلوس هر دو قبول دارند كه هرگاه مهمان آتنى از همكارى آنها

 دراختيار آنها قرار خواهد داد، (او شايد ياران ديگرى نيز بيدا بكنده (99Ab).




 تعليم (ححكمته را كه قرار است بر باسداران عرضه



 تصد ندارد در تعليم و تربيت باسداراران بيشتر يزورين
 شدهاند ـ به گونهاى بيش رفتهاند كه گويى او درخصوصي محتواى آن تعليم
 گفته است مىتوانستيم داشته باشيم؟ جمعبندى كرومبى از محتواى آن نعليم
.PCC, 571 .IVF



آنهابرامين اثباتوجرد خدار رامى آموزند؛ستاروشناسى را آنممدار



 جكونگىوحدتخربىدرزندگى انسانراتوضيحدهند.










 اين گزارش آورديم. همجنين اين شورادر إعمال مجازازاتها هيج نقشى ندارد ارد و و



به هيج وجه در اجراى عدالت در دادگاههاي گوناگونِ قانون ايفاى نقش نمى كند. (مقايسه كنيد با مورو (DIT). اما رابطهاى ميان مشورتهاى اين شورا و بعد
 تضمين مىكند؛ فى المثل، رنيس آموزش و هرورش فعلى كه يـيشتر گفتيم (اعالىترين مقام جامعه است) (V\& (Ve)، در اين مورا حضور دارد و همينطور
 نظارت بر اجراى قوانين درزندگى روزمره رابرعهده دارند. بيست سال در ادارهى كشور شركت مى كنند، و خود ريسس آموزش و بروري رو از ميان آنها انتخاب شده است. بنابراين همهى اعضاى اين شورا در ادارهى كشور شركت خواهند كرد يا يـش از اين تجربههايى در اين مورد اندوختهاند، و به سن
 و مسافران بازگشته از خارج، همگى بالاى بنجاه سال دارند و نوموفولاكس و نـي ممكن است به هفتاد سالگى نزديك شده باشند. حتى ارنست باركر - كه (به غلط) معتقد بود كه با مطرح شدن اين مجمـع پاجامعهى قانونى واقعاً از بين مى مروده - نيز به ناحار قبول كرد كه تركيب محافظهكارانهى، آن ممكن است موجب شود كه تغيير ناحيزى در قانون به وجود آيد. اين اعضـاي مسنتر جگُونه به فراگيرى دانشهـي
 رسمى شان رادر سى و بنج سالگى به پابان مىرسانند، اگر جه البته در سالهاى بعد نيز از سرِاختيار به فلسفه خواهند برداخت. بر همين سياق، در قوانين نيز

IVY. در صص IVY آنها و مسـوليتماى فراوانشان به فهرست مورو مراجهه كند.
178. Barker, PTPA 202.

> مغايسه كنبد باصص ^ه و بعد بالا.

یاسداران بزرگسال و كارآزموده به طور رسمى درس نخواهند گرفت. اشارات

 نظر مىىآيد كل طرح افلاطون در اينجا حالت بازبينى شدهاى از كتاب هفتم جمهورى است (در آن مورد رك: ج 10 ترجمهى فارسى، صص IVI و بعد). اعضاى جوانتر همان فيلسوفانى هستند كه از سى و ینج سالگى بايد به درون غار بازگردند. آنها در ميان ديگر شهروندان جاى دارند، با هر آنحه در جريان است آشنايى مىیابند، و به عضويت انجمن، يعنى شوراى رسمى (بوله) و دادگاهها درخواهند آمد، و مىتوانند براى خدمت در اداراتى انتخاب شـي شوند كه در آنها شرط سنى وجود ندارد، و يا افراد پايين از چهل سال نيز حت شركت دارند. اين جوانان استثنايى در عين حال، تحت رهبرى بزرگانشان، مطالعاتى را يى خواهند گرفت كه به سوى هدفِ مشترك آنها رهنمون مى شود.

## 9

## 



كليات. ويلاموويتس در كتابِ افلاطوناث Platon (I, 655) دربارهى قوانين مىنويسد: (احقيقت اين است كه هر كس، در مقام فيلسوف، به بررسى
 خواننده فراهم مىسازد معاف دارد.ه تصور مىكنم منظور او اين است كه

 ازآن، در محاورات ديگر آمده است. برخى از نمونههاى آن در طول اين بخش روشن شده است و فهرست مختصر بعضى از آنها را در ص YF آوردهام. تشابه ميان فرد و جامعه را نيز مىتوان بر اين فهرست افزود؛ اين تشابه (ادر اينجا نيز انيز،
 (Pl.
 هستند، از جمله: خوشبختى انسان خردي

 خوب تحت هر شرايطى خوشبخت است، اينكه هيّع كردار غير عادلانلانه را را نمىتوان واقعاً سودمند دانست، همراه بار با اعتراض نابابراورانهى كلينياس


 سياستمدار به تفصيل بررسى كرده است.
 داراى اندازه (يا معتدل،




 بر آن نهادماند، اما درواقع فقط ورزيدگى نجربى غير هنرمندانهانهاى ا^ا است كه
 منهومدر ينلجوس.
. 1 - .

 .(9r-c)


بيروزى را به ارمغان مى آورد، خواه ممراه با حقيقت باشد يا عارى از آن؛ و





 ميل خودش بدنيست، و حضور ياغيبت صورتهادر توانين.
 (Nя•c_ffa) (






 بينى نوعىتتليداست؛


 ر. Hermes

ضمييه كردهاست(ص اه،يادداشت ا).

نبهكارى مى توان گذاشت، ميان نبهكاري عمدى و نبهكارى غير عمدى نمىتوان





 ممكن است كسى بر اثر تبهكارى موجب شود كه ديگّرى سود ببردد) رابايد معلول





 جرم)
 مى مازد؛ و لازم مىشمارد كه قانونگڭار ميان اين دو فرق بگذارد. نادانى بسيط
.F. . .A\&Td . IAF





. $\alpha \delta ı \kappa \iota \alpha$ تلمداد كند.

فتط به خطاهاى معمولى منجر مىشود، اما نادانى يك شخص نس نسبت به





 معراه نباشد، در عين حال كه باز هم نيازمند توجه قانون است، بارين، بايستى با نهايتِ نجابت و تفامم روبهرو شود. از اين رو، شر اخلاقى عبارت است است از نوعئى




 مستند، دستشان را به گناه آلوده كردهاند؛ إما فيلسوف آنها راغير اغير عمدى تلقى






 ขоопиата
 بايستى vooos شهر تلقى كرد وبه قتل رسانيد.

رافاسد گرداند وعناناختيار آن رابه دستاينگونهانگيزهماى ناسالمبسبارد.

توانين و نظريدى صور. منظور من از نظريهى صور (ممانطور كه بارها گفتهام)
 واقعيتهاى عينىاى هستند كه ويزگى شان را به طور كامل كا وانل و ازلى متجلى







 موارد^^1^همزمان با آنها، نوشتهاست است.
دو تن از محققان، ،وير و بروشار، هر كدام
 مطرح مىكند و بروشار حهار فقره. فهرستهاى آنها فقط يك فقرْى مشترك




 .(OS
188. See Owen in SPM3346.

دارند، 1^^ و آنها در آن ميان مبناى خوبى را براى بحث فراهم مى مسازند. از آنجا





 به عقيدهى او نشان مىدهند كه افلاطون در قوانين نيز به اين نظريه معتقد بوده

 اسطورهى ديرينهى كرونوس به نظام حكومتى منقرض شدها

 جمهورى توصيف كرده است، يگانه الگُوى للازم براى جامعههاى ما ما را فراهم
 (l- Y همان ترنيب كه فىالمثل خوب را صورت مى داند، و اين احتمال درخصوص اسطورهى كرونوس باز هم ضعيفتر است. اگر كسى با وجود اشار اشـوات آشكار به نظريهى صور در اينجا مخالفت بكند، به آسانى نمى توان در برابر او پايدارى كرد.


1A9 ـ به طور دتمقتر، ، نقرهى جهارم بروشار (990a-d) شاملِ دو مورد از نقرات بوير است؟؛ بوير


110

فضيلته دست يابند، و بر ضرورت بى












 خود اوست، بارها عدالت، ديندارى و شجاعت را پواقعيت) مى خخواند (عدالت
 بداند. بااين حال، فرض يوير اين است كه هر ايدهى واحدى يكى صورت است، و






 بى كيرى كرده باشم.

نتواند بگريند كه افلاطون هنگام نوشتن 909a-d صورتها را درنظر نداشته است،، فهرست بورير 4\&\&a است: باسداران بايد وحدت و كثريتِ زيبايى و خريني


 است و جه حيزى نهاه. با شناختى كه از از افلاطون داريمه با با اطمينان خاطر مىتوانيم بگوييم معيارهاى عينى واقعيت و خوبى كه در اين جمله مسلم گرفته شدهاند، صورتما هستند.
بروشار كهّا اذعان كرده است كه در توانين اشارهى آشكارى به نظريهى صور





 بهاطمينان كامل دستيافت.

 از كانرى است). سياق كلى متن با نوصيفات صورتمتها سازكار است. مقايسـ كيند با با




آموزندهاست.ه

اولين مورد $9 \& 1$ و و بعد است. 19 شعر يا سرود هيزى جز تقليد يا بازنمايى

 مطرح شدهاست.اصل سخن درستاست، اما افلاطون در آنجا شعر را دو مرتبه دورتر از صورتها مىداند. سرمشقى كه شعر به طور مستقيم از آن تقليد مىى دند
 استدلا كرد كه در قوانين ما فقط از يايينترين مرتبه به مرتبهى دوم جمهورى راه









 احتمال مقابل نيرومندتر است.
 مطرح مى سازد. هر شهروند آزادى بايد حساب، اندازهگيرى و ستارهشناسى را
 19ه . 19 .
 كند، به كار ممىبرند (منون 99d).



 هr هb

 به تمايز ميان حكمت (يا دانش) و باور درست در


 باور را روگرفتهاى متغير آنها در اين جهان تشكيل مىددهند. اين تمايز در
 به وجود صورتهاى متعالى منصرف شده بود، به آسانى نمىتوانستيم جنين تمايزى رادر آنجاداشته باشيم.

## V <br> نتيجچگيرى


 كفت بهترين ارزيابى از آن إج. كابرنس H. Cairns استى


 حقيقتاظهارات فلسفى به شرايط زمانى ومكانى

 ديگر اين محاوره را داراى ديدگاهماى تند و حتى طار طالمانـانى اقتدارى و جزمى
199. نگاه كنيد به صفحات الول و آخر مقالهى او دربارهى »اافناطون در مقام يك حقوتدانه در فريدلندر Plato, vol. I.

مىدانند و مطرودش مى شمارند؛ ونيز مىگويند افلاطون دراينجا بيش از اندازه به تبات بها مىدهد و اهميت تغيير را ناديده مىیگيرد. در يكى نكته ترديدى وجورد




 خواهند رسيد كه آنها رابه گفتوگو متماد
 است؛ هدف قانون عبارت است حفظ جامعهاى خوشبخت و يكبارجه كه از ثبات اخحلاقى بهرهمند باشد. هماهنگى نشان حكمت الست، و بهترينِ اورين قانونها
 منزلهى تربيت جسمانى (ورزش) است و دادگاهها و كارهاى آنها به مثابيه طبابت؛ يعنى، قانون مىخواهد روحها را سالم نگه دارد، به همان وان صوري تربيت بدنى درصددِ سلامت تن است. محاكمه و مجازات، و دادخوامهى ميان

 آمده است. إعمال مجازات را میتوان به استفاده از عمل جراح استفاده از داروهاى نامطبوع تشبيه كرد. الدر يك كلام، قانونگذارى عبارت است است اري
 دادرسى فتط جنبهى اصلاحى دارد.،

IqY . رك: جى. هال در .Indiana Law J. 1956, 1899. ندارك دستكاه تربيتى به مثابه مهمترين وظليفى قانون، لبّ مجموع اين اثر راتشكيل مىدمد،اكرجه شايد يادآورى آن برای مابسيار

سختاست.


 انسانها.








 شُرب، زبانى بذلدكويانه به كار بردهاست.

محاورات مشكوك و منحول

توضيح مختصرى در خصوص اين محاورات شـايد سودمند باشد.' در تقسيم آنها به دو دستهى مشكوك و منحول از سوييل Souilhé بيروى كردمام. او
 الو مى شمارد؛ اين محاورات همگى در ضمن تترالوزىهاى تراسولوس [تقسيم

1. ممجنين رك: ج جا تر جمهى فارسى، صص RT-VY.






 (C. W. Müller, Die Kurzdialoge der Appendix Platonica: philol. رسيد كهمشغول غلط كيري اين مجلد بودم.

آثار افلاطون به دستههاى جهارتايى] آمدهاند. دستهى دوم را، در فهرست او،



 حدودى در اندرونم محاورات ميانى جاى مى


 اختصاص مىدهد (Pl. II, chh. VIII and IX). دربارهى ديگر محاورات در







 مىكند، خطرناك است." شايد اين تكرارها نتيجهى ضرورى استفاده از سبك









 اين محاوره را ناتمام گذاشت، و كتاب اولِي جمهوري ري را جا جايگزينِينِ آن كرد، و






 ببالند كه كتابهاىشان با كتابهاى افلاطون اشتباه مى شورند؛ انگيزمى جعل





ه. كروته و كومبرتس به بيروى از بُك Boeckh. (جنين مىنمايد كه كويى افلاطون ... وتتى





نمىكند: تمرين شاگردان مَكاتب سوفسطايى يا سقراطى از روى الگُيىى








و حالا بهتكتكا اين آثار مىيردازيم.

## ايينوميسال







 PPMW المالو وxii


قديم تمايز آشكارى ميان قوانين و ايينوميس وجود داشته است، اولى را حاصل
 او با مطالعات آكادمى در زمان مرگ افلاطون آشنايى كاملى داشي توان خويش را به كار برده است نا حيزى بنويسد كه اگر افلاطون زنده بود در توصيف تفصيلى مطالعات شوراى شبانه مىنوشت (و يا صالاح مىدانست كه بنويسد). حتى ردر كهاز طرفداران اصالت محاورهاست مى نويسد (PPE 413): جنين مىنمايد كه إيـنوميس ادامهى قوانين است، اما در عين حال در جارجوب
 نريخته بود.) همحنين ردر قبول دارد كه هر جند ايـينوميـس به مسئلهى موضوع

مقدمهاش بر ترجمهى تيلور (190\& ) مرور كاملى بر اين بحث دارد. سخنان فون فريتس در (1938)

 د Stud. zu. den Plat 313-17 در Novotny دو مورد اخير را تاران در بررسى ويرايش نووتنى .des Place, CP 1958
 وينسِير، بس از عرضهى خلاصهاى از منازعات گذشته، به اين نتيجه مىرسند كه اليِنوميسي را افلاطون ننوشته است (Gk to C. ch.7). براى رابطهى ميان الينوميسي و كسنوكرانس، رك: كرمِر، 88 n. Plat u. hell. Phil. 126 ـ. تصور مىكنم ناديده گرفتن اين كليد از سوى بسيارى از محقفان معلولِ سهلانگارى بوده است.
 85 (8) مبتنى است بر سخنى از ديوگنس لانتيوس كه به نظر مىى آيد بركل توانِين نيز سريان داردي SPlatonism, داورىهاى ذهني مبتنى بر دلايل سبكشنناختى، به آسانى نمى نوان از نقل سـخن ويالمووبتس
 سبك افلاطون مستند و وتقليد كردن از اين سبك از هيج كسى ساخته نيست: گاءِ ما اليِنوميس فيليب است كه درصددِ حنين نقليدى برمىآيد اما نتايج تأسفـانگيزى مىگيرد.

مطالعات اعضاى شوراى شبانه مىيردازد، خود مؤلف موضوع ديگرى را مطرح

 هنرهاى خاص - „(اكه باعث مىشود انسان، در فرمان راندن و فرمان بردن،





(Academica 27-32 ص ه ه ا بالا؛ و تاران
 اوليه وجود دارد، آتش، آب، هوا، خاك و آثير (در 9Alc با اين ترتيب آمده


 نامأنوسى به جشم مى خورند. هر عنصر، جنانكه در تيمايوس ديديم، داراى صورت ويرْاى از حيات است. بالاترين نوع حيات ازآن خدايان ستارهاى است
 خاكى، هوا و هر حيز ديگرى تركيب يافته است (9AId-e). خاك در مو موجودات

 انتظار مىرود، در جهان طبيعت باقى مىمانند، در هوا يرندگان و در در آب ماهيان، ((يعنى بىعقلترين و يستترين موجودات)،." در آيينوميس، انير هم به به عنوان


يا كار خاصى برعهدهى آن نهاده نمى شود." 'ساكنان آن باساكنان هوادرآميخته و







همهرامؤلف تيمايوس بهرشتهى تحرير درآوردهاست."




 سيمبليكيوس خخودش در آسمان
 مىنويسد:

بىترديد نظر او صائب بودهاست، امااو آن رااز زبان كــنوكاتس نقل نمىكند.



 (ارياضيات در اينوميس، در 1933 Tuellen u. Surdien آغاز كرد (او اششتانتسل

 تاران (تفــير روشنه را عرضه مىكند؛ نكاه كنيد به برسسى او كه بـش از ارجاع داديم)

## آلكيبيادس د090"

موضوع محاوره اين است كه نبايد در هنگام دعا سهلانگار باشيم، بلكه لازم





 فضيلتى مى شمارد كه در حد وسط ميان غرور نابجا و يَستى روح

 زبانبار هستند (1F9d_FVb).
 تعابيرى كه به دورمى يس از افلاطون تعلت دارد آن را غا غير اصيل مىانگاريند








تاريخ آن را اواخر قرن جهارم يا قرن سوم برآورد مى مكند. محقق آلمانى برونكه (مأخذ من در اين مورد سوييل IV است) از از برخى (اششارات بينهانه) Brünnecke به اين نتيجه رسيد كه آلكيبيادى دوم در دورمى دشمنى آشيا تأليف شده است، و مؤلف در هشدارهايى كه به آلكيبيادس میىدهد شايد اسكندر را مد نظر داشته است. علتِ ناميده نشدن محاوره به اسم مؤلف را را


 اين اثر مسلم بهنظر مى آيد.

## كليتوفور

خ•ه هود كليتوفون از شخصيتهباى تاريخى است، او در منازعات سياسي




 مىكند، و نسبت به خود سقراط نيز به دليل آثار اخلاقى آن تعاليمّ آليم، ارادت




روحشان باشندهاه مثل اين است كه از آنها بـخواهد مواظبِ تنشان باشند، اما دربارهى هنرهاى تربيت بدنى و درمان جسمانى هيتع چحيز به آنها نياموزد. او
 نمىدهد. برخى از مريدان او آن را سودمند مى نوانند، عدهاى امر ضرورى، يا كارآمد، يا درخور، و هر چجيز ديگرى كه بـخواهند. اما اين توصيفـها را دربارهى بسيارى از هنرهاى ديگر نيز مىتوان به كار برد. كار يا نتيجهى ويرّهى عدالت
 مورد سوال و جواب، ميان آنها اختلاف نظر پيش آمد. سيس (كليتوفون مىىويد) برسش را در بيش خخود سقراط مطرح كرد، و او گفت: عدالت عبارت
 بحث روشن شد كه انسان عادل به هيِح كس زيان نمىرساند. او كه بدين صورت درمانده گشته است چارهاى جز مراجعه به تراسوماخوس نخواهد داشت، مگر اينكه سقراط بتواند بر او نشان دهد كه نه تنها استاد توصيهى اخلاقى است (كه كليتوفون هيج ترديدى در آن ندارد) بلكه مىتواند ومىخواهد به ينديذيرانِ خويش بياموزد كه براى به دست آوردن فضيلت ـ كه اكنون هدف آنهاست - جهه راهمى درييش گيرند. تأليف كليتوفون به دست افلاطون هنوز هـم مورد بحث است. نيرومندترين


 . Ire الؤودومس ، lave





استدلال بر ضد آن، همان است كه شايد بيشتر از همه مورد استناد بوده است: اينكه افلاطون هرگز به خودش اجازه نمىداد جنين انتقادى را بر سقراط وارد سازد. 10 نكتهى ترديدآميزتر اين است كه مولف در اينجا سبكى را به سقراط
 اين مورد، رك: سوييل IVV و بعد.) اما خود افلاطون نيز يكى از تقليدگران و ريشخندكنندگانِ زبردست است. (در مقامِ مثال، مىتوان از منكسنوس، يا پروديكوس و هييياس در یر وتاگوراس ياد كرد.) او گزارش كليتوفون از يندهاى سقراط را عرضه مىىدارد، نه گزارش خودش را. خود انتقادها نيز به شيوهى تراسوماخوس در جحمهورى مطرح نشدماند، بلكه كليتوفون ابتدا سقراط را، به عنوان آموزگارى الهام بخش، صميمانه مىستايد و سيس به طرح آنها مىىريرازد. алорал) او نمى (F)•CA پاسـغ مىدهد؛ يرسشى كه افلاطون مىدانست و ما نيز مىدانيـم كه سقراطِ تاريخى هرگز به آن باستخ نداد: هدف نهايى زندگى، يا خوب براى انسان، چيست؟ءا اگُ اين اترِ كوحك از آنِ افلاطون باشد، برخلاف نظر اكثر محققان، حتى تكميل آن نيز ضرورتى ندارد. كليتوفون محاورهاى است مسثلهانگيز، و اين مسئله هـمان است كه افلاطون از سقراط به ارث برد و تمام عمرِ خودش را در راهِ حلِ آن صرف كرد.

ها تـيلور (PMW 12) بسيار مايل است كه اين اتر را الصيل بداند، اما به مشكل برمى بخردرد؛ زيرا

 مىدهد.


IrV

## 

اين محاوره از نوع سقراطى، يعنى مختص به جستوججوى تعريف، است؛ موضوع آن منفعت طلبى (عشت به سود، $\tau$
 به حكومت اليگارشى، از حيث سازمانهاي سياسى، نسبت داد. تقريباً همهى آنى
 آن دفاع كرده است. اين محاوره متضمن ستايش دلربايى است از هييارخوسِ


 او اميدوار بود كه با اين اصول در نظر ساكنان قلمرو حكومتاش بر بر اصول مشهورِ دلفى پيشى خواهد گُرفت. ترديدى نيست كه ستايش از او داراى آهنگ طعنآميزى است، اما به نظر مى آيد كه فريدلندر در صبغهى طعن و و استهزا دادن

 .(Pl. II, ch.

## Clloilo

اين محاوره نيز مانند هيبارخوس با يكـ سؤال تعريفى - (پقانون چجيست؟؟ هـ ـ آغاز مىشود، و سقراط در هر دو محاوره با شاگردى سخن میى نشده است. شاگرد در دامِ سقراط مىافتد و مىيرسد (امنظور تو كدامين قانون است؟ه،، و سقراط مىگويد قوانين از حيث قانون بودن فرقى با يكديگر ندارند، و

 نتيجهگيرى اين محاوره همان درسى را مـجسم مىسازيد كه در قوانين ديديم،
 قانونگذار براى دست يافتن به اين هدفِ مطلوب جه راهمى رابايد در بيش گيرد ـ ــي


 بود، اما از سرِاشتباه بر آتن حمله كرد و اين كار باعث دشمنى آشكار آنها با او


 افلاطون مىتوانست حنين اثر تخيلىاى را بيافريند، و مورو نيز مايلى بود بود كلّ

IV . مورواين وضع رادليلِ نام نمام بودن محاوره تلقى مىكند (PCC36).
1^1 . فیالمثل رك: مورو، .PCC38f.

محاوره را معتبر تلقى كند." به عقيدمى او، اشتباه منتقدان در اينجاست كه تصور مىىنند اگر اين محاوره اصيل باشد، بايستى اثرى اوليه تلقى شود، در
 (ابىتردبده از آنِ همان دوره است. او احتمال مىدهد كه مينوس مقدمهاى بوده است كه افلاطون بر قوانين نوشته و سيس كنار گذاشته و دو كتاب اول قوانين را به جاى آن آوردهاست؛ برخى از محتويات مينوس در اين دو كتاب آمدهاست در مينوس تعدادى نكات افلاطونى به جشم مى بىترديد به تقليد شباهت دارد تاحاصل خامهى خود افلاطون، از جمله هدانايان به وسيلهى دانش دانا هستند، عادلان به واسطهى عدالت عادل هستنده و و نكاتى

رقيبان"

اين محاوره گزارشى است از سوى سقراط؛ او صحنهاى را الز يكى از مدارس نقل مى مند. عنوان محاوره بر ديگر گويندگان دلاتت مى كند، آنها بر سِرعشق دو اري تن
 خواننده مىآورد، و هــIrrar به انعكاس (با كوشش اوليهاى دربارهى؟) تأثير

 H. Cairns in washington \& Lee Rev. 1970, 193-222.
 مىنامند.

زيبايى جوانى بر روى سقراط در خارميدس ال0cr و بعد شباهت دارد. مؤلف






 برداشتهاى خودش اعتمادمى








rr. r. المادربارهى معناى


$$
\text { مىكويد (نتل از كروته PL. 1, } 452:
$$

genus dicendi habet purum, castum, elegans, nihil ut inveniri queat quod a Platonis aut Xenophontis elegantia abhorreat.'
.rF. مرلانبررسىاى از محاوره رابادر نظر كرفتن اين برسس به عمل آورده است:
'Das Problem der Erasten', Essays ... Boumgardt 1963.

يريكلسى مىداند كه از فرهنگى عمومى خوبى برخوردار است) در هنر خاصى

 صورت او شبيه بنتاتلوس خواهد بود، كسى كـي كهي مىتواند



 در اينجا سقراط رشتهى سخن را در دست مى گيردي، و با استفاده از تمثيل




 آنها فقط فضيلت سياسى نيستند. درواقع مىتوان گفت بادشارياه، سياستمانيارياريار،
 هنر اشتغال دارند.اگر مى گوييم كارى از از فيلسوف ساختها
 اگر كسى وجود علامتهاى خاصى رادر راين اين اثر بـيذيرد (جنانكه امر امروزه همگان مىيذيرند)"r كه نشان مىدهند آن را افلاطون در دوران خاي





سالهاى آغازين فعاليت علمىاش ننوشته است، اين يذيرش عارى از تعلل











 نمىتوانست فلسفه رابا عدالت و تدبير شهرها و و خانها
 درخصوص آرمان فرمانرواى فيلسوف بر زبان آورده است؛ به علاوه، او

 كه عنوان و گويندگان آن نشان مىدهند كه فيلسوف (يعنى، سقراط)، در اوج






هر جيز دبگرى، همان عاشق آرمانى است.
 محض به سوى زندگى عملى روى آورد، زير نظر بريولمون Polemon تاليف كرده


## تأكاتس"

وقتى دمودوكس از سقراط مى خواهد كه او را درخصوص آموزش و يرورش







 جنگ بزند. يدر او اين خواسته را از صميـِمِ دل تأيّيد مىكند، الما سقراط نعلر
 السراكبر آن در كتابش Plato's Phillosopher-King 11921 باد كنيم.
31. Note G. Krüger, Der Dialog Theages, Greifswald 1935, and the edition of G. Amplo, Rome 1957.

مىورزد: بهتر است اين جوان به شاگردیى يكى از سوفسطايِيان درآيد، كسانى كه آموزگاران حرفهاى اينگگونه موضوعات هستند.





 است، و او در هر مورد دوست يا شاگرد سقراط استر است. سقراط در در جمهرئ
 كنار نگذارد.
سوييل (ITV يادداشت ه) از دوازده محقق (علاوه بر خودش) اسم میىيرد
 جهار تن رانيز از گروه طرفداران اصالت آن نام مى برد. قديم به هيج وجه محل مناقنشه نبود ضد آن اقامه كرد. ${ }^{\text {r عبارتهاى مشابهى در برخى محاورات ديغر هست كه }}$




 Seue Unters, 217) Sprachstatistik ارجاع سوييل، 1r^ يادداشت ا، به كتاب او (Untersuchungen). دربارهى سخخنرانى



نظريهى تقليد را تقويت مىكند. توصيف روال كار سوفسطاييان (IrAa)
 است؛ اين سخن كه سياستمداران نمىتوانند فرزندان خردشان



 است. در مورد اخير اين تفاوت هست كه در تنايتتوس مى يخوانيم اگر دايمونيون


 موفقيت شاگردوجودن نخواهد داشت.
بر ضد همين دايمونيون هست كه نقادان سنگينترين حملاتشان را را


 درآمده بود. فريدلندر در فصلى كه در كتابش (Pl. II, ch. xd) به اين محاوره


 از افلاطون) بيش از نگارش تنايتتوس تأليف شدهاست، المير و افلاطون اين محاوره را
~


براى مقابلهباتحريف شخصيت سقراط در آن به رشتهى تحرير درآوردهاست.

جهار محاورْى بعدى در فهرست ديوگنس از جمله محاوراتى است كه (هممگان مجعول مىدانندل،)، و امروزهنيز كسى طرفدار اصالت آنهانيست.

## أكسيوخوسع

مكان محاوره، به شيوماى كه در برخى محاورات افلاطونى مى بينيمه به روشنیى
 است، و به ايليسوس رسيده است؛ در اين هنگام كلينياس اور اور را










 ناريخ گذشته ربطى به تو ندارد، حوادث بس از مرگى نيز ربطى به تو نخواهد

داشت، زيرا (اتوهيى وجود نخواهد داشت تا با آنها درگير شود (F\&Dd-e). سقراط از اين جا به بعد، به اظهار مطالبى دربارهى روح مىیردازد، يعنى چیيزى كه
 باقى مىماند و در جايگاه ويرّاش اقامت مىگزيند. ما روح خودمان هستيم، (اموجود مرگنايذيرى كه در زندانى گذرا جاى گُفته است)، (ادر آرزوى خويشاوند خودش آثيَر و دلخوشىىهاى آسمانىاى است كه در آنجا براى او آماده

شدهاست). البته نمىتوان انتظار داشت كه روح جاودان به دليل از دست دادن لذتهاى زندگى جسمانى غصهمند شود، اما اشاره به مرگ نايذيري آكسيوخوسِي واقعى در ضـمن تأكيد بر اينكه او پس از مرگ وجود نخواهد داشت، تناقض ناشيانهاى بيش نيست. سقراط يس يادآورى بحثى ازسوى كالياس دربارهى سختىهاى اين زندگى، حتى به عقيدهى نابودى كامل روى مى آورد و آن را به پروديكوسِي سوفسطايى نسبت مىدهد.

افلاطونى به هايان مى برد (rVIa_VYa).
صرف نظر از شايستگى فروترِ آكسيوخوس، وجود كلمات فراوانى كه در جاهاى ديگر ديده مىشوند، يا فقط در دورهى هلنيستى ثبت شدهاند، دليل
 جدايى روح از بدن، عقيدهاى افلاطونى است. علاوه بر فإبدون (به ويزه





$$
\text { ويرزيل، Aen 6, } 747 \text { است. }
$$

 كانولوس rA كا، حالتى ناشيانه دارد.

نيرومندى است بر تأليف آن در دورهى مابعدِ افلاطونى.اما اگر اين محاوره براى


 اين نظر را تأييد بكنند. او ميهمانى جهان آخرت را از جمله سخنان مطاد مطلوب آن

 اورفهاى در ابيات برگرفته از قطعه شعر متعلت به قرن بنجم يا يا جلوتر از از آن
 از شخصيتهاى دورهى كلاسيك هستند، و در گرگِاس آمدهاند. ارواح خوب در أككيوخوس از موسيقى و رقص در حمنزارهاى سرسبز لذت مى برند و و مراسم


 بشقاب اورفهاى نيز مى بينيم." سرنوشتِ rVle
 اسطورهى آكسيوخوس تقريباً به طور كامل از افلاطون و منابِع هومرى و به ويزه
rA. آكـيوخوس rVId، سوييل Irه. مقابسه كنيد با جمهورى זوr. در هر دو محاوره از كلمبى
 كانرى، 171-32 172
 در آنجا آمدهاست.

اورنهاى افلاطون برگرفته شدهاست. در اينكه عقايد اورفههاى و همانندهاى آنها در دورهى هلنيستى رايج بوده است تردينـي نيز وجودداشتهاند.




 را، اگر درواقع حاصل تخيل مؤلف نبوده باشد، يِيدا كند.

اروكسیياسc

توجهى كه بر عناصر ادبى و نمايشى بذل شدهاست اين محاورهر رابه صورتِ اثر


 إراسيستراتوس Erasistratus در ضمن آن احساسات خات خاردش رادربارمى وضعيت و مقاصد اهالى سيراكوس، و شخصيت يكى از فرستادگان آنها به آتن، بيان مى مند. بحث اصلى مربوط است به ماهيت و هدف نروت ارت اير اين محاوره از
 حيز بر سودمند بودن يا نبودنِ آن علم يِيدا كنيم، برابر دانستن (خخوبه) با با


به كار بردن آن رابداند. اما سقراط با مخخالفت قابل ملاحظهاى درخياري



 سخنانى رامى






 تحقق x وجود داشته باشد سببى براى x شمرده شود.در آن صورت بايد تصديق كنيم كه جون تقدم نادانى بر كسبـ دانش ضرورت دارديرد، يس نادانى سببِ كسب دانشاست.
در اينجانيز در بيان كسانى كه آموزههاى ويزّهى هلنيستى اين محاورات اليات





 مى گويد:מفقط آن مقدار زر بر من بده كه انسانى معتدل ( سوفر ون) توانِ تحمل



 سخن داراى صبغهى اصيلِ سقراطى و و افلاطونى دانست كهي لازي استى است تمايلات


 كه ممكن است افزايش دهد و اسباب ارضاى آنها را به دست آورده). كلبيان نيز بيروان سقراط بودند.

## 








 بىتأنثير است.) ميسوفوس به طور كلى به موضوع تبادل افكار اختصاص بافته

هر دو محاوره در مرتبهای هستند كه خواننده را به ياد (ااستدلالهایى مضاعف) مى اندازد، و قياسهاى دو حدي (ايا ـ يا)يَي سوفسطايى را به نمايش مى گذارند كه سقراط با همانندهاى آنها در الوتوخر ون مقابله مىكند (در حالى كه همين قياسهاى دو حدى در سيسونوس از زبان خود سقراط نقل مىشوند). سوالِ (آيا انسان چیيزى را كه مىداند جست و جو مىكند يا حيزى را كه نمىداند؟؟ ( سيسونوس، MAAb) عمدتاً معارضهى منون در منون A•d را به خاطر مى آورد، اما در الؤوذر ون YMOd نيز به حشم مى خورد. مغالطهى خوشايند ديگرى را كه در سيسونوس rq P م مى بينيم. انسان دربارهى آينده به تبادل افكار، يا مشورت، مىیردازد. اما آينده هنوز وجود ندارد، بنابراين آنحه در آينده هست در حالِ حاضر واقعيت يا ويرَگى ( نوسيس )اى ندارد. از اين رو تبادل افكار بىمورد است، زيرا دربارهى چیيزى كه وجود ندارد، نه راست مىتتوان گفت و نه

اگرجه برخى محققان" آكادمى جديد را مشاهده مىكننده به راحتى مىتوان گفت كه آنها بِيش از پايان قرن جهارم به رشتهى نگارش درآمدماند.
 رادر ترن جهارم جاى دهد.

## در عداللع 9 כر ففهيلتع

اين دو محاوره شايستهى طرح و بحث نيستند. مسخره است كه آن همه متون

 سقراطى است. در فضيلت سؤال آشناى ديگرى كه براى وازهى آرته بياوريم) را مطرح مى دسازد، اما بهترين كارى كه از دست مؤلف برمىآيد اين است كه رونوشت تقريباً كلمه به كلمهى چجند فقره از

 شخصيت گويندگان و مواجهههاى نمايشى آنها از سوى افلاطون، در اينجا ديده نمىشود.







ا. برای آشنايى كلى، از جمله كسـب اطلاعاتى دربارهى مباحث مربوط به اصالت نامهها، كافى است كه در اينجا به مورو Translation with Crit Essays and Notes (1962) ارجاع دميـم. او در صفحات PVI و بعد كلجينى از منابع را آورده است. با اين حال به ويرايش دوم نامهسا از سوى باسكوالى Pasquali در او و و ويرايش آلمانى نامها توسط وِ. نيومان و و نِت. كرشناشتاينر W. Kerschensteiner، در مهان سال، نيز تو جه كنيد. فريدلندر بررسى نامعها را در فصل سيزدهم جلد اول كتابش، افلاطون، آورده است. در
 (Vandoeuvres

 فاصلهى زمانى زيادى بااو نداشته است.

## كلياه

مجموعهاى از سيزده نامه براى مخاطبها تراسولوس آنها را در نهمين دستهى جهار تايِي مجموعه آثار افاطاطون گنجانيدا

 افلاطون را نيز از او گرفت؛ رك: جـ جا

 برخى از آنها، آن مقدار كهاز ظاهر امر ممكن است برآيد، امميت تاريخى ندارد،




 اين مجموعه به ترن سوم يا اوايل قرن دوم ب.م. باز خوامد كـتـت. ارسطر به آنها اشاره نكرده است.

زيرا دو تا از مهمترين آنها، يعنى نامههاى مفتم و هشتم، را اگگر هم خود افالاطون ننوشته باشد، يكى از ييروان او يكـ يا دو نسل بس از مرگ وى نوشته است؛ و نويسنده حقايت (مربوط به زندگى افلاطون و مداخله در سياست سيراكوسى) را به خوبى مىدانسته و آن قدر با آثار متأخر افلاطون مأنوس بوده است كه به خوبى توانسته است از سبك آنها تقليد كند.「 خخيلى ها اين نظر را خواهند چذيرفت، اما ااگر حق همين باشد، به نظر نمىآيد فايدهى زيادى در صرف وقت براى بيدا كردن اين چحهرهى تاريكـ وجود داشته باشد. اينكه اين مدركهاى
 مىافكنند، آنگاه طبيعى به نظر مىآيد كه به خاطر آوريـم كه افلاطون، در محاورات، بهامستثناى دو اشارهى تاريخحى بسيار كو جك ( دناعيه rAb و فايدون and C. 's 197) (09b (P. نامههاى يونانى، سنتِ رايجِ جعل تامه براى فروختن به كتابخانههاى بزرگ در دورهى اسكندرانى است. به عقيدهى وى پنوعى كنـجكاوى روانشناختى)" موجب مى مود كسانى كه مىگُويند آنها ـ اگرحه به دست كسى غير از افلاطون بايستى در زمانى نزديكـ به خود افلاطون نوشته شده باشند (ايمانشان را درخصوصِ جعلى بودن نامهما حفظ مىكنند، در حالى كه خودشان از مباني اصلى آن ايمان اعراض كردهانده. تعدادى از نامهها (به ويزُه نامهى اول) بیترديد محعول هستند، و برخى ديگر، خواه مجعول باشند يا نه، مطلب مهمى دربارهى افاططون ندارند. هفت

.T Shorey, WPS 1933, 41. Cf. Finley, Aspects of Antiquity (Polican ed.) 80:



كشيده است و به روابط او با ديونوسيوس و ديون مربوط مى تاريخى مىیردازد تا مسايل فلسفى. آن مقدار كه براى مقدمهى زندگى نامهى افلاطون ضرورت داشت، قسمتههاى عمدى آنها رادر ج IT تر جمهى فارسى، فصل r آوردهام. اما نامهى دوم بر رابطهى ميان محاورات و سقراط نيز هرتو مى|فكند؛ و نامهى هفتم شاملِ فقرهى طولانى، دشوار و بسيار جالبى دربارهى موضوع و ماهيت فلسفه است. درباره نامهى دوم در ج اr ترجمهى فارسى، صص اl ا و بعده سخن گفتهام و بخش فلسفى نامهى هفتم را بايد در اينجا بررسى كنيم. در مورد نامهى ثنجم نكتهى تاريخى كوحكى وجود دارد. افلاطون در اين نامه توصيههايیى را به هرديكاس Perdicas، يادشاه مقدونيه، درخصوص ائوفرايوس Euphraeus، مورخى كه يحتمل در قرن دوم پ.م. میزيست، مىگويد اسيبوسييوس به فرستادن ائوفرايوس اشاره كرده و گفته است در اوضاع و احوال آن زمان، موفقيت فيليث در به دست آوردن تخت شاهى پس از مرگ هرديكاس، نتيجهى ارشادات ائوفرايوس بود." افلاطون نامهى مشتمْ را به هرمياس، حكمرانِ آتارنيوس در شمال غربى آسياى صغير، و اراستوس و كوريسكوس، دو تن از اعضاى آكادمى كه او به دربارش دعوت كرده است، مىنويسل. به نظرِ افاطون اين همراهى باعث خواهد شد كه هـكاران او بهتر
F. F. اما شايد لازم باشد اين نكته را نيز بيفزاييم كه كوينده در آتنايوس ـ كه داستان را نتل مىكند ( ( • Fe-f ، II)
 ه. در ج Erfucs


 كارى كه بعضى كردماند ــخلان حعيتتاست. (رك: لايزكانك RE2530.

شوند، زيرا آنها (آموززى شريفِي صورتهاه، را آموختهاند، اما درخصوص دفاع از از خودشان در ميان انسانهاى تبهكار دنيا تجربهاى كسب نكردهاند. در اينجا


 شعور متعارف عهلى، و مهارتِ ساختن يك خانه يا حتى فراستِ يِيدا كردنِ راهِ خانهى خودش بى بهر است ( فيلبوس \&Ya-b). اين نامه برتو خوبى بر روابط

 كه در بيرامون هرمياس بودند، ملحق شد.

يادداشثت آمارى. براى محضِ سرگرمى، فهرستهاى مربوط به رد يا قبول تكت تك

 نيز همه را قبول دارند. عدهاى ديگر همهى آنها، به استثناى نامهى اونى اول، اصيل


 اصالت نياوردهام. اين فهرستها ناقص هستند، و اطلاعات زمانشناضناختى عرضه نمىكند، فىالمثل، اكثر منكران كل آنها به قرون گذشته تعلق دارند. با اين حال، شايد بتوان گفت آنها بخش اعظمى از آراه مأخوزه در اين حوزه را را نشان مىدهند. اين فهرستها فقط نشان مىىدهند كه تأليف نامهها تا جه اند اندازه مورد بحث بوده و هست، و معلوم مىدارند كه ارزيابىهاى ذهنى نقش قابل ملاحظهاى رادر آن ايفا كردهاست.

| مخالف | موافت | نامه |
| :---: | :---: | :---: |
| Pr | ¢. | I |
| Pr | $\wedge$ | II |
| $\wedge$ | IF | III |
| 9 | 9 | IV |
| IF | 9 | V |
| 0 | IF | VI |
| IF | rs | VII |
| $r$ | Pr | VIII |
| $\wedge$ | 9 | LX |
| $\wedge$ | $\wedge$ | X |
| Ir | 11 | XI |
| 18 | 0 | XII |
| 10 | IF | XIII |

 متأسفانه نتوانستم اثرى از اين كــان به دست آدرم.

##  <br> 

V. ريتر، در عين حال كه بتيهى نامه را حاصل خامهى افلاطون مىداند، معتغد است كه اين قسـمت را كس ديكرى نوشته وبر نامه افزوده است (Neue Unters, 423, Cf. 404). اشتانتسل
 مىبرد. ای. هوفمان اين قسمـت را سند واقعي اصـالت نامه تلقى كرد، زيرا معتقد بود كه هيـع
 نامه (يگانه جايى است كه او به زبانش خودش دربارهى فلسفه سخن مىگويده، (رك:


 . .Cl. Notes and
 به ناجار براى توضيح آن به كار مىگيرد ملاحظه كند. در مورد كل نامه، شـايسـته است به اين
 مىنويسد עا هنگامى كه استدلالاهايى بسيار نيرومندتر از Univ. of Toronto Qu. fer الستدلالماى پروفسور ايدلشتاينِ متأخخر در كتاب اخيرش، نامدى مفتم را از اصالت برمىاندازند، اكثر محققان حق خوراهند داشـت كه متتاعد نشوند.ه مـمحنين مقايسه كنيد با دبليو. سی. ويك W. C. Wake,. Roy,. Statist. Soc. (ser. A) 1957, 343 و و بی. دين


حكمـِِزيادى درنامه هست، اما اين حكمتاز آنِ فيلسوفـامت،
نهمتعلقبهمردِدنيا.
افـ.ام. كورنفورد

افلاطون اين نامه را به دوستان و خويشاوندان ديون، چس از كشته شدن او، در ثاستخ - چنانكه خود نامه مىگويد ـ به درخواست همكارى آنها نوشته است؛ اما روشن است كه نامه مضمونى كلى دارد، و براى مـخاطبان زيادى نوشته شده است، و شايد آتنيان را نيز به اندازهى مردم سيراكوس مـخاطب قرار داده است. واقعيت اين است كه او از اين فرصت استفاده مىكند تا دفاع كلىاى را از معتقدات سياسىى به عمل آورد، معتقداتى كه از رخدادهایى زندگانى خود او و از فرايند تكاملى فلسفهاش برخاستهاند. (رك: ج 1 ت ترجمهى فارسى، صص ( 0 و و بعد.) افلاطون به درخواست راهنمايى مستقيم آنها یاستخ منفى نمىدهد، اما مىیويد پاسـخاش را فقط در اندرون اين چارجوبِ بزرگتر مىتوان دريافت. او در طى نقل حوادث سيراكوس نرصت يیدا مىكند تا انتقادهاى آشكارى از ديونوسيوس دوم به عمل آورد؛ كسى كه از استعداد فلسفى بى بهره نبود و مى خواست تو جه افلاطون را به خودش جلب كند، اما شخصيت اريت الما خودسر، مستبد و لذتگراى او باعث شد كه مطالقاتاش زودگذر و بیىمر

بررسى ايدلشتاين از سوى سالمسِن در 1969 Gnomon. حيزى كه در سرتأسر متونِ مربوط بـ




 فلسفهى متأخرش در هندين صفحهر رانشان مىديند.

باشند. وقتى افلاطون سعى كرد او رابه كوششهاى بيشترى واديار كند (بر بايهى


 دو داشتهاند (rFهa) به نام خودش منتشر ساخته استا خشمگين و ناخرسند است، انتقاد مشهورش را (كه در آغاز ج فارسى نقل شدها است) نسبت به هر كسى كه مدعي

 نه كسى ديگر.
او در ادامهى سخن مى گويد (rY (إ): (ابهتر است در اين مورد با تفصيل بيشترى سخن بغويم، تا شايد بدين وسيله منظورمر راروشن

 .او او ror rav اصيل باشد، آخرين وصيتنامهى فلسفى اوست، در ضمن اينكه بیانیانه


 اگر اين قسمت رابه مثابِه ياسخى به درخواستِ راهِ سياسى لحاظ كنيم ممكن است به طرز خندآورى بىتناسب به نظر آيد، اما



افلاطون از همان آغاز روشن ساخته است كه مقاصدى بسيار فراتر از آنها را درنظر دارد. ‘ اين نامه جيزى نيست جز دفان دناعيهى مختصرى از كل زندگى و انديشهى افلاطون.
مسئلهاى كه مطرح مىشود صبغنى معرفتشنايناختى دارد. ششناخت





 :(PED
|مروزه ممكن است نقطهى مفابل روندِ مرتب و نظامومند را شهود



 آنها را بهاين صورت در برابر يكديگر فرار نمىدهد... او شهود را



 افلاطون به دروغ مطرح كرده است تا دستاويزى باشد براى نوشتن بيانيهاش (فى المثل هاروارد، نامهها، -19).

جريان سادماى از روش اشراقى زودگذر نمىداند؛ بلكه آن راباداشى



 براى حصول آن لازم است: سه جيز اول عبارتند از نام، تعريف و بازنمايىى محسوس ( ايدولون، تصوير). اين سه مورد شرايط ضرورى خود شناخت
 ضرورى عبارت است از شىء موجودى كه مى اخوامهيم بشناسيم." افلاطون







 يونانى زبان مىتواند
 نبوده است (اين نكت راهنماى بهمى براى تشخيص نيو خاص واتعكرايى اوريّ اوست)، و زبان بومى اواوسبابسهولت اين كار رابرايى فی فرامر كردها استا




ضرورى است كه براى هر چيزى وازمى قراردادىای داشته باشيم، زيرا اگر

 حرا نام (ادايرهه)، در آن هنگام كه بر دايرههاى محسوس تجربا







مخالف_اش ندارده (ryra).
(Y) تريفـ (لوگوس) كه حاصل تركيب نامها با ديگر اجزاى سخن (YF

٪ $\leftarrow$



 میىشناسد، جيزها رانيز مییشناسد (FrDd).



 سخناش وارد نيـــتـت
 افعال محدود كرده امست، الما رك: ج فرنفرينس (Essays ed. Anton and and and KUstas, 443 n. 18 (

تعريف مثالِ افلاطون، يعنى دايره، عبارت است از اشكلى كه فاصولى






 رابه يادخوانندهمى آورد (d اهاه، ترجمهى كورنفورد):

آنها از شكلماى محسوس استفاده مىكنند و دربارهى آنها سخن







 است كـتهاانديشهممتراندبر آنهادستيابيد.
 كلمات.

افلاطون بها اين علت از دايرهها و مربعها به عنوان مثال استفاده مى كند كه باور

 حل كند (به ويزه رك: ج









 انعكاسها، تصويرها - و در يك كلام اليدولونها 10 - ي صورتها
(\$) مناختِ (سه دستهى اول).، افلاطون شناخت يا دانش (إيستهـ)،

18 . 10





 جند فراتر از آن است، از آن به عنوان نقطهى شروق استفاده ميكند.

 قالب سخن (९arau) مى گنجند و نها به صورت آشكال








 و توانين به شرح و اصلاحِ روشي تقسيم علمى و طبقهبندى (ابرحسب انواع
 كثير باشد، آنكونه كه درخصوص فضيلت ملاحظه مى كنيم."، بنابراين در اينجا، سه صورت آگاهى كهاعضاى جنس واحدِ (احالتههاى ذهنى) هستند،



 . $10 r$


 بعدبالا.

از حيث روابطشان با متعلق آگاهى، يعنى امرواقعى، با يكديگر فرق دارند؛ نوس
 (MFYbl-r) تقسيم نشده است بابد معادل با نوسي در نظر گرفت): علت اين اينكه رود

.(Vade
(ب) (ب) جاهاهى ديگرى نيز مى نوان بی برد كه افلاطون نسبت به آن زمان كه
 تغييرنابذير را متعلق دانش مى دخواند و جهان محسوس و و متغير را متعلق باورِ درست ( جمهورى FVVb) ـ دست كم از حيث عبارتثردازى، دستخوش تغيير مهمى قرار گرفت است. در هنگام نگارش فيلبوس، خود ايِيستمه چجنان معناى







 اگرجه او در همان محاوره (و حتى در توانين GYYc) تمايز ميان قوهها را نيز تكرار مىكند، در محاورات ديگر تيرگىایى را در اين تمايز مى دبينيم كه به نظر



تثايتتوس هنوز مؤثر نيست، محاورهاى كه فيلسوف رابه طرز تقريباً خندهآورى دور از موضوعات عملى نگاه مىدارد و به هيحِ وجه قبول ندارد كه باورِصحيح r. را، حتى اگُ بالوگوس هـمراه گردد، مىتوان دانش تلقى كرد؛ اما در سونسطايى و فيلبوس، و به ويرُه در خط سير عملىترِّنظريهى سياسي سياستمدار و توانين به وضوح ديده مىشود. امـا اگر ديدگاهى كه در ج 10 تر جممهى فارسى، صص 9 • 9 و بعد، دربارهى تلفيتجير بودن دو تفسيرِرابطهى ميان دانش و باور درست در منون و كتاب ه جمهورى، عرضه كردم درست باشد، مىتوان گفت راهِ اين توسعهى قلمرو دانش از ييش همراه شده بود. باورها از ادراكى حسى برمى خيزد، و متعلت آنها جهان مـحسوس است، اما از آنجا كه اين جهان را از روى جهانِ ازلى و نامتغير ساختهاند كسى كه روح فلسفى دارد با مشاهدهى همين جهان نيز مىتواند اولين نظرهاى نامطمـُن را بر صورتها بيندازد، و از هـمين مرحله مى تواند به تدريجّ، بر اثر جريانِ آنامنسيسى، آشنايى شهودىایى را كه هيش از تولد با آنها داشته است به طور كامل باز يابد." افلاطون يـيش از اين در فاليدون نيز گفته بود كه جستوجوى صورتها را بايستى از شهادت حواس آغاز كرد (ج . ترجمهى فارسی، صص IF (a) واتْيتها، متعلقات اصلى منااخت. (اینجمين را بايد آن چحيزى بشماريم كه به خودى خود شناختنى است

 الصطلاحات خودش يايبند نيست، زيرا او در جمهورى
 اY. من با هشدار وبلاموويتس (Pl. II, 296) بر ضدِ فرضيهى انمراف افلاطون از عقيده به

يادآورى بودنِ دانش، ، موافت مستم.


افلاطون اندكى سهستر انواع حيزهابى را برمىشمارد كه دربارهى آنها، اگر




 شايان توجهى كامل است، و شكلهاريا، رنگّها (مقاينه كنيد با كا كانولوس FYYe







 گام سادماى بيش نيست.تمام اين جيزها رامىتونوان به نامى ناميد، تعريفـ كرد و



ويرايش دورهى شش جلدى تنظيمخراميم كرد-م.





در جهان محسوس مورد تجربه قرار داد. حتى يـيش نياز حهارم رانيز مىتوان در


 ذوات واقعى، معقول و بىتغيير بيانجامند، ذواتى كه روح در آرزوى آنهاست و




بى آنكه ذاتش رابرملا سازند.




 باشند، و عين همين سخن دربارهى تنظيم و تعميم تجربه در قالب نظريههاى











علمى نيز درستاست.
ما در سطع همين تصويرهاى (FYFCV) واتميت مىتوانيم با همنوعان
 سطح [طبقهى] بنجم بالا ببريم، هر سوفسطايىاى هر وقت كه خواست مىتواند
 (است كه بس رها شدن از غار و ديدن انوار الهى در روشنني كامل جهانِ

 در عين حال افلاطون مىى

 دانش را، همانطور كه در جمهورى ديديم، با روشني ديد مقايسه مىى










 صورت مىكيرد ... هر كــى از آن استادانِ ابطال كه بـخوامده (با دإستادان] بازكونه كردنِ

جيزماه).

تنبل و فراموشكار دارند هرگز نمىتوانند به كشف كامل حقيقت درخصوص







 زحمتهاى تربيت ذهنى و حافظهایى طولانى و دشواريى رابر خورين بى حاصل خواهد ماند. (همحتنين مقايسه كنيد با با

 وجود خودش نشان داده بود كه ممكن است كساري استى دلبستگى واقعى به فلسفه داشته باشد اما نتواند بر همكاري عقلاتي لازم برانى روشن كردين مردي مشعل الهى صبورى كند."





 برعكس آن حيزى است كه در اينجا مىيبنيم. در هر حال دانس و همانندى قرين بكديكراند.

وازه ((هـمكارى)) در اينجا نقش كليدى دارد. هرگاه قرار باشد گرومى به هدف برسند، تنها از راه گفتوگو (كه معناي اساسى و در عين حال كارآمدِ (اديالكتيك』ه است) بر اين توفيق دست مىيابند، گفتوگويى كه در آن گرومى از كسانى كه انديشههاى مشابهى دارند، عقايدى را مطرح سازند و مورد آزمايش
 مشتركه؛ است كه حقيقت همـحون شعلهاى در روح مىدرخشد؛ افلاطون یس شرح مطلب فلسفىاى كه هـم اكنون مشغول آن بوديمَ، دوباره تصريح مىكند كه حقيقت و خطا رانه تنها دربارهى فضيلت و رذيلت بلكه دربارهى كل مستى بايد در دورهى طولانى و پرزحمتى از مطالعه و تحقيت به دست آورد، و سبس اضافه

مىیند (MFFb):

درهايانِ كار، آنگاه كه نامها، تعريفها، تصويرها وديگر انطباعات حسى رابه طرزى دوستانه و عارىاز رقابت بدخواهانه،"r وبا به كار بردن شيوهى درست برسش و ثاستخ، با يكديگر سنجيديـم و مورد آزمايس قرار داديم، ناگهان فهم مربوط به هر كدام از آنها به روشنى رخ مىنمايد، و نوس قواى|نسانراتاحدودنهايى آنهابسطمىدهد.

مفهوم درخشش ناگهاني روشنايى، تازگى ندارد. جمهورى نمونهى خوبى از اين جريان رابه دست مىدهد؛ در آن جريان نام، تعريف و نمونهها، در طى گفتّوگوى ديالكتيكى، كنار هم قرار مىگيرند و راه را براى شهود صورت هـوار مى مازند. بدين ترتيب است كه در كتاب F، همين بحثث به كشف عدالت در

 (VOc-d) بازمىكردد.

جامعه منتهى مىشود. سقراط مى


 بررسى قرار دهند، وبدين ترتيب، از راهِ مقايسهى آنها با يكديگر و وساييدن آنهابر
 جرقهاى برزند و آتش خود عدالت روشن شود.






 در طول ترون واعصار ريج بردهاست، رك: فونفريتسدر
Essays, ed Anton and Kustas, 412 .
 كندباصاس111.









نيست كه افلاطون آن را به تصد تلخيص آخرين برداشتهايش از زندگى و




كشف حقيفت.
افلاطون به اين نتيجه میرسد كه (YFFd) (اهر كس كه اين موتوتوسِي توضيحى Tه راتعقيب كرده باشد، متوجه خواهد شد شد كه ديونوسيوس ياهر كسى

 Mus.


 .Mus. Helv. 1964, 145f.


 مى آدادند. رك: ج

 (نه (TAdr ларакообрата
كتابش. P.'s. P. Pp. بد روشنى آوردهاست.

هr. عبارت رها معناى

 يقينى و آزمايشي پزروهشكُ، را توصيف مىكند.

كوجكـتر يا بزرگتر از او، دريارهى اولين و بالاترين اصولي واقعيت (فوسيسى)


















 شناسىاش رابه طرز غير منتظراى (اصبغهى شعرى و ونخيلى و و حتى ـ ـاز سري



 فاش مى شوند، بسيار محتمل است: افلاطون بيش از اين اين فيلسوف را ابا با اهل سلوك مرتبط ساختهاست.









 (تنخيلى)، در اينجابسيار نامناسببهن نظر مىآيد.

دانش و زذد: مسنلهى الناطوذ. براى فهميدن هر نظريهاى درخصوص شنا شناخت،


 متناقضنماونامحتمل بهنظر آيد، المابايد خطر كرد. باستخما اين است كها

TVY.
rcpopevos: :TF4d
. $\pi \rho \rho s \tau \omega \theta \varepsilon \epsilon \omega$

اصل به افراد، يعنى (اشياى واقعى") عقل متعارف و زندگى عادى توجه داشت، و



 اين مسئله درواقع عمرى جاودان دارد. باتوجه بها اينكه درخصوص افراد نمى نوان به دانش [شناخت علمى] دست يافت، جه نوع شناختى دربارهى آنها مىتوانيـيم
 كار درخصوص مورجهاى خاص مقدور نيست. در مقياس زيستشار دناختانتي
 داستان يا تاريخ شخصى خواند. مورد اخير را روانشناس، جامعـش مردمشناس برمى گيرد تا همراه با نمونههاى فراوان ديگرى كه دراختيار



 مشخصات فردى يا ماده، اندك تفاوتهايى با يكديكريكر دارند.





 صص صتابتر بعد.

صورتها علتها (آتيلا)ي اشيا و رخدادهاى اين جهان هستند، يعنى مسئول



 حالت سيلان ادراك نايذيرِ هراكليتوسى نجات مىديهند. افلاطون، و يس از وى به عقيدهى ارسطو، علت از نظر هستتىشناختى نيز به
 معلول وبالاتر از آناست.اين مطلب در سرتاسر اثر او هويدا الست، به ويرّه شايد
 وتتى وجود صورت را مسلم گرفتيم ( (Y)

 ثرْوهش عبارتاست از كنجكاوى دربارهى افراد. ابتدا با حسن و حسين، يا دو



 خودش رااز دست بدهد (مانند مجسـمهاى يونانى درموزهى زمان ما) و در عين


(Kl. Schr. 103) كه صورت فقط در مرنبهى ينجم وجود ندارد، بلكهبانكا نكـ مراتب جهاركانهى ديكر نيز مرنبطاست.






 جزييات.
اين مسئله را ارسطو بهصورت خلاصصه و روشن، در فقرماى كه در سرآغاز



 را قبول ندارد. او نمىتوانست اين صورتما را را هضم كند، امادي


 اصلى كلمه هستند ( مقرلات Ya |L-If). كليات وجود مستقلى ندارندر






 از حيزهاى انضمامى جدا كرد، حيزمايى كه اين كليات عنصر صورى آنها را تشكيل مىدمند."
و حالا به تمايزى توجه كنيد كهارسطو در ميان جيزى كه بیىواسطه براى ما ما
 طبيعتاش بذيراي شناخت كاملترى است (صورت نعريف بذير ير يا وا ويزگى




 داريم. اما، اكرجه اين افراد تعريفـبذيراند، مفهومهايانى كه فيلسوف از آنها

 حسى نيز آگامىاى از اولين كلى ياصورت ارين نوعى را به وجود میى آورد. ارسطر







 ترجمشى فارسى، ص YY\&.

مى




 بنابراين ارسطو، ضمن مخالفت سختى با افلاطون، ادراكى حسى را را با شهود









 كلى مىتوان آنها را بازشناخت و دربارهشان سخن گفت ( مابعدالطبيعه (1.rgar-A













 ارواح انسبانها، آن منگام كه هنوز در قالب تن نبودند، صورتها











 نه، محروم خوامد كرد.



اين ججا مهارت ديالكتيكى موضـعاش رابا استفاده از روش جهـع و تقسيم با بقيهى جهان مرتبط مىسازد و بدين ترتيب آن را تعريف مىكند. غالباً مىگويند هدف ديالكتيك عبارت است از كشف بالاترين، و شاملترين صورتها، يا حتى كشف اصولِ بالاتر، اگر چنين اصولى وجود داشته باشد. بخششى از هدف ديالكتيكـ همين است، اما مقصود نهايهى آن عبارت است از اينكه با تقسيمهاى متواليِ درست به جنس و نوع، كوچكـترين طبقهى تعريفـهذير - نوعِ اتميك با تقسيم نايذير - دست يابد و بدين ترتيب تا آنججا كه مـمكن است به فرد نزديكتر شود.

فروروده..
درسى كه از مححاورات گرفته مىشود با نامهى هفتم (HFFb-c MFFa) هماهنگى دارد. جهار مورد اول (شىء محسوس يا دادهى حسى، نام آن، تعريف آن، و طبقهبندى علمى آن) فقط مىتوانند به ذهن بگويند كه هر فردى (عкабоб人)


توافق اوليهانى رسيده باشد، دربارهى شايستگى

据

 ص AV، يادداشت IV)، و اكريرجه جنين هدفى وصل ناينير است، من با با اين تأكيد او موافت هستم كه مسـلدى افلاطون درواقع ممين بود. (FA


 119

اين كار را در زندگى روزمرهمان، ظاهراً، از راه ادراك حسىى انجام مىدهيم: 0 • فى المثل مىتوانيـم به يكى از دو قنارى اشاره بكنيم و بگوييـم، (آن يكى را برخواهم داشت). . اما تشخيص ظاهرى (اروگرفتها) يا ((تصويرها)یى مـحسوس غير از برداشتى است كه افلاطون از شناخت دارد. براى آن منظور، وقتى كسى دربارهى اسم به توافق رسيد، و آن را از راه جمـع و تقسيم تعريف كرد، و يافتههايش را به صورت دانشى ـ طبيعى، الخالقى يا سياسى ـ سامان بـخشيد، تنها و تنها یس از آن اگر ذهن او با طبقهى ينعجم، يعنى امر واقعى يا خداگونه (فايدروس YFqc\&-d) سنخيت داشته باشد، و به علاوه او فرصت يافته باشد كه عقايدش را با عقايد معاشران همفكرش درهم بسايد، شعلهى مورد نظر برافروخته خحواهد شد. از آن پس فيلسوف در پرتو بصيرتى كه ييدا كرده است نه تنها صورتشاى الهى، و اصول بالاترى را كه شايد در آنجا باشند، مشاهده خواهد كرد، بلكه همـحنين، تا آنجا كه مـحدوديتهاى بشرى اجازه مىدهد، اشياى اين جهان را نيز به كونهاى خواهد ديد كه ذاتاً هستند، و نه فقط در رابطه با مفهوم طبقهى آنها؛ زيرابر روى تك تكاشياى اين جهان مهر يكى از صورتها را زدهاند، صورتى كه، چنانكه ارسطو نيز دربارهى صورتهاى كاملاً حلولىاش مىگويد، مستى يا جوهر آن شىء را تشكيل مىدهد، جه و به تعبير متعارف، به اين سؤال یاسخخ مىدهد كه آن هـيز بودن يعنى چه.

-ه. ارسطو، علاوه بر اينكه ادراك حسى را با نوس برابر میگيرد، آن را به عنوان پاقوهى دروني




بعد.

„ "نانوشتn«ى افلاطوه

## مقدمه: نظريهى بجلدِ'

به خوانندهاى كه افلاطون رادر اثر مطالعهى اين مجلدات يا (جنانكه اميدواربم) از روى محاوراتِ خود او، باوجود خطاهايى كه در فلسفهى او هست، به عنوان فيلسوف، نويسنده و شخصيت بزرگى مورد ستايش قرار داده است، به خوبى اريى مى توان توصيه كرد كه اين بخش را ناديده بگيرد. اين بخش بالكـل با شواهد غير
I. يروفسور ایى. ان. تيكرشتت كتابش Interpreting Plato (1977) را منكامى به من فرستاد اين







 آوردهام.

مستقيم سروكار دارد، شواهدى كه به ناحار منازعاتى راييش مى آورد و فقط ابهام

 موضوع سرزنش كرد، موضوعى كه اخيراً جنجال عظيمى در ميان پثزوهندگان افلاطون بهه وجود آورده است.
 اختصاص داده است:' و آن اينكه ارسطو آراء فلسفى خاصى را به إن افلاطون





 Robin, La theorie platonicienne des Idəes et des Nombres d'aprés Aristote (1908); Stenzel, Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles (1924, 3rd ed. 1959; de Vogel, (l) 'La dernióre phase de la philosophie de Platon et l'interprétation de Leon Robin' (orig. 1947), (2) 'Problems concerning Plato's Later Doctrine' (orig. 1949: both now in her Philosophia 1, 1970); Wilpert, Zwei Aristotelische Frühschritten über die Ideenlehre (1949); Leisegang in RE, 2520-2 (1950); Ross, PTIch. IX, 'Plat's Unwritten Doctrines', and following chh. (1951).
 نيكويى گزارش كردهاست. برایى موضع بسيار شكاكانهى خيدر وىى رك:
The Riddle of the Early Academy (1945: German trans, 1966).
كروتهاز يبشروان مكتب نوبينكن انتقاد كردهاست، ،Pl. 1, 273F.
r. از اينجاست كه به عنوان (هكتب توبينگنه معروف گشته است (گادامر، Idee u. Zahl، و


عميقتر و منسجمترى از (آموزمى نانوشته)، و رابطهى آن با ما محاورات به عمل




 خصوصى با شاگردان برگزيدهاش نگه داشته است.ه از اينج ايناست كه در برخى
 شروع شد و او كىى. كايزر در طى جندين اثر آن Arete bei Platon und Aristoteles: zum

Lehre, 1963, 2nd ed. بكاني ويزه توجه كنيد به كتابِ كايزر 1968 (Aristoteles (1966),





 Idee u. Zahl: مجموعه مفالات عبارتاند ازي Das Problem der ungeschriebenen (ويرايش كادامر 199^) كه حاصل يك همايش است؛ Das Platonbild (ويرايش كايرز


 براي كتابشناسى نگاه كنيد به كايزر PUL 565-71 كه در ويرايش دوم (575-7 (57) تكلمباى نيز بر
 ه. ال آنجا كه كرمر افلاطونِ محاورات را نفط
 ديكر جيز محصلترى را جستوجو كند. الما آيا اين برداشت سهم آنها را در فلسنه به طورــ

انديشهها اين ترديد وجود دارد كه „كارِ كرمر، على رغمِ شايستگى هايش، بها بها اين

گراهى هاى ثانوي يراكندهو حدسى، ناديده بگيريم.ه؛
 نامه به طور ضمنى مى است. (IS.r.

 وجود اين مسئله و عرضهى چخند نكتهى كلى دربارهى آن واشاره به نوع شواهدى كه در دسترس هست. در هر حال خود يكى از اعضاى مكتب توبينگن گفته

〒 جدى فرو نمىکاهد؟
6. S. Rosen, P.'s Symp. xvi.

كرِمِر و كايزر در برابر نعادان توانمندى جون ولاستوس در 1963 Gnomon (كه در كتاب او نجديد جاب شدهاست)، به شدت از موضعشان دفاع كردماند. در اينجا
 است در 1966 (روايت انگليسى آن در 1971 Anton and Kustas Essays آمده است) ممراه
 (AGP


Museum مى توان ملاحظه كرد.




است.

استاگر جه يزوهشهاى اين مكتب بينش جديدى را درخصوص بسيارى از
 است.^ ^حال كه حنين است، هر داورىاى در مرحلهى حاضر فقط ارزش موقتى خواهد داشت.
 ارسطو و مفسران او به افلاطون نسبت مىددهند، برخلاف اعتقادى كه رايج
 تصريح نشدایى، در وراى محاورات، دست كم از از جمهوريى بها اين، قرارد، و
 اين نهانكارى افالاطون عمدى بوده است.' نمونهاى از آن عبارت است از از
8. 'Fast alles ist noch zu leisten' Wippern, Das Problem der ungeschr. Lehre P.'s xliii.
9. به ويزه رك: كرمر، Eлekeıza tns ovoıas, AGP 1969 و و مقالهى او دربارهى تعلمي اصلى و















امتناع سقراط از توصيفِ خود خوب در جمهورى." همانطور كه گفتم، مكتب توبينگن را به تفصيل مورد نقد قرار دادهاند، و من نمى خواهـم حيزى بر آن بيفزايم؛ اما همسو با اين سخنِ صريح ويِيرن كه ((فقط اولين گامهاى آزمايشى برداشته شده است، چند نكته كلى را مطرح مى سازم كه به نظر من لازم است دربارهى آنها محتاط باشيم. ا- مىىويند تعليم نانوشتهى افلاطون، قبل از هر جيز، مربوط است به

↔
 محاورات را در اصل داراى ارزشِي يكسانى نمىدانست، اما كم ارزش تلقى كـي كردنِ

 (. IFV




 اين مطلب، مىى را (به كونهاى افلاطونى اما اندكى الهامآميز) عاند
 (آموزه درونى و آموزهى سرى را به كلى از حرزهى بحث بيرون كنند.
 حاضر

 مهمترين مقالاتشان؛ ابراز كنم، كارى كه برخى از منتقدان آنها نيز انجام دادندند

آموزمى او درخصوص اصول نهانى يا مبادي (آرخايِي) هستى، به آلمانى Prinzipienlehre





 افلاطون به مقدار زيادى وامدار فيثاغوريان بود، اما وقتى مفسران اني




 مى كنند و يكى يس از ديگرى در راه حل مسايل مشان مشاي


 آرخاى، برابر مى گيرد.ها خود او خيلى بيشتر از از افلاطون، وارث وري روحيهى ايونيانِ
13. Wippern, Das Problem xlv; Krämer, Platonbild 224
(براى تأكيد به صورت ايتاليك جاب شـدهاند).
. Philos, 1, 272-4، و نقراتى كه در آنجانقل شدوهاند. If
ها هر مورد آرخهى يـش از ستراطيان، شثايد مراجعه به فهرست ج ا (متن انگلبسى)، هـان

rـ تأكيدى كه اين محققان بر يريرىى افلاطون از (افيلسوفان آرخهد جويه،


 سهل|انگارانهاى رانسبت به راهنمايىى او اظهار میدارندند.
 هستى شناختى محصلى در بر ندارند، يعنى (اياين سخنِ آشنا كه فلسفهى وارينى

 آنهامى گيرد.

 ارجاع به فايدروس و نامهى هفتم (كه مستمسك كري كرمر هستند) در ج ج

 صص Platonbild مى
 افلاطون نشان مىدهند ... سلسلهى آثار افلاطون در اصل از تقانين يانين ديگرى

> 〒 شده است، از آنِ شاكُردان افلاطون است نها از آنِ خود اور .

Rundschau 1966, 38 در Ungeschrieben Lehre وا متبل اشتراوس دربررسى كتاب كايزر
.Phil.
17. 'die Schriften nur ein Spiel Sind' (Krämer, Platonbild 198).

بيروى مىكند: تعليمى، ترغيبي، هنرى ... تكامل افاططون در درونذ آكادمى





 قوتى را در استدلال مخالفانِ تكامل واقعى فلسفه در محاورات احساس
\&_ارسطر در توصيفِي آنجه امروزه تعليم درونى با سرى افلاطون در درون








 кобноs

 dic allgemeine Seinsweise alles
 (.AGP

اعضاى اوليهى آكادمى (كه خودارسطونيز بیترديد يكى از آنهاست، هر جندار



 شواهداجازه دهد) ميان افلاطون و ديگران فرق بخذارارد. 14

## نظرى بر شواهد

 (1) آٓموزههاى نانوشتهه. " آ ارسطو در يكى از مواردى كه كمتر حالت
19. مقايسه كنبد با راس، PT7 151-3. برايى نظر كرمر میتوان به Platonbild 210 ارجاع داد.

 . تفاوتهاى ميان كسانى اشاره مىكند كه همكى به (جومرماي تغييرنابذيره، (1-AVarI)








 مطالعات رياضي آكادمى، و اطلاعات عمومىاى دربارهى افلاطون در معام يكى معلم، ( ب) محتراى آموزهى نانوشته.
IT. دربارهى انكار كلى امميت آموزهماى نانوشتهى افلاطون از سوى جرنيس، ركى: به كتاب اوــ

كنايع دارد ( طبيعيات (r•qb/F) به (افافلاطون در آنحه كه آموزههاى نانوشته نام كرفتهانده ( افلاطون نسبت میىدهد كه در محاورات به حششم نمى انورود، فرض طبيعى اينى اين است كه بگوييم آن را از ميراث شفاهى افلاطون برگرفته استـ است به نظر مى مى آيد





 امر نامحدود يا دست كم عنصر نامتعين به كار مىيَبَدَ، عنصرى كه فـر فاقد كوسموسى است كه از سوى عدد و اندازه إعمال مى شود (صص FrA FrA و بعد
(r) (r) سخنرانى افلاطون ادرباردى خوبها. آريستوكسنوس كه شايعه يراكني


 يعنى موضوع كلى بحث را هميشه بايد بر شنوندمى تيزبين تذكر داد.

Riddle بهويزه صص PiV

23. Aristox, Elem. Harm. 2, p. 30 Meibom, 122 Macran; also Gaiser test. 7, de Vogel 364c.
اماميجِ يكاز اينها نقره رابهور كامل نقل نكردماند. براى اين منظور يابهامل متن نكاه كنيد ويابه:->






 آريستوكسنوس مى گويد علتِ سردرگم گشتن آنها اين بود كه آمادگى لازيم را







 نمىدانستند، كسى كه مى گفت خوب همان دانش است و وارخوبهاليى مقبول
$\rightarrow$ Düring; Ar. in Anc. Biog. 357f.
توضيحاتات در مر حال خواندنى استـ.

Gr. Ph. 1, 274 n. 1 آورده امست. اينكه وازهى افلاطونى هع $\pi \varepsilon \rho a s$ من دست كم نامحتمل مىآيد؛ اين معنا را هحرنيس (Riddle 87 n.2)، راس، كرمر و ديگُران مطرح كردهاند (نكاه كنيد به ولاستوس، Plat St 393 n. 21 ) در ساختار دستور يا تركيب
كلمات اين جمله هيـي امر بسـبار غريبى به جشـم نمى خورد.


ممكن است موجب زيان شوند.؛" جه انگيزهاى موجب شده است كه افـلاطون












.r

 طرز معقولى اعتراض كرده است كه هابرخوردى كه آريستوكـــنوس توصيف مىيكند قبولِ اين


 اندكى تعديل مىیند.

 براى نشان دادنِ شخصيت خود ارسطو نقل مىيكند. نكاه كنيد بـ Vita Marciana در مر ص
 30. Zeller II, 2,64 n. 1; Cherniss, ACPA 119 n. $77 . \rightarrow$

محققان توبينگن (ادربارهى خوبه) را دورهى درسى تكرارىاي تلقى كردماند.




 سخنرانى هايى كه افلاطون ايراد كرده و ارسطو بها رشتهى تخرير دير درآورده استا



 نشان ممدهند كه (به بيان يكى از همكاران ما در در توبينگن) قبول داستانيانى كه آريستوكسنوس نقل مىكند، هر گاه جيزى بيشتر از يكا يكامر مجعول بين بوده باشدل،

به حشـم مى خورد.
31. Krämer, Arete 409, Mus. Helv. 1964, 143 and elsewhere.





 لنظ مفرد، يعنى ovovora، نيز بر نعليم بـ طور كلى دلا

 نوجه كنيد.

ارتباطى با سمينارهاى منظم آكادمى نداشته است، جلساتى كيا كه افلاطون در در آنها

 انگيزهى اين جسارت در ملأعام ـ جسارتى كه إرسطر آن را يك شكـي



 افلاطون گفتهاند روى آوريم، جيزى رااز دست نخخواهيم داد.

محتواى آموزهى نانوشتهr"

 افلاطون كrتر از هيج آموزهى شفاهى ایى تلقى نكرده است. در مر مرحلهى بعده، بهترين سرآغاز عبارت است از تلخيص فلسفنهى افلاطون در مابيعدالمالطبيعه،


 فيثاغوريان مىآورد، زيرا شباهتهاى زيادى را ميان فلسفههاى آنها مىيابد.
 رمنتشر شده است؛ مؤلف در ممدمهى اين كتاب بازسازىاى از فلسفغى Arist Metaph.
رياضى افلاطرن، عمدنآبا تكيهبر ارسطر ، رآوردهاست.
 آوردهاست، تكميل كردمايم.

ارسطو قسمتهايى از فلسفهى افلاطون را كه با فيثاغوريان فرق دارد، به تأثير مشتركِ سقراط و مكتب هراكليتوس نسبت مىدهد؛ بررسىاى كه از محاورات

 سوى سقراط در حوزمى اخلاق مستلزم فرض ذات تغييرنايذيرى بود كه






 عناصر عبارتاند از بزرك و كوهكى و واحد، زيرا از اندرون بزرك و كوجك است كه صورتها، با بهرهمندى از واحد، به عنوان اعداد، وجود دارند.^^




يادداشتها.



 كردماند. اشتانتسل roos $\alpha \rho \theta \mu$ را را كرد $\tau \alpha \varepsilon \delta \eta \eta$ كرده است. آسكلبيوس بيش از بىمورد خواندهاست، امامِرلاناز آن دفاع كردهاست. نكاه كند به متن يكر، جاب آكسفورد،

ارسطو نظريهى صورتها را به دقت با مكتب فيثاغورى مقايسه مىكند. هر دو نظريه واحد را به مثابِه جوهر قبول دارند، نه فقط به عنوان مـحمولى براى چحيزى ديگر؛ و نيز هر دو، اعداد را علت وجود چيزهاى ديگر مى دانند. امـا اثبات امرى دوگانه به جاى نامحدود به مثابه واحد، يعنى گفتن اينكه نامحدود از بز رگ و كو حك تشكيل يافته است، از آنِ خود افلاطون است، و همينطور است جدا ساختن اعداد از اشياى محسوس و مطرح ساختن صورتا. ارسطو در اينجا توصيف نظريهها را رها مىسازد و به نقادى آنها بر پايهى اصول خودش روى مى آورد.
ارسطو در گزارش خويش در درون نظام فلسفى خحدِ افلاطون دست به تقسيم نمىزند، يعنى ميان آموزهى اوليهى صورتها و آموزهى وايسين آنها فرت نمى گذارد. اين تقسيم مربوط است به دو قسمتِ يك نظريه كه موضوع بحث متفاوتى را دربر مىگيرند. صورتها علت، يا تبيينِ تمام چحيزهايى هستند كه در جهان محسوس وجود دارند. از اينجاست كه يك بخش از اين نظريه مربوط است به ماهيت و روابط خود صورتها. ارسطو مىگويد افلاطون صورتها را اعداد ينداشت؛او لازم مىداند كه برخى از مشكالت اين عقيده را تذكر دهد. هر دو بخشِ نقادى او در فصل نهـم همان كتاب از مابعدالطبيعه به ترتيب آمدهاند. اما فقرهاى در يكى از كتابههاى بعدى كه تاحدودى تكرار فصل ششـم كتاب آلفا الست، نشان مىدهند كه يكى دانستن صورتها با اعداد، بخشى از برداشت اوليه

همان جا، و به مرلان در 1964 ركا 1 ركل متن در اينجا هر جه باشد، ارسطو بارها



 روشن كرده باشد؛ خلاصهى آن رادر ج

از آنها نبوده است. عبارت بدين قرار است:الادر بررسى صورتها، بايد ابتدا










 ومو راهمراoِ بِكديكر در . PTI 154f نرجمه كردهاستا
 نعبير جمع در اينجاو نعبير مفرد


 ارسطو دوستداران صورتصا
 فارسى) صص



 تاريخ متأخرى براى آموزهى عدد اختراع كرد (dkonstruieren).

فيياغوريان سبب اين برداشتِ عجيب شدند ترديدى وجود ندارد؛ احتمال مى مودد كه ديدار افلاطون از غرب يونان اين نتيجه را به بار آورده است. (مقايسه
 طبيعى است كه ارسطو وقتى پس از مرگ افلاطون به عقب بازمىگردد، در توصيف كلى فصل ششم كتاب آلفا، اخيرترين صورتِ نظريه را گزارش كند. به يقين نمىتوان گفت كه افاطون در حه زمانى نظريهاش را بدين صورت درآورد، الما مىتوان مطمئن بود كه اين برداشتِ اخير بخشى از فرض اصلى صورتهاى متعالى، به مثابهِ راه حل افلاطون براى معضل سقراطي هراكليتوسى، نبوده است.

آرخاي صورتها: دوگانهى نامتيمن و وا-حدْ خو ب. مسئلهى رابطهى ميان واحد و كثير از همان اول فلسفه و دينِ يونان را به خودش مشغول داشته است. اين مسـلـه براى افلاطون كه يس از یارمنيدس به تفلسف مىیرداخت به صورت مسـيلهاى بسيار اساسى درآمل، نه تنها در انديشهى او درخصوص جهان، بلكه همـحنين (جنانكه هنوز هم بايد بگويم) در سالهاى اخير دربارهى فرضيهى مورد علاقهى او، يعنى صورتهای متعالى. او در یارمنيدس و فيلبوس اين یرسش را مطرح مىسازد كه هر كدام از اين صورتها حگگونه مىتوانند وحدت و استقلال خودشان را حفظ كنند و در عين حال به اندازهاى با تعدادى از انواع طبيعى مرتبط باشند كه حتى وجود آنها راتبيين كنند؟افلاطون، تا آنجا كه به اين جهان مربوط مىشود، احساس مىكند كه حالا مىتواند سؤالاتى از اين دست را كه يك چحيز چچگونه مىتواند صفاتى متعدد، و حتى متضاد، داشته باشد، و يا اينكه چحگونه مىتوان يك شخص را واححد ناميد در حالى كه از اجزاى متعددى تشكيل يافته است، كودكانه و آسان تلقى كند و به يكى سو نَهَد؛ اين اطمينانِ او حاصل فرضيهى صور است. (مقايسه كنيد با بارمنيدس I I PC-d .) مشكالات آنگاه آغاز مىشوند كه در مورد (به اصطلاح) كليات بينديشيم، نه در مورد گاوها و

انسانها بلكه دربارهى گاو و انسان، نه دربارهى جيزهاى زيبا يا كارهاى خوب

 هراس و آٓير ون ) تشكيل يافته است. عقيده در مورد صورتها نيز صادق است. آيا مىتوان معنايى در اين سخن
 است براى اين منظور كه مبتنى است بر مجموعهاى از شواهد غير مستقيم (عمدتاً شواهد ارسطويى) همراه با محاورات اخيرِ خود افلاطون. شايد اين كار



تشخيص عرضه مىدارند.

 ماده و واحد به مثابهِ جوهر يا صورت.









 طول و ونذهستند.

(احيز فاقد ماهيتِ" لاكى مقايسه كرد، همان حيزى كه وقتى كانت تمام صفاتِ


 صورت عُريان وجود ندارد، بلكه هميشه صورت، يا يا مجمموعه صفاتى، را درير مى


 مى شود، و محاورات خود افلاطون تأيِيد مى كنند كه دوگانهى نامشخاي كوحكى بايستى اصطلاح فنى افلاطون براى آبير ون گرديده باشد

 مى تواند مراتب نامشخصى ميان دو قطب متضاد داشته باشد. مثالهاى افلاطون

آن جيز مىنامد. بنابراين نبايد آن رابا (جروهره به امصطلاح فيلسوفان اخيريرتِراروريا اشتباه كرد،



 Fir
 بىترديد aлع

 در حالى كه حواس هر دو رابهيكديده مىنكرّا.

عبارتنداز خشكـتر و مرطوبتر، سريعتر و آهستهتر، بيشتر و و كمتر، بزرگتري و و كوجكتر؛ ؛"













 كه هم به معنى اندازه است، و هم معمولاً معناى اندازهى شايسته را مىرساند



 نرسيدنبه آن، ،امدنظر داشتنتاست؟ استا




 وقتى اين اضداد بدين صورتبا باهم آشتى كردند، تركيب آنها آنها در بدن سامامتى را


 وحدتياخيدِيراس استو ويااولين نتيجهى تحميل آن بر آياير وذ.
اين عقيده نيز ريشهى فيثاغورى دارد، اما با بیترديد افلاطورن از آن آن اقتباس








 ممامنگ ساخته و به جاى اينكه كثير باشد به صورت انسان وان واحدى درآمديه




 میآردر.

الست ( جمهورى FFMde). شايد به طور مشخص نتوان گفت كه در حه هنگامى اين تمالاتِ مربوط به اهميت وحدت در زندگى انــان در انديشهى افلاطون با آموزماى كلى و مابعدالطبيعى گُه خورد ـ و ابنكه اين يبوند مقدم بر جمهورى اهاست يامؤخر از آن. اما از آنجا كه معمولاًّىیگويند يكى از آثنايان افلاطون، يعنى ائوكليدسِ مخارايى، واحد و خوب را يكى مىدانست به خوبى مىتوان حدس زد كه مباحثات ميان آن دو ـ در آن هنگام كه افلاطون يس از اعدام سقراط هـمراه الثوكليدس به سر مىبرد ـ به افلاطون كمكـ كرده است تا اين نظريهى يبيحيدهتر راصورتبندى كند. تمام سخنانى كه گفتيم به جهان محسوس مربوط مىشود، نه به
 آنها واقعاً واحد هستند، يا هر كدام از آنها مانند روگرفتهاى محسوسشان به نحوى واحد و كثير - هر دو ـ هستند (10b)؟ كورنفورد در شرح یارمنيدس

 هr برایى فلسفهى اثوكليدس و رابطهى او با افلاطون رك: ج Ir ترجمهى فارسى، صص
 Fundamental Questions): (ما نمىتوانيم، از فضيهاى كلى دربارهى وحدتِ مر آنحه
 بدين ترنيب مباستمان را الز مابعدالطبيعهمان استنتاج كنيهج؟؟
 مرنكب شده است، آنجا كی تيهايوس Drd را (بدون نتل قول) به عنوان
 محاورات ملاحظه كرد. افلاطون در آنجا آريخهـائى الجسام rrc صورتما رانيز شامل شود، كار ما آسانتر مىكردد؛ اما من اين عقيده را قبول ندارم. (رك: ج

 حيرت خواهد بود اگر بگوييم ... وحدت همان كثرت است است. اما با نبايد نتيجه
 بارمنيدس بيشتر طرح مشكل را مد نظر دارد، و همانطور كهي او او مى گويد
 سوفسطايى اولين محاوره از مجموعه محاوراتى استى است كه افلاطون در آنها

 خويش درمى آورد. سقراط در گفت و گوهايش دربارْى مفاهيم جنسى يا نوعى
 مطرح نساخت، اما افلاطون كه به صورتهاى الهى و نامتغيرى معتقد بود


 علاوه بر آن ادعا مىكند كه كاهي پاهي










همان ترتيب كه جهان [زندهى] ما ما را و ديگر حيوانات محسوس را دربر
 ممين سياق در سونسطامى میى گريد دانش واحد است، است، اما در عين حال علوم

 محدوددترين صورت، يعنى صورتِ نوع سافل، رانمى توان تقسيم كري كرد.


 در اينجا اختلاف مهمى ميان افلاطون از يكـ طرف و ارسطور و امه مل منطق















است بر اينكه صورتها هم كثير (داراى اجزا) باشند و هم واحد (به مثابه كلز). اما در فلسفهى ارسطو حضور كثرت يعنى حضور مادهـ هـه بنابراين، اگر ازي از اين








 بگويد جند نوع موجود زنده وجود دارد؟) وقتى بها بايِينترين صورتِ تعرينـي



 بخشى از خودش دارا الست، شايد در نگامٍ اول غير افلاطونى به نظر آيد؛ اما








صورت به نحوى در ميان آنها گستردهاست، و همين رامىتوان باسخ افلاطون به







 آوردهاست: صورتهايى كه به موجودات عائم محسوس عقلاتيت مى يبخشندا هستى و عقلانيتِ خود را وامدارِ خوب هستند. افلاطون در آن هنگام كهر كـي


 است. عقيدهى معقولتر اين است كه افلاطون در در ابنجا با باريا


 نوشتناش امتناعمىورزيد.


 انديشهماى افلاطون از يشت بردمى مفاميم و اطلاعاعات ارسطويحى جون يون صورت و ماده؛ و نبايد فراموش كرد كه ارسطو، با وجود اختلافات بنيادىاى كه با

افلاطون دارد، ساليان متمادى همدم او بودهاست. و آخرين نكتهاى كه در اينجا اضافه مى كنم اين است كه ارسطو بايستى كار افالاطون در در باب دياب ديالكتيكى را





 صبغهى دينى و شاعرانه را در محاورات متأخر درا يرا يعنى در آثار آثار ديالكتيكى،

 مى گزيند كه جشم انسانهاى معمولى از ديدن آن ناتوان است؛ چرا خيره شدن بر نورانيت الهى عادت نكردهاندي اما ما همانطور محاوره (ج 18 ترجمهى فارسى،
 هماهنگ كرد. جاى تعجب نيست كها جنا جنانكه از آثار ارسطو برمیى آيد، اين موضوع محور اصلى مباحثات أكادمى بوده است، و ا افلاطون، استيوسيّيّس، كسنوكراتس وارسطو هر كدام راه حل خود رايسنهاد كرياد كرداند.

صورتهابد مثابير اعداد. (اسبس نوبت به تقليد فيثاغورس رسيد، بازى بااعداد، ديوشناسي خرافى. ارسطو كه عقل متعارف سالمى داشت، اين كار رانامعقول

 بانتهاست.

مىددانست. رياضيات و نجوم توجه او را جلب نكردند.ه) ويلاموويتس دربارهى


 دوستان فيثاغورىاش، دست كم در انديشهى رياضى و طبيعى او، اء نيرومندنر مىگشت. او در تيمايوس كل جسم را به سطوح صاف فروكاست، حنين مىنمايد كه او مانند فيثاغوريان بين آشكال هندسى و اجنى اجسام طبيعى فرق


 جون اين نظريه در هر حال با عادتهاى فكرى ما فاصلهى بسيار زيادى دارد، به
 سرآغاز بحث قرار مىدديميم.
 همهى اشياى ديگر هستند، واحد نيز علت ذاتصورتهانهاست.ه
-9. شايد مقدار حقيقتى كه در آن هست به ممان اندازه باشد كه در تفسير شورى بر كتابِ خيري
 ستايشى استه،.





 فاعل برخی الز آنها راجمع آوردهاست.

اين سخن، به خودى خود، همانند خيزى است كه افلاطون در جمهورىدر
مورد خوب بر زبان مىى آورد.
 بالفعل و اصلهها هستند، اما از عناصر تشكيل يافتهاند.ه يعنى صورتها، كه در اينجا برابر با اعداد لحاظ شدهاند، مثل هميشه،
 اصلها هستند، يعنى واحد و دوگانهى نامعين. همان، مابعدالطبيعه، 991b9: (ااگر صورتما اعداد هستند، جگگونه نقش علّْى ايفامىكنند؟ه، اين سخن همان اعتراض دايمى ارسطو است بر فرضِ افلاطوني صور، اعم
 علت فاعلى مىنامد ناديده مى گيرد.
 | I IF F

 تحرير درآوردهاست. ارسطو در بسيارى از جاها كه آموزهى صورت به مثابهِ عدد رانقد مىى

 طور كامل نقل كنيم؛ اين فقره، حتى براى تميز دقيق در ميان مفسران مختلفـ،
 : اهF ويمِر)

اماحالااكثر فيلسوفان تاحد خاصى بيس مىروند و سبس متوقف

 كردند عملاُهر جيز ديگرى را رها مىيسازند، فقط اشارْاى بر بر آنها

 ديگر از اعداد و واحد، مانند روح و معدودى ديگر،
 جيزها بيش از اين سشخنى ندارند. بيروان اسسبيوسيبوس نيز حيزي

 امور رياضى و حتى الهى تعميم مىدهد. هستيايوس نيز تا حذ خاصى بيش مىدود، و خودش رابه نحوى كه توصيف كردم به آن اصول محدودنمى سازد.بينظر مى آيد كهافافلاطون، درارجاع بهاصول،بر جيزماى ديغر [بعنى محسوسات]اشارتى دارد، آنگاه كه آنها رابه صورتما متصل مىگريداند، و صورتها رابه اعداد، و از طريق آنها به سوى اصول [اوليه] بيش مىرود. او از آنجا ترتبب بيدايش راتا جيزهايى كه اشاره كردم بى مى گیيرد. اما ديگران فقط اصولراموردبحثقرارمىدهد. دراينجابا جند هرسش خاص روبهرو مىشويم.


آيا انلاطون هورتشا و العداد را يكى جيز مى خواند، يا العداد را آرخهماى صورتشا تلمداد مى كند؟ به نظر مى آيد كه تئوفراستوس در اينـيا






 كا La demière phase (Philos. بررسى مىى كندو درص
 بيشتر جانبِ تئوفراستوس را میى گيرد تا جانب ارسطو را تا تصور مى مكنم تناتض
 هستند بيشتر از آن مقدار نيست كه در طرح اصلى إينى فيثاغوريان ميان عدد بودن
 جيزى بنجرهاستواينكه آن جيز شيشهانى استراست گرئهر.

FF


 در اعمال رباضى تأثيرى نمى كذارد.


 صورتِ انساناست، صورتاسب جها عددى خواهد بود؟ه

 هستند، اما درمورد اعداد گاهمى جنان سخن مىگیريند كه گويى آنها



 صورت به نحوى از انحا علت وجود
 rr-9brr




 كه گادامر مى گويد (I. and Z. 27): (إين مفهوم فقط فيثاغورى (جهارگانها)
65. Gr. Ph. 1, 275, Cf: Philos. 1288


نيست. حقيقت انكارنابذيرى است دربارهى نظام دهدهى مبنى بر اينكه در تمام
 دست انتقادِ كاملأعيبج

 نظرى دربارهى آن داشته باشد، در هر حال اسيبيوسيّوس معتقد بود كه ده ده هم عددِ كامل است و هم شالوده (

يديش المداد.ارسطو مى گيد افلاطون زوج رادومين اصل تلقى كردزيريا اعداد
 به همان صورت كهاز مادهای كشسان.



MV
 Gr. Ph. 1, no. 368





كميت عددى رابر روى آن بزندي
99. منظور، در مورد افلاطرن، اعداديى است كي كه صورت هستند، نه (جنانكه راس مىيكويد، 182




جگونگى بيدايش اعداد، و نيز منظور افلاطون از (به استثناى عدد اصلىى (


 I SV_Y•0 0 ويلن van der Wielen رابه طور مشروطم میيذيرد، تفسيزى كه بوير آن را موردر



 متوالي حد ياتعين بر كثرتِنامحدوداست

طرح كلى ياترتيب الصول. تا آنجا كهاز منابِع ناكافى و گاهى مبهِمْ ما برمى آيد،



 نغمههاى آهنگينِ موسيقى، همگى نتيجهى ممىتوان خميرهى صورت نيافتهى جهان در يتمايوسى را ملاحظه كرد و و نيز
 يشين آنها، بر آن خميره منطبع مى سازد. (Y) واحد و آٓيرير ونذ با هم تركيب

راضافه كرد. Metaph. N andM 49f، و .v.

مىيابند و مجموعه اعداد را به وجود مى آورند، اين مجموعه از



 اشكال فضايى و بالاخره جهان طبيعت. لازم است مقدم بر اشياى طبيعى، و و




خصوص كمتر مىتوان حون و حرا كرد. اگر افلاطون اين طرح را تاحدودى يذيرفته باشد، بى هيـيح ترديدى مىتوان گفت كه ارسطو حق داشته است كه بگويد فلسفهى او (يعنى، مابعدالطبيعهى او) از بسيارى جهات بيرو فيثاغوريان بود،

 كه آنها گفته بودند خودِ اشيا عدد هستند.


 خحداو از كدام يكاز اين دو تعريف بيروى كرد، رك:
Wilpert, Zwei arist Frühschriten 177 n.9.
Vr .Vr
 نرجمهى فارسى، صص و\& وبعد.

شد. فيثاغورس و ييروان او، در اثر هييجان ناشى از كشف بزرگى وى درخصوص
 صريح در ميان عناصر مادى و صورى، حقيقتِ تازه رابـا
 بودند، و او سيس به تمايز ميان جهانِ آرخه هاى معقول، بعنى صورته اتهانها و و جهانِ محسوس، يعنى طبيعت متحركى كه فقط („رورفت) آن يا (ابهرهمند از) آن است، دست يافت. گام بعدى برعهدهى ارسطو بود كه صورتها را با به جيزهانى

 دربارهى اين نظريه كه صورتها اعداد هستند، يا نتيجهى اعداداند،

 فيثاغورس نه تنها مبناى خطوط، سطوح، اشكال فضايى و اجسام طبيعى، بلكه



 vo









ممحننين مبناى امور مختلف انتزاعى، اخلاقى و غيره: عدالت، عقيده، فرصت، ازدواج و امثال آنها، و همينطور مبناى روح و عقل نيز هستند. افلاطون
 همگى منحصر در قواى ادراكى هستند بیى ترديد مى توان بر پايهى آورده شدن آنها آنها



مىىگويد:

بهعبارتى ديگر،اومى گويد نوس واحداست، داننش دواست...عددِ سطح [يعنى سه] عقبده است و ادراك حسى عددِ شِكل فضايى

است.

اينكه كدامين عدد را به كدامين مفهوم نسبت دهند در ميان فيثاغوريان محل بحث بوده است (فى المثل عدالت را گاهى حهار، يعنى اولين عدد مربع، به








همان سخن را كفته باشند (كرمر، Plat u. Hell. Ph. 160 n. 233 ورئ Men Jonson وتى در Masque of Hymen به شيروى فيثاغوريان سخن مى مويد مأخذش راذكر نمىيند: و ورانجاماين بنج نور درخشانــ

خيالى نيرومندى داشته است كه مىتوان كفت افلاطون بر آن سر فرود نياورد.


 محاورات عمل كرد. NA

> ک
> زيرابينج عدد ويرّهاى است
جرا كه مقدارى است كهبه دستميآيد
از حاصل جمع جيزهايى كه
اعداد مذكر و مؤنث
مى الوانيم، و آنهادو و سه مستند.













 وبلسون 19. F F J. J. Cook Wislon مطرح كرده است، الما بسبارى از محقفقان بعدى آن را ناديده كرفتعاند. رك: جرنيس، 513 ACPA.




 اسهيوسيتّوس، صص (و












 (





بلكه فقط در آنجا بيدا مىشوند كه عقل در كار باشد. افلاطون نقاط ضعيف




 افلاطوندر خداباوريرياو نهفتهاست.
 كه بحث افلاطون را با آنها به بايان آوريم. شهرت او شايد به عنوان بان بزركـترين


 تذكر دلايلى مىيردازيم كه باعث شدند آنها را جداكاكانه تفسير كنيم، و و تفسير


 خصوص سياست، اخلاق و نظريهى تعليم و تربيت، و نيز مابعدالطبيبه، معرفتشناسى، روانشناسى و دبگر مطالبِّا او رااز جاماى مختلف محاورات


اجتماعى صادر كردهاست.
r. يكى از منتدان اين اثر كه جلد

برخواهد گرفت، با يكديگر جور خواهد كرد و خلاصهوار عرضه خواهد داشت؛
 گرفتن از فهرست موضوعى كتاب، انجام دهند. دوياره به اين موضوع نخواهم ترداخت



 به صورت شيوههاى فلسفى مرسوم تنظيم كرد. روح امرى است جاون اودانى و خويشاوند با امور الهى، و، بر همان اساس، خريّ خويشاوند با صورتهاى نامتغير،


 شناسى رااز يكديگر جدا كرد؟ فضيلت دانش است. هدفِي رفتار، اعم از رفتار شخصى و سياسى، عبارت از كسب فضيلت؛ و اين كار مستلزم دانشى است
 درخصوص اينكه فضيلت از جه نظر واحد است و و از حه نظر كـي مىيرسد رابطهى (فضضيلتهاه) با يك حيز، يعنى فضيلت، حيسـت؟ در اينجا، مثل موارد ديگر، لازم است تشخيص يكى صورت در جيزهاى كثير و تشخيص


 اين بود كه يادداشتماى آن، اكرجه در سطحى بابين انينر از از تسلر ، لكن از جهاتى ديكر ، بيش از اندازز طولانى نباشد.

جيزهاى كثير در امر واحد راياد بكيريم. امميتِاصلى دانش ديالكتيكاز همين

 است با تفاوتهايىى كه به طور عينى در طبيعت اشيا وجود دارند. بدين ترتيب نظريهى اخلاقى و سياسى با مابعدالطبيعه و مسايلِ منطقي تقسي
 طبقهاي غير واقعىاى جون تقسيمر به انسان و ديگر حيوانيانات با بونانيانيان و غير يانير

يونانيان).
جهانِ ما اثرِ خداست كه همان حقل است، اين جهان كاملترين جهانى






 است ... بدين ترتيباز راه الهيات، كيهانآفرينى، كيهانشناسى و وفياني







rrq



 جشم تن بلكه بر جشم روح آشكار مىشود؟
 طبقهبندى بزنيه، اما طبقهبندىاى كه داريند












 جارجوب تربيت بيشيناش، مبنى بر لزوم غايتشناسانه بودن تبيين وجود بيرون


 آمده است؛ مسنترين آنها بيش از ديگران دورههاى طولانىاى را در مباحث
 ميان جامعه قدم نهند و فوايد يافتههاى عقلانى و (دست كم به طور طـ آرمانى) تجربهى علمى بيشينشان (Arqe_F•a) را به سياستمداران و قانونگذاران عرضه كنند. اين مؤسسه فقط آموزشكدهاى متشكل از استادان و دانشجويان نبود، هر حند از جمله وظايف آن اجراى آموزشه هاى مقدماتي لآم و موضوعات وابسته به آن محسوب مىشد، بلكه همحنين مجمعى بود كه
 شيوهى ويزهى خويش آزاد بود و از نتايجى كه بر إثر شيوهى انديشهى خاص خويش به دست آورده بود دفاع مىكرد. ارسطو توضيح مىدهد كه در درون آكادمى آموزهى واحدى وجود نداشته است، و چجنين نبوده است كه يكى شيوه را

صحيح بدانند، بلكه انواع گوناگونى از ديدگاهها، از جمله ديدگاهِ خود او، در در



 به ديگر اعضاى مشهور آكادمى و نحوهى بزوروهش و و معتقدات آنها را را مى آوريم؛

 سال بس از مرگ افلاطون مدرسهى خودش را تأسيس كرد تا بردئ برداشت متفاوت

 آورد؛ الما اگر از حيث آموزندگى نيز جنين شباهتى در ميان آنها بوده باشد، به هدفخخويش رسيدهايم.'




 سازكار خوامد بود. (اين كزارش راتاديكايارخوس، شاكرد ارسطو، ،منتران نقيب كرد.)
$\square$

## cumampail

اثودوكسوسِ (ارياضيدانه، بيشتر به دليل دستاوردهاى رياضى و نجومىاش


 اثز جغرافيايىاى رادست كمدر هفت كتابنوشتهاست.

زندگى. او املِ كنيداس Cnidas در جنوب غربى آسياى رياى صغير بود. به آسانى



 باشد كه به كار برندكان اين كمكي كارآمد با بررسى بسبار منتقدانكى تومر Toomer در 1968 Gnomon
 . تحت عنوان هزندكى اتودوكسوس،، ارجاع دادر.

تقريباً) افلاطرن زندگى كرد، حقيقتى كه در مباحثات مريبا
 زادگاهش كنيدوس به آتن كشيد، اما او فقط دو ماهد در آنن ماند. بس از از بازگشت

 ملاقات با مائوسولوس Mausolus مستبد هاليكارناسوس، سرانجاريكار باري به آتن








 خود نيز در اواخر عمر از فيثاغوريان شمرده مىشد.ّ بنابراياين محل ترديد اريد است
4. Merlan, o.c. 100 with reff. in $n .23$.
я.



 نشده است كه او در جه تاريخیى تحتِ تعليم آرختات بوده است. حتى اگر سشن آيليانــ

كه او اعضاى آكادمى بوده باشد، اگرجه مرلان، مانند بسيارى از محققان، با




 است كه ورود ارسطو به آكادمى مصادف بوده است با با حضور الؤودوكسوس در آتن.^

ريافيات. بزركترين آوازمى ائودوكسوس در همين موضوع نهفته است، و اين




د درستباشد كهاو ممراه افلاطون، يعنى در دومين ديدار او (كه مرلان به تبولي آن تمايل
 دير شده باشد. تثون اسمورنانيى .Theo of Smyrn از (إيروان الودوكسـوس و آرخرتاس،، ممراه
 ونيز اين عقيده كه برتاب بر سرعت بستگى دارد. رك: ج 8. $\varepsilon \pi \iota$ E $v \delta o \xi o v$, Vita Marc. p. 429 Rose, 99 Düring (Largely restored from tempore Eudoxi in the V. Latina ). See Merlan, o.c. 99 with n. 14; but also Jaeger, Arist 16 n.2, not mentioned by M. Düring: Ar. in Anc. Biog. Trad. 159f. and Fredländer, PP. 1, 353 n. 15.

 جه رسد به رياسبتِ انجمنى از فيلـسوفان ديالكتيكى.


 دستآورد او عبارت بود از بیىنهايت كوجكا





 ويزه وابستگى يارادوكسهاى زنون بر مفهوِم تقسيمبيذيري بى نهايت، واكنش









 ر Aristarchus ، و برایى مباحث مربوط به سهم ائودوكسوس در نظريهى نسب به مآخذذِ شوفيلد .Mus. Helv. 1973, p. 5, n. 19 روريا

 .( $0 \cdot \mathrm{Aa}$ )

نشان داد. ائودوكسوس همين سخن رابه صورت يِشرفتهترى به عنوان بكـ مفهوم هندسى و به مثابهِ راه حلى براى مسئلهى تربيـ دايره مطرح كرد. آرخيمدس Archimedes مى گويد ائودوكسوس جيزى را مستدل سائى دموكريتوس كشف كرده بود اما دليلى بر آن اقامه نكرده بود: يعنى اينكه مبخروط
 قاعدهى آنها يكسان وارتفاعشان برابر باشد. يلورتارخوس در ضمن دامتانى مىگاگيد انودوكسوس و و شاگرد او منايخموس Menaechmus، و آرخوتاس، با كوشش براى خل مسايل قابل اندازهيرى از قبيل مضاعف كردن مكعب با ادوات مكانيكى به جاى عمل كـي كردن
 بازگرداندن هندسه به جهان محسوس، به جاى تصعيد آن به سوى جهان ازلى و ور انـي







 13. Plut. Qu. conv. 718 ef and Marcellusch. 14.



 به نظر مى آيد كه نقط دلايل نجربىاىی رادر برابر ديكران مطرح مىسازد.
 ويزه با
 روشى كه فقط رهيافتى مُجانبى؟ به سوى حقيقت را را دريى گيرد به به عقيدمى افلاطون كشتى تحقيق ما را در ساحل ها ماى اصالت تجري

 اولين كسى بود كه شيوههاى مكانيكى را با اطلاق اصولي رياري رياضى بر آنها به نظم آورد.41


 Logic of Scientific Discovery

 بهلُبْ مابعدالطبيعثى او نزديكى خواميم شد.










است كه افلاطون براى ستارهشناسان زمان خودش مطرح كرد. البته افلاطون به مثابِه يكاصلِ موضوع قبول داشت كه ستارگان و سيارات ((اخدايان)) نجومى) به صورت دوراني كامل حركت مىكنند؛ اين عقيدهى او مبانى فلسفه و دينىاى Kepler داشت كه تيمايوس از آن پرده برمىدارد، مبانىای كه حتى براى كهلِي جوان در اواخر قرن شانزدهـم ميلادى هنوز داراى اهميت بود. بنابراين مسئلهى مورد نظر عبارت بود از اثبات اينكه (ابر پايهى كدامين فرضها مـى توان يديدارهاى مربوط به سيارات [از جمله، طبتِ رسم آن زمان، خورشيد و مـاه] رابه
 فرض بود كه خورشيد، ماه، و هر كدام از سيارات بر محيط درونىترين فلكى از دستهاى از افلاكى قرار دارند كه زمينِ عارى از حركت مركز مشترك آنهاست. هر فلكى علاوه بر اينكه دورِ محور خودش مى خرخد، به واسطهى چرخش فلكى بيرونىترى نيز حركت مىكند، فلكى كه در مدارى ديگر و با سرعتى متفاوت حركت مى كند. به عقيدهى او، انحرافـهاى ظاهرى يكـ سيارهى مريى از حركت دورى يكسان را مىتوان به مثابِه نتيجهى چحنين حركتهاى مركبى تفسير كرد، مشروط بر اينكه براى هر كدام از خورشيد و ماه سه فلكـ درنظر بگيريم وبراى هر كدام از ینـج سيارهى ديگر حهار فلك. البته ستارگان ثابت، حون حتى حركت ظاهرىشان نيز يكسان است، فقط به يك فلك نياز دارند؛ و بدين ترتيب در جمـع YV فلك خواهيم داشت.
. Ir،raf $\leftarrow$
IV س اV
 A1^. براى كزارن مفصلتر نگاه كنيد به: Dreyer, Planetary Systemsch. IV and Heath, Aristarchus 194ff. هر دو كتاب به اعتراف مؤلفانشان متكى هستند بر انر بيشقدمِ شيابارلّى Schiaparelli ؛ و هر سه گزارش را ديكس Dicks، به منظور برخى نقادىها، در نصلِ مربوط به ستاروشناسيـ

كاليّوس Callippus، معاصر جوانتر اثودوكسوس و همكارِ نِديكـ ارسطور ،







 تفاوت" ميان اين دو بدين قرار است كه الئودوكسوس مسئله را فقط از جر جنبهى





 اجسام آسمانى و افلاكى آنها از آن تركيب يافتهاند. او (انظريهى كاملاًا انتزاعى و
. Dreyer 89 n. 3.
 (مذكور در بادداشت بعد) آمدهاست، نمونهماى ديخرى اضانفه كرد، فیالمثل:
Karpp, Eudoxus 47 and 48, Popper, Conj. and Ref. 99 n. 6.



.(Plan. Systems,










 روشهاى او در رياضيات بايد استنباط بكنيه، از اين جنبهى ستاروشناسياسى

غفلتنورزيد.






 Early الودوكسوس: رياضيات يا فيزبك؟ه،، در Studles in Hist. and Phil. of Sci. 1973 مورد 1
مناقشه ترار دادهاست.






 انديشمندان مطرح شد، بسيار آسيبذذير است؛ به آسانى مىتوان تالى دهاى ناممكنِ زيادى رابر ضد آن گرد آورد.

 برگرفتهاست." برخى از آنها شبيهاعتراضاتى است است كها افلاطون در بارمنيدس بر
22. Cic. De rep. 1.22 (cf. Dicks, Early Gk Astronomy 248 n. 252), Vitruvius, De architet 9.9.1.
 (در ديكران قبول دارند كه او بايستى صورت ابتدايىاى از ديوبتر؟ ورا به كار برده باشد





 (Aristoteles) آنها (يا آن، زيرا او roıs را مفرد dasjenigen، نيز ترجمه مىكند)، اصل بنيادين (Stoffprinzip)، مستند، و شايد منظور انودوكسوس همين بودهاست.
24. Alex. in Met 79.383.30; Ross, Arist Frr. pp. 122-5. $\rightarrow$






 توجه خاصى است.
بنابراين، كل اطلاعات ما درخصوص ديدكاهماى ائودوكسوس در باب






 آموزهى صورتماى حلولى او شبيي آموزهى خود ارسطرو بود (فىى المثل، راس در

 الستدلالهاى كارب درخصوص اين عقيدماش سنخن كفته است كه برخى ازي آن انتغادها از آنِ
 K von Frith, 'Die Ideenlehre des Eudoxus etc.' Philol. 1926-7.
 | IFAd-10• e

مابعدالطبيعه، ج ج (19A) )، وبنابراين برخى از ممان اعتراض ها بار آن وارد استر








مى دهد.

اخلات: لذت به مثابير خوب. سخنان الئودوكسوس در اين موضوع را معاصر او

 افلاطونى، همان لذت است، اما ارسطو مى
 صورت استثنايىاى خويشتندار و بارسامنش (سوذر ون) بود. ائودوكسوس براى عقيدهاش بنج برمان اقامه كرد.





「- لذت و دزد خـد يكديگراند. درد به خودى خود مورد نفرت همڭان

است، بنابراين آنجه ضد آن است بايستى به خودى خود شايستگى مطلوبيت كلى راداشتهباشد.


 انتخابمىكنند.




هـ لذت را، با وجود اينكه بیترديد خوب است، نمى استايند. از اينجا




 شامل جه خيزهايى مىدانست. تمجيد ارسطو از شخصصيت او، و و مثالهماى




\&r. استدلىماى الو تاجهارم از نقرمى كتابدمم بركزفته شدماند، و استدلا بنجماز نفرهاىدر
كتاب ابلف.

است، به قصد مقايسه، لحظهاى بر فيلبوس بازگرديم. افلاطون نيز در اوايل




ونه به خوب بودن نزديكتر گردد.

نه خبر، هر جند كه همـى گاوان و خران و ديگگر حيوانات، با يى
 اعتماد مىكنند، تودهى مردم عامى نيز با اعنماد بر رفتار حيوانات
 تضمين مىىكند. آنها شهواتِ حيوانات را مورداعتمادتر از آ آن جيزى مىدانند كهحاصلبصيرتواستدلال فيلسوفاناست.

 از شرايطِ ضرورى آن است. او مى گويد خوب در زندگي تركيبِيافته از عقل و
 خوب را بخواهده حتى اكثريت انسانها كه تربيت فلسفى ندارند نيز حنين تمايلى نخواهند داشت. جنين مىنمايد كه ائودوكسوس ناسازگارى ديگرى رادر



 كردهاست.

اين محاوره آشكار كرده است، محاورماى كه به هيجِ وجه عارى از ناسازگارى

افلاطون در فيلبوس اشارهاى بهاستدلال دوم ائودوكسوس نمى كند، اگرجه سقراط در داط مى
 نقض مىكند؛ زيرا افلاطون مى گفت لذت بك جريان يا يبيدايش (كنسيسى)

 همان است كه افلاطون و ارسطو درخصوص جيزي كير كه سعادت





 استدلال خهارم، خود ارسطو، با ذكر نامِ فيلبوس مىگويد افلاطون استدلال







 خودنمى توانند عالىترين خوبِ شهرده شوند.

مشابهى رابه كار برده است تا خلاف اين مدعا راثابت كند، يعنى مستدل گرداند
كه خود خوب لذت نيست ( الخالت نيكوماخوسى اllVYbF\&).

اين استدلالِ [أُودوكسوس] ظاهراً نشان مىدهد كه لذت يكى از حيزهاى خوب است، اما نه خوبتر از جيزى ديگر، زيرا هر جير جيز
 مى شود كه تنها بود. در وافع با استدلالِ مشنابهى است كه افلاطون لذت بودنِ خوب را انكار مى كند، زيرا زندگى لذتمند هرگاه باه با



نمىتوان، باافزودن جيزىبر آن خواستنىتر كرد.

 كسانى چون هرودوتوس، هكاتايوس و كتسياس قرار دارد.
rr. إف. كيزينكر F. Gisinger رسالهاى رابهاين موضوع اختصاص دادهاست. 'Die Erdbeschreibung des E. von Knidos' (1921).









زمين ياسفرنامساى بود دست كم در هفت كتاب ازا اين اثر جند مورد نقل قول، يا يا يا تعدادى اطلاعات، در دست داريم كه برای نشان دادن آرن آهنگٍ آن كافى هست




 سخن میى Osiris
 Ammon





 فريگى داشتنِ ارمنيان استناد جسته است. يولوبيوس Polybius او را، ممطراز بار با









افوروس Ephorus، مرجعى دانسته است دربارهى تأسيس شهرهاى يونانى،

 موضوعات، اگر الودوكسوس آنها را به عنوان حقيقت گزارش كرده باشده برمىآيد كه او به مقدار زيادى زودباورتر از هرودورتوس بوده است است. فیى المثل


 مى گردانند ـ يا اگر از هر دو آب بخخورند دورنگ مى مى گliny [تقريباً معادل Pه- $8 \Delta$ سانتى

 بازگردد. اولاً، من تعدادى از قطعات سرراستِ مربوط به اطلاعات جات جغرافيانيايى را
 (Astron. 289) شواهدى مى آورد تا نشان دهد كه او اولين كسى بود كه اصول
 نفر به نام ائودوكسوسِ رودسى Eudoxus of Rhodes میزيسته
 دادن مفرنامه به او كاملاً با شكست روبها


 ميجنين اين كزارش را وكاملاًّمعتبره مىيابد.
 نه از آنِ كنيدوسى. در هر حال تودهى مردم از از نويسندگانى كه در در اين اين مايه قلم
 حقيقت آنهارا تضمين بكنند. برخى از آنها رامؤلفان از يكديگر تكرار كرئر كردهاست


 اين سخن رامىتواندرمورد كل كتاب من صادق دانست.ه،
-ـ< غז. فقط كافى استارجاعات دقيق به (أثودوكسوس اشل كنيدوس در كتاب اول سفرنامهاشه در









مىگگيند اسييوسييوس تعداد زيادى رساله و انبومى محاوره از خود به يادگار
 مايهى حيرتاست كه جه مىشد اگر حتى يكى از اين آثار به دست ما مـى آرسيد. اينگونهاست كه ما بر يرنگاههايى از اطلاعات آميخته با نقادى تكيه كردهايم كه ديگران، عمدتاً ارسطو (دست كم در مابعدالطبيعهى او) و شارحان او، نقل
 در باب صورتشاى افلاطونى بود، يعنى اينكه آيا بايد وجود آنها را يذيرفت يا يانه،

 كرد. تا آنجا كه به افلاطون مربوط مى شود هر كجا كه امها امكانِ بازبينى تفسيرهاى او [ارسطو] فراهم است، مى دانيم كه مخالفتِّ وى هميشه همراه با فهم يا انصاف نيست؛ و در مورد امسييوسيبوس نيز آثار او را در دست نداريـم تا ملاكى برایى داورى باشد. به علاوه، كوشششهاى مربوط به بازسازى مابعدالطبيعى السيوسييوس رانمى توان فقط بر فقراتى محدودساخت كها نام او به صراحت آمده است، بلكه لازم است به فقرات فراوان ديخرى نيز روى آوريم كه ارسطو با تعبيرِ
(اكسانى كهه) جنين و جنان (امى گوينده آورده است، ونيز به فقراتى كه در يرتو


 كوشش كسانى كه براى بازسازى فلسفهى او اقدام كردياند دراند كاملاً محترم






 ملهَماز فيثاغورياننجات دهد.
مفسران جديد در ارزيابى اسبيوسييوس اختلافات گُستردهاى با با يكديگر

 فلسفهى غرباست)،، و جرنيس نيز اصالت او رامى ستايد (Riddle 43,82). از








سوى دبگر، نارانت (ص IFF) (ادليل ناجيزى براى تحسين اصالت نظام
 یبارمنيدس افلاطون نيامدهباشده).

زندگى.










 Sykuris در Bickermann

 اشتانتسل در 1937 RE آوردهاستا








هستى شناسى. اسبيوسييوس از صورتشاى افلاطونى دست برداشت و اعداد رابه جاى آنها قرار داد. ارسطو چندين بار او رادر زمرْى فيثاغوريان قرار مىىدهد، و و روشن است كهاو مشتركات زيادى با آنها داشته است. اما او با فيثاغوريان در اين نكته اختلاف داشت كه آنها اعداد و اشيا را يكى مىدانستند، در حالى كه او مىگفت اعداد، مانند صورتها، جواهر مستقلى هستند و جدا از جهان محسوس وجود دارند، اگرجه او مهان پاعداد رياضى"، را مد نظر داشت، نه
 خرسند مىسازنده، اما بر محسوسات صدق نمىكنند؛ اين سخن دربارهى مقادير رياضى نيز صادق است. ارسطو مىگويد اسپيوسيوس و بيروانش
 مثابهِ اعداد (به گونهاى كه افلاطون در اواخر عمرش معتقد بود). به عقيدهى آنها اعداد و اعيان رياضى اولين جيزهاى موجود بودند، و اصلِ اوليه يا سرآغاز



 را با عدد ده يكى دانست، و نصفِ كتابش دربارهى اعداد فيثاغورى را به آن
 داشت؛ او اعداد رياضى را به جاى اعداد مثالى قرار داد."ّ ارسطو در مقام
 Heath, Maths. in Aristotle 258-60.
در جr ترجمهى فارسى به اين نكته و كتابِ مربوط بهاعداد فيثاغورى اشاره كردهايم.

اعتراض مىگريد اين جماعت به دو (اواحده متفاوت عقيده دارند، خود آرخهه و واحدى كه اولين عدد است (مقايسه كنيد با ج ז ترجمهى فارسى، ص • •1^)؛ و


 بگوييم معناى عبارت ارسطو اين است كه واحد مانند صورتِ خوب در جمهورى ( ( a ( هستنده نيست زيرا هاز حيث عظمت بالاتر از حد هستى" است، اصل اعلايمى است كه حتى از خود هستى نيز عالىتر است؛ و و م منظور او را
 با سياق سخن ارسطو مناسبت كاملى داشته باشد. يامبليخوس در وصف آن آن

 اسبيوسييوس يك جفت آرخه براى اعداد (و همينطور براى همهى جوهرها)

FF F F بارهماى

$$
.1 \cdot 9 \cdot \mathrm{arv}
$$

43. See Merlan, P. to N. 95 with n. 1

 جاج
44. Comm. math. sc. p. 15, Tarrant, L.c. 132.
 اينكه محاوره، جنانكه من عقيده دارم، اصيل بود باشدي). رك: ج جا
 كه بيشتر ارجاع داديم.
$r q q$

قبول داشت، يعنى واحد وضد آن كثير ، ياوحدت و كثرت، به گونهانى كهار ارسطر





 [حندنوع جوهر]











. F $\Delta$ Comm. math. sc. p. 16, Tarrant 133.
براى مقايسه با افلاطون نگاه كنيد به صص


داشته است، المادر برشمردن آن جوامر بايكديگر، و همينطوري با كرمر، اختلاف مىىورزند.

كثرتگرايى به هيحِ وجه با مذاق ارسطو سازكار نيست." " در غياب آثار خود




 افلاطون به كثرت نهايىاى عقيده داشته باشد، اين كثرت بيشترد برد بـر بهر وجود


صص أز أ وبعدِبالا).
مورداساسي ديخرى كه نظاماسييوسييوس بانظام افلاطونو وارسطور -هر در ور
 داشته است، اما خوبى سبستر با به عرصهى هستى نهاد. ارسطو در اين





كهرترايان میكيند جهان از تعدادى موجودات نايوسته نشكيل يانته است.... [به
 (Ewing, Fundamental Questions

است،



كسانى، جون فبثاغوريان و اسبيوسييوس، به ناحت تصور مىكنند
كه زيباترين و بهترين در آغاز [يا پدر اصلى اوليهه، ،
 آنهاهستنددر حالى كهزيبايىو كمالدر محصولهاى آنهامستند. حقيقتاين است كهبذرازمرجودات كاملى كهيستروجودودارند بهدستمى آيد. مىتوان انسان راعلت نطنه ناميد، نهانسانى راكهاز آن نطفه بِدامى شود، بلكهانسان ديگرى كه نطفهاز او نشان

است.




خواهد بود. يامبليخوس موضمَ اورابيشتر توضيح مىدهد:

امادر مورد واحد مىگوييم، نبايد آن رازيباياخوب ناميد، به دليل اينكه بالاتر و والاتر زيبا و خوباست. زيرا وقتى طبيعت از مراحل آغازينبيشتر فاصلهمىيكردابتدازيبا آشكار مىشود، وسبس،

فاصلهاى دورتراززيبا، خوبرخمىنـمايد."

بنابراين، با يك قيد و شرط مهم مىتوان مابعدالطبيعهى اسيبوسييوس را


49. Comm. math. sc. p. 16. 10ff. in Tarrant's translation (l.c. 133).

سلسلههاى هستى شناختى به وجود مى آيند. همين سخن دربارهى شرّ نيز

 وهd rod لانگ).0








 اين برداشت به نظر مى آيد. اما توجه داشته باشيد كه يروكلوس در بر باري
 برحق هستند، بيروان اسبيوسييوس بهاين دليل كه مسايل هندسى غير ازي مسايل مـيال






 نيزبينى بازكثشتهاند.

rvr





 روى خطوطلرزان سنت متصورنيست.

خذاشنامى. اسسيوسييوس، مانند افلاطون، خدا را ممان عقل و آفريندهى جهان مى دانست.0r همجنين مىگگت خدا نه عينِ واحداست و نه عينِ خوب، بلكه


 كزارشنشدهاستا
.or
 دانست،و نقرهى مربوط بـ،










 ذواتاوليهى جداگانانهاى است كهارد ارسطو موردانتقاد قرار دادهاست.









 ارسطر در حركت جانوران آنباستاروشناسى السيوريبيوس رادريافت.
 RE 2. Reihe vi. افلاططن
 بركرفت،، يعنى







سهم بزرگى در دانش طبيعى داشته است. نزديكترين مشابهِ كارهاى او در آثار
 هدفش فقط عبارت است از تعليم درس كلىترِ در باب اهميت دبايري


















'quamvis dissimulari nequeat fieri non potuisse quin studia illa ... etiam scientiae rerum naturalium quadamtenus opitularentur ...
. 0 S See Lang [. 18, Stenze/ RE 1648.
VY اليكراتس بارهى I 1 كوك، به نقلِ لانكـ در صص 19 و بعد. براى ترجمه نگاه كنيد به فيلد،ه

نيز جهان طبيعت در محاورات اخيرتيراو اهميتِ فزايندهالى يِيدا كرد. فقرهاى از كمدي آن زمان كه بارها نقل شده است، افلاطون و السيبوسييوس ـ هر دو دو ـ رابه عنوان آموزگارانى نشان مىددهد كه طبقهبندى گياهان ان از راه مشاهدات تجربـ انى را تعليم مىدهند.

روثى فلسفى و شناختتشناسى. بيش از اين استفادمى اسيبيوسيوس از روش
 الصضاى حيوان از كسانى انتقاد مىكند كه ديالكتيك را فقط به تقسيم ثنايى محدود مىكنند و معمولاًأسبيوسييوس نيز در زمرهى اين كسان قرار مى

 و مفسران يونانى در اسناد اين آموزه به اسبيوسييوس اتفاق نظر دارند. اسبيوسييوس به آموزههاى مضاعفِ افلاطونيِ صورتها و يادآورى تلقى كردنِ

و و مقايسـ كنيد با ج 1 (ترجمهى فارسى)، P. and Cs. 388.
58. Cherniss, Riddle 37f. and ACPA 56; Jaeger, Arist 330 n. 2; Stenzel, RE 1651 and 1653.

 ثلانى هست.

 -9. برای ديدگاههاى تسلر، جرنيس و راس نگاه كنيد به بادداشت راس بر فقرهى ارسطو،
 كه به آسانى مىتوان توضيح داد.

دانش معتقد بود، مىتوانستيم بگوييـم كه او تعليم منون را مد نظر دارد، مبنى بر

 مىددانيم حتى بيشتر ناسازگار است. بيش از رها ساختن دياير سيس، بهتر است بر نمونهى غير زيستشناختتي آن كه بيشتر مورد بحث قرار گرفته است، نظرى بيندازيم، يعنى تقسيمى كه او از وازْها ${ }^{〔}$ به دست دادهاست (بارهى مىگيرد.
 جدا جام tautonymy توضيح: هر كجا دو يا چند جيز در نام واحدى شريكا باشند
 آنجا كه آويشن وحشى رشُدمى bank

 ارسطو، مقولات lå است. ترديدى نيست كه Synonyma بها اين معنا غير از آن جيزى كه امروزه معمولأ از وازْى symonyms [مترادف] مى «separate heteronymy" بر دادن نامهاى منختلف دلالت مى heteronymy بر حيزهايى اطلاق مى شود كه هم نام مختلف دارند و هـم طبيعت متفاوت (گاو،


ماهى) آنجا كه جندين وازه براى يكـ شىءبه كار روند، آنگُونه كه در بيان منظوم polyonyms است، و آن وازَمها هستند. (مثالى را كه سيمبليكيوس، منبع اطلاعات ما براى كل اين تقسيم،
 مختلفى به كار مى رود كه ريشهى واحدى دارند و مسمّاهاى آنها به شيوههاى مختلفى در يك مفهوم سهيماند. (عادل، عادلانه، عدالت). توجه ماري محققان به كل اين تقسيمبندى در رابطهى آن باطرح نسبتاً مشابهى از سوى ارسطو نهفته
از جمله قسمتهايى از انديشهى السييوسييوس كه توجه عامترى را با به



 حالى كه داورى در باب معقولات برعهدهى اعقل معرفتبخشش، است،


 به ارسطو نزديك مىشود، كسى كه عملاًادراكى حسى و نوس را يكى دانست،


 ارسطر كهكاه وازهما را در معناى اسبيوسيموسى به كار كيرد. لانگ و ا اشتانتسل از از او بشتيبانى كردهاند، الماجى. بارنس J. Barnes در 1971 CQ باتفسير او مخالفت ورزيدهاست.
. $9 \uparrow$ Sext: adv. math. 7, 145; Procl. Eucl. p. 178 Friedlein, 148 of Morrow's translation (frr. 29 änd 30 lang).

نوس يعنى قوهاى كه حقيقت را به صورت شهودى درمىيابد. ارسطو معتقد بود كه شهود هم در ابتداى شناخت ايفاى نقش میى مكند و هـم در انتهاى آن. شهود از راه حواس ذهن را با يايينترين كلى آشنا مى آسازد، و وقتى عقلِ استدلما فقط قادر است با كليات سروكار داشته باشد) جريان ديالكتيكى رادر حد تـي توان

 گونهاى كه در نامهى مفتم، صص ISV_Vr بالا، آمده است) و انديشههاى ارسطو و اسييوسيوس هرجند مطابق يكديگر نبودند، دست كم به يك نقطه

 داشتهاست.
فقرهاى كه بروكلوس آورده است تبيين اسيبيوسييوس از شهود و عقل استدللى را نقل مىكند، ترجمهيى آن تقريباً بدين قرار اسرين است: اسبيوسييوس




 مىى مند آنها رااز راه آثارشان رديابى كند وبه جنگ آورد.


نيز بااين موضوع مرتبط است.

هو. اشتانتـل (1660 RE) در اينجا به تطابق وازكانى شايان توجهى ميان اون او و افلاطون توجه كرده است.


روانشنامسى. اولومييودوروس، كه حدود هشت صد تا نه صد سال يس از

 تسلر مى گويداين عقيده خلافـ معتقداتافلاطون استا
 داشته باشم. يامبليخوس، وقتى دربارمى كسانى سخن ميانى

 نفس را الادر صورتِ (شكل ياتصويرِي، إدمىى ) حيزى قرار دار داد كه در تمام جها جهات


 همه جا گستردها) نشان مىددهد كه اين تفسير صبغهى ردير رواقى دارد، و درواقع يوسيدونيوس بود كه در تعريف نفس گفت: (اصورت جيزي كـي كه در تما تمام جهتها
 اين نويسندگانِ مابععِ افلاطونى از
 بر برداشت افلاطون از نفس در يتمايوس؛ بو اتفاقاً سخخنان افلاطونرن، منظور اور او هر
 ذىبُعد تصور نكرده است. (مقابسه كنيد با ج IV ترجمهى فارسى صص


 براى نظر خود من دربارهى اسطورهى فايدروس رك: ج







الخلاة:الميويوييو س و لذت.اسبيوسييوس آثار فراوانى در بابلذت نأليف كرد.



qV مىنراندالداز منابع زير يارى بكيرند:
(1) Chernis: (a) Riddle 73f., (b) ACPA 509-11, (c) notes on plut De an. procr. 1023b, Loeb ed., pp. 21921.
بر بابهى شوامد ناجيزى كه در دست مست متهورانه به نظر مىآيد كه بكويـم (Riddle 73f) بارْى • F ديدكاه خود اسهيوسييوس رانشان نمىدمدر، و در واتع قابل قياس با آن نيست.
(2) Merlan: (a) Philol. 1959, 201f., (b) P. to N. 36-40.

 (.P. to N. 37
(3) H.A.S. Tarrant in Phron. 1974, 141 f.


 اصولاوليه رابه حد كافى بى


همهى انسانها در اين صدد هستند، اما انسان خوب ارامش ذهن [ريحر اريحـ


 |l| - |a |F
 خوشبخت است، منكر نبود كه بدبختى هايىى خرن نقر، داغينى داغديدگى و درد جسمانى شرّمستند.








 رامستقيماًابططال نكرد، جنانكها از استدلال متقابل او برمىآيد: همهى انسانهادر
99. اين مطلب را از سيسـرون (بارهى هAb لانگ) مى آموزيم، مأخذ او آنتيوخوس املِ آسكالون

 دارد. او ممجنين اسييوسيوس را آشكارا با تعدادى از فيلسوفان، از از جمله ارسطو، بيكى مى خراند.
 Cherniss, ACPA 36 f .

بى لذت هستند، و آنجه مـه خواهانِ آن هستند بايستى بهترين بوده باشد ( $1 /$ | Crbra (


 شباهت دارد و آن اينكه خوبى هميشه در حد وسط قرار دار دارد: تهور و جُبن بر ضد
 ميانهى آنها قرار دارد. همينطور (در حاشيهايلى بر ارسطو مى هروانيم)
 در بين اين دو قرار دارد و آن خوب است. بیدردى (aluлんa) متناظر با حالت
 ايـيكرووس نزديكمىیسازد.

 كريى است كهاسبيوسييوس جكونه، بر بايبى استدلا خودش، توانسته است انكار كند كه لنت يكى

شرّاست.





 كااسبيوسيوس اور رامد نظر داشته باشد.

## $r$

## Cul゙|foim5

زندگى و شخخيت. كسنوكراتس آخرين سربرست آكادمى بود كه مىتوانستـاز


 يزوهشخران جديد دوست دارند بالحنى والا يا آمنگى فروتنانه دربارمى او اوسخن
73. D. L. 7.2, 10.1 and 13; Cicero, N. D. 1. 26.72; Numenius, SVF1 p. 8 fr. 11.

از اينجاست كه اطلاعات مربوط به كسنوكراتس را بايد در جند كتاب اخير در بابٍ كذر از
 جمله موضوعاتِ كتابِ كرمر، Platonismus und hellenistische Philosophie است؛ او

 Platonismus Zwischen Platon und Plotin (1964, 2nd ed. 1967), با كتاب جلوترِ Der Ursprung der Geistesmetaphysik Unters. Z. Gesch. des . دربارهى تأثيرِ مسكنِ أكادمى اوليه بر روى .From Platonism to Neoplatonism (1953) فلوطين همدحنين نكاه كنيد به مقالهى دودس ٪ بارمنيدس و „وا-حله نوافلاطرنى| در 1928 كه در م • IFQ

گويند. ارزيابي تى. أج. مارتن را يـيش از آن نقل كرديم (ج اY تر جمهى فارسى

 سرِ يرهيزكارى به فلسفهى افلاطون يرداخت، اما آن نفهميد؛ اين حكـم را ويلاموويُتس پدقيق火 يافته است. قاطعتر از همه عبارت فرانك است:

 توجه به شواهد ناجيزى كه هست شايد بهترين كار اين باشد كه برخوردى
 و شايد فوقالعاده جدّى، و از نظر عقلاتى نيز كُند و بسته بوده است نه درخشان؛ اما او اخلاق را با آكاهى تركيب داده بود، به گونهاى كه ممكن است است از سخن
 هستاهوبا كسنوكراتس، برخلاف السييوسيوس، اهلِ آتن نبود، بلكه از خالكدون در بوسبوروس Chalcedon

74. Lesky, HGL 543; Jackson quoted by Wilamowit, P1. 1, 729; Frank, P. u. sog. P. 42; Field, OCD s.v.

اكر بتوانيم مانند دوريه Dörrie (RE 1512 ميانِ (يكانه منبع [زندكى نامهاى] كه بايد جدى






 رياست آكادمى را برعهده گرفت.



 آتنيان به سوى آنتىياتر Antipater در rrer جلوترى به سوى فيليب سخن مى موريد، سفارتى كه در در آن كسنوكراتس يكانه عضوى بود كهد دربابر باج كذارى مقاومت كرد.

تأليفات. فهرست ديوگنس نشان مىدهد كهاو نويسندهانى بر كار و شيواقلم بوده









 كسوكراتس خواست كه بـ آكادمى درآيد و مسـوليت آن را برعهده كيرد. رك: مرلان، (جانشينانا اسيرسيسيرس،، 1946 TAPA


 او سه مرتبه براى هستى قايل شد، و اين مراتب راد رد بسترى كيهانشانـانـاختى جانى



 آنها يى بيرد، و آنها متعلقِ عقيده يا بندار (دوكسا) هستند.




 معمولاً دو بخش اصلى براى هستى قايل شده است، يعنى معقولات ور
 نصيختى از سوى خرد فاتحبز بزرى تأليف كرده بود.


 de Vogel,




 مى يينيم، برابر گرفته است.




 شناخت حقيقت برساند بانه، تا اينكه ارسطو آن رابا نوس يكى گرآن

بالا).

سلسلهى هستى. تتوفراستوس، در نقرهاى از مابعدالطبيعه كه بيشتر نقل








 مرتبى دوم، اعاعبانٍ


 . AF

كيهانى قرار داد ـ محسوسات، معقولات، اعيان رياضى، و همينطور چيزهاى الهى.Uهاين گزارش را مىتوان همراه با فقرهاى در ارسطو ( مابعدالطبيعه (l.rAbFF
 صورتها و اعداد طبيعتِ واحدى دارند، و ديگر موجودات به آنها وابسته
 چيزهاى محسوس،. آسكلييوسِ مفسر مى گويد منظور ارسطو كسنوكراتس است.ه^ اين جريان از واحد و كثرت نامحدود شروع مىشود، كثرتى كه باز هم الم

 كسنوكراتس اين اصطلاح رابه كار برده باشد. از تحميل حد بر كثرت نامعين به وسيلهى واحد به دست مى آيند، و هممينطور تا آخر.
 وجود مىآيد، از سطع جسم عنصرى (حهار وجهى، (F) نشأت مى عنصر، در ضمن اتصالِ ناگسستهاى، به جهان مادى و مدحسوس میىرسيم.

مىيرد و مىكويد او نيز ممينطور عمل كرد، و نام افلاطون رانيز مىآورد و بیدرنك بس از بابان مطلب معذورش مىديدارد. هی. بارمى فيلسوف.



 (نكاه كنيد بـ آنجهازازين بس مى آيد.)

اينگونه نظريهها، جنانكه ارسطو بارها با لحن ناخرسندى ابراز داشته است، واحدها را همجون جيزهاى حجمدار درنظر مى گيرند، و جيزها



(.195

صورتها. كسنوكاتس صورتهاى انلاطونى را به عنوان پعلت الگويى
 مطلب جنين برمىآيد كه او درصددِ توضيح برداشي هيج دليلى وجود ندارد كه بخويـم خود كسنوكراتس جنين برداشتى نداشته است.

 بيان كرده است: افلاطون اعداد مثالى رااز اعداد رياضي فقط اعداد رياضى را بذيرفت، و كسنوكراتس آن دو را يكى دانست. باز هم با

 (P. und



 معناى اعم آن „گاْكامى، در نظر گرفتهام: جيزمايىى كه به طور مستمر در جهان طبيعت به وجودمىىآيند.

مشكل بیميلى ارسطو براى ذكر نام صاحبان نظريهها روبهرو هستيم، اما مفسران يونانى اين نقيصه را در برخى موارد جبران كردهاند، و اين تمايزها كاملا" جا افتاده به نظر مىىآيند. 1 د در مورد كسنوكراتس هـم اكنون ديديم كه ارسطو مى گويد او صورتها و اعداد رايكى دانست، و اينكه (اعددِ مربوط به صورتها و
 اگر حه اعتماد ما بر مفسران، ـ كه غالباً در اشارهى صريح بر نام كسنوكراتس به ناحار بر آنها تكيه مىكنيم - به دليل همراه ساختن اسييوسييوس با او در اين خصوص از سوى آنها، تاحدودى متزلزل مىگردد. 1 اگر اين انتساب را درست فرض كنيم، مفهوم اعداد رياضى، به مثابِه ((موجودات متمايز و اولين علتهاى هر آنحّه هست)، را از افلاطون برگرفت ـو از اينجاست كه نمىتوان آنها را مانند اعداد رياضى به صورت متقابل مقايسه كرد يا بر يكديگر افزود ــو و و با فرق نگذاشتن ميان دو نوع اعداد، يا به عبارتى كه ارسطو براى ديدگاه افلاطون به كار برده است، ميان صورتها و (اعيان واسطهاى)،، آن مفهوم را تعديل كرد. اطلاعات ما دربارهى پيشبرد اين موضوع شگفتانگيز از سوى وى بسيار كم است، امـا به نظر مى آيد كه سهم او برگشت ديگرى بوده است به سوى ديدگامهاى آغازىترِ فيثاغورى. ارسطو كه هيعِ ميانهى خوشى با مابعدالطبيعهى عددى نداشت، برداشت او رابه عنوان ((بدترينِ سهنوع) مـحكوم كرد.

ه9. راس در PTI, 152 نشانههاى فقراتى از ارسطو را كه مدكن است به يقين يا به احتمال زياد

 مابعدالطبيعه، إصص lxxin-vi.
 (سوريانوس).


الهيات: خدايان و دايموذها. كسنوكراتس مايل بود هر جيزى را در قالبهاى









 بر آن تحميل مىىند. به نظر مى آيد كه كسنوكراتس با با زنده انتاشاشتن ماده اين









ar.


زئوسى گاسفله كه در قلمرو تحتالقمر جاى گرفته است. اين خدا بايستى


ونامهاى خدايان سنتى رابه خود گرفتهاند.40



 و درد رامى فهمند و تحت تأثير عواطف قرار میى تيرند.

 كرد، خدايان هماند مثلثهاى متساوى|الاضلاع هستند كه در هر جهتى بها به بك انداززاند؛ دايمونها شبييه مثلثهاى متساوىالساقين هستند، از يك جهت





 سازكار امست تابه عالم تحتالارض 99. البته اين موجودات در باور سنتى يونان وجود دانتهاند، و هاينتسه خلاصهى تاريخ تبلى آنها

صص RA-A4.

Qr


برابرند اما نه هر جهت، جرا كه داراى نيروى الهى هستند اما از الحساس احسات بشات بشرى

 نبيين جنبههاى نامطلوب آيين يونانى، از قبيل روزهاي روزددارىها، زبان زشت و قبايح اخلاقى، گغت آنها مطلوبا













دين يونانى.

جهانثناسى و فنزبك. بريدههاى ناجيزى در اين مورد گزارش شده است. كسنوكراتس، مانند ارسطو، معتقد بود كه جهان حادي ارسطو) نيهايوس رابر اين اساس تفسير كرد.بىترديد اوبه عنصر ينجمى (آيثر)


نيز معتقد بود، و آن رابهاستادش نسبت میداد (ج اV ترجمهى فارسى ص


 تيمايوس داده است،"9 شايد دربارهى كسنوكراتس نيز خبط كرده است است. سخن

يلورتارخوس بدين قرار است:

كسنوكاتس مىگريد ستارگان و خورشيد از آتش و اولين انقباض
 [و...]". و سومين انقباض، و هيج كدام از [اشياى] منقبض و منبسطبهخودى خودقادربه كسبروحنيستند.

در مورد اين سه انقباض (يا جوهرهاى منقبض؛ صفبِّ بدون موصوف در زبان يونانى) در جايى ديگر نه توضيحى داده شده است است ونه ذكرى بـى به ميان آمده

99. De facie 943f-44a, fr. 56 H .





 كردهاست.



قرار دارند. تسلر مىگويد، اين سخن رابايد مربوط به سيارهها بدانيم؛ دوريه آن را

 افلاطون (مشروط بر اينكه بر ارسطو اعتماد بكنيم؛ رك: ص ب
 مدافعان او گفتهاند اين عقيده فقط به صورتِ خط يا خط مثا مثالى مربوط مىشود،
 رياضيدانان محض نيز درنظر مىگيرند. فى المثل پروكلوس مى گويدي: (اعقيده

 فيزيكى و تقسيم رياضي خطوط و اجسار


كسنوكاتس اولين استدلا رایذيرفت، يعنى اگر آنحه هست واحد است بس بايد تفسبمنايذير باشد، اما كفت آنحه هست
rer عناصر بر انر تكانف و نخلخل [انتباض و انبساط] به آناكسيمنس بازمى گردرد (ج

 كه جرنيس در CP 1951, 152 از آن سخن مییويديد، به ميان نيامدهاست. 102. Fr. 57 H.;Zeller, II. I, 1025 n.4; Dörrie, RE 1524.
103. See on this Ross, Metaph. vol. I, 203-7; Furley, Two Studies (1) ch.7.

 برایى او همان صورتِتِ خط است.

تقسيمنايذير نيست و بنابراين واحد نيست. با اين حال تقسيمِ موجودات تا بیىهايت ادامه نمىيابد، بلكه در تقسيمنايذيرهاى خاصى متوقف مىشود. اين حيزها به اين معنا تقسيمنابذيرند كه هيـِ اجزايى ندارند و كوجكترين كمبت، يعنى ماده، رادارند؛ آنها تقسيم بذيراند و داراى اجزا هستند، الما از نظر صورتشان تقسيمنابذير و اولبهاند؛ زيرااو خطوط اولبه و تقسبم نايذيرى راقبول كرد، خطوطى كه سطوح و احجام تقسيمنابذير از آنها تشكيل بافتهاند . بنابراين كسنوكراتس معتقد بود كه مسئلهى تقسيم دوتايى، و به طور كلى تقسيم بذيرى بىيايان، آنگاه حل شد كه خطوط تقسيمنابذيرِوآعظام تقسيمنايذيربه طور كلى رامطرح كرد، وبدين ترتبب از اين معضل رهايى يافت كه اگر آنحه هست تقسيمبذير باشـد به ناجار تحليل مىرودد و در آنحه نيست نايديد مىسود، زيرا خطوط تقسبمنابذير كه جيزهاى موجود هستىشان را از آنها مىگیرندصورتاتمىوتقسيمنابذيرشانراحفظمىكنند.

تميستوكلس اين استدلال را نمىيسنديل، و كسنوكراتس را متهم مى ماخحت كه هيك هحيز را هـم داراى بزرگى مى خواند و هم فاقد آنه.هـ .1 مفسران چندى او را با دموكريتوس مرتبط ساختهاند، و البته جنين مىنمايد كه او به نظريهى اتمماى فيزيكى به مثابِه كوچكترين اجزاي تودههاى عنصرى معتقد بوده است (پارههاى •ه و $\Delta 1$ ماينتسه). اگر حنانكه عموماً قبول دارند، 1.9 رسالهى مشًانيِ دربارمى خطوط تقسيمناجذير بر ضـدِ كسنوكراتس تأليف شده

هـ • ـ . نكاه كنيد به قسمت دوم در بارهى FF FF ماينتسه.



باشد، او مى گفت (מحسوسات نيز همجون معقولات داراى اجزاى









 انواع مقدم بر اجناس هستند. اين قول را السكندر افروديسى نقل مى اكيند و و به ردرّ





Y Y ا ا. اما در عين حال ممكن است از مطالعهاى بيشتر در كل زمينهى فكري معاصر و متقدمِ او



 ماند. مقابسه كنيد با فصل خواندنىاى كه فورلى دربارمى هيوم آورده است ( مـماذجايا،

$$
\begin{aligned}
& \text { فصل • (1). }
\end{aligned}
$$

S. Pines, Trans. Amer. Philos. Soc., vol. LI pt 2 (1961), 334. See p. 6.


 كرد. بدين صورت كه فرض كرد كميتهاى ماني مثالى، يا رياضى، (و البته اين
 گويا هستند: كميت گنگ فقط در مرتبهى جسمانى وجنى



 اطلاعات ما كافى نيست.

9ـ 1. تصور نمىكردم كه اين سخن نيازمندِ دفاع باشد، اما اكنون در ص \&\& از از كتاب جرنيس ACPA نمىدانم جكُونه ممكن است كسى محاورات الخيرتر را بخهواند و هنين احساني



 صورتشاي
 صورت حيواذ ممتواند بدون صورت سكـباقى بمانـاند

 شوند متناسب هستند. لارم است خطوط تقسيمناينذيرى وجود داشته باشده، و غيره.

روش و منطتّ. نهرست آثار كسنوكراتس نشان میدهـد كها او مطالب زيادى در



 مقبول افتاد. او رياضيات را به عنوان (ادستگيرههاليى توصيف مى مكرد كه به به



 است (بارهى و هاينتسه، كلمنتاسكندراريرانى):

كسنوكراتس در كتابش دربارمى ذر ونسيسى، در تعريف سونيا


نظرى در واقع همان سونبادر سطح انسانى است.از از اين رو سونيا فرونسيس است،،اماهر فر ونـيسى سوفيانيست.
 فهرست ديوگنس لائرتيوس دو كتاب دربارهى فرونسيس آمده استيا است) بر اعتبار




كاملا" ممطابق نيست، اما شايد او اين يادداشت را براى هدف نزديكى كه در نظر داشته مختصر آورده است؛ يادداشت او فقط براى توضيح اين نكته آمده است


كسنوكراتس و آندرونيكوس [كه مدتها يس از او زندگى مىكرد]
مى گفتند مر حيزى درتحت عنوانهاى

نبست.بارمى I I هاينتسه(سيمبليكيوس)

اين سخن بىترديد انتقادى استاز ده مقولهى ارسطو؛ نظريهاى كه كسنوكراتس، به بيان نسلر (II, I, 1013f)، از تقسيم دوتايسى سادمى افلاطون در برابر آن
 اهميت بنيادىاى برخوردار بود؛ همين تمايز بود كه جهان صورتها را الز جهان
 عين حال ممكن بود نسبت به هيزهايى ديگر زشت باشند)، اما خود زيبايـا
 باشد و در زمانى ديكر زيبا نباشد، يا در رابطه با يكى حيز زيبا با باشد و ودر را رابطه با
 يكسان وجود دارد./ir

روانشناسى. كسنوكراتس نفس رابه عنوان عددى خود جنبان تعريف كرد، اولين



واكنش خواننده در برابر اين سخن موافقت با اين قول ارسطوست كه سخن او نامعقولترين جيزى است كه در تعريف نفس گُتتاندهر.












 معتقد بود كه كسنوكراتس اين تعريف را به قصدِ اثبات جايكاه ميانهاى براى
 زيراصورتهاعددهستند،اماماحركتنمىكينند.
نفس غير جسمانى است و به دو قسمت عقل و حس تقسيم مىشود

IIF If رك: جIV ترجمیى فارسى IVY وبعد، وبراى بررسى بيشتر مقايسه كنيدبا Kramer, P. und H. Phil. 348 .

Das (در وريرايش هاينتسه نيامده است). نعريغ on Tim. 112-15 كسنوكراتس از نغس، و كزارش و انتغادِ بِلورتارخوس از آن، را تيلور دري . به تفصيل بررسى كردهاست. Comm.
 Vه وارد وجود ما شده است، يعنى امرى است الهى هاينتسه) مى گريد كسنوكراتس واسبيوسييوس معتقد بودند كه نفس غير عاري عاقل نيز همحون نفس عاقل ناميرا است، و از كلمنت اسكركندراندرانى نيز نقل شده است است كه كسنوكراتس (از اين اميد دست برنداشت كه حتى موجوراي
 كه او در همان فضاى فكرى جالبى بوده است كه حـي
 گنجشكـ رادر لابلاى ردا بنهان كردتا خطر بر برطرف شد، سبس آن را را آزاد ساخت
 كرد كه جنين شخصى معتقد باشد كه حتى گنجشكى نيز ممكن است نفسى الهى داشتهباشد."
كسى كه جنين اعتقاد نيرومندى به دايمونها دارد به آسانى نمىتوانست از



117. очк $\alpha \pi \varepsilon \lambda \pi \iota э \varepsilon$. .

عبارت كلمنت اسكندرانى در وريايش مابنتـــن نيامده است، الما تسلر آن ر ان نقل كرده است
.(II.I, 1022 n.4)
111. در عين حال، مايهى شگفتى است كه مىگويند او كتابى دربارهى غذاي حيوان نوشته و در
 را در ما وارد سازد. اين سخن را نيز كلمنت در گلحجين (بارمى • . ا ماينتسه) آورده و هابنتسه آن را بذيرفته است (ص 1FQ) اما دوريه (1517 15E) در اصالت آن كاملاّمردد است. اين عنوان در فهرست دبوگنس لالترتيوس نيامده است، و نيز اين استدلل در بين دلايلى كه كسنوكاتس براى توصيهى ترييتولموس بر اجتناب از گوشت اقامه كرده است


اين عقيدمى سنتى دورى گزيند كه دست كم برخىها از آنها ارواح مردگان هستند، به همان صورت كه هسيود و اميدوكلس عقيده داشتندي ديلد، اما مدركى مشخصى بر اين مدعا نداريم. كسنوكراتس در عين حال روح انسان زنده را

 اين كار كاملاًصحيح است، اما او در ادامه مىگويد منظورش همان دان داشي
 بىترديد اين سخن هراكليتوس (بارهى 19 ديلز ـ كرانتس) را در نظر داشت





 محافظى براى روح، مانند دايمونى كه هر روحى رادي را در سفر او او به سوى جها زيرين رهبرى مىكند، امانه خودر روح.





 دورمى كلاسيك ذكر مىكند.

اخلاज. اگُحه كسنوكاتس نيز مانند اسبيوسييوس مطالب فراوانى در بابِ اخلاق نوشت، اطلاعات ما دربارهى ديدگاههاى او زياد نيست. از آنحه ذر دست داريم چحنين برمىآيد كه او در بسيارى موارد در ديدگاه آكادميكى عمومىاى با السيوسيبوس، ارسطو و بیترديد كسانى ديگر سهيم بوده است، ديدگاهى كه بخش عمدهى آن رازنون ورواقيان برگرفتهاند. زيرا پزوهشهـى فلى فلسفي او هدف فراترى داشته است، يعنى آرامش فكرى (پإِايان دادن به تشويش خاطرى كه از اشتغالات زندگى نشأت مىگیرده)، چارهى F). فقط در ارسطو انست كه به آرمان علمى دانش براى خودش به عنوان هدف طبيعى بشر برمى خوريم (مابعدالطبيعه، سرآغاز). سكستوس (بارهى V\& هاينتسه) كسنوكراتس را، در طبقهبندى كردن هر چيزى به عنوان خوب يا بد يا هييع كدام، با آكادمى قديم، مشاييان، و رواقيان همرأى مى خحواند. اين طبقهبندى، اگر به نظر مىى آيد كه راه را برای آموزهى رواقى "اخنثاهاله هموار كرده است (Krämer, P. und H. Ph. 229) ريشهاى عميت در فلسفهى خود افلاطون دارد. اين قسمت از منون را به خاطر داريم كه سلامت و ثروت به خودى خود نه خوب هستند و نه بل ـ خخوبى و بدى آنها بستگى دارد به استفادهاى كه از آنها مى كنيم - و اينكه حیگونه بيمارى تثاگس مايهى بركتى براى او گشته است.״ با با اين حال به نظر مىآيد كه كسنوكراتس و اسپيوسيوس سلامتى را، به اصطلاح رواقى، داراى مرتبهى (امرجَحَه مى دانستـند (بارهى 4 ه هاينتسه)، لما فضيلت در مرتبهى بالاترى قرار داشت. به نظر مىى آيد كه گويندگان محاورات سيسرون گاهى كسنوكراتس را در زمرهى رواقيان، و داراى بيوند ترديدآميزى با اسبيوسييوس، پولمون و حتى ارسطو تلقى مىكنند و در اين تعليم سهيم مىدانند كه انسان فاضل در دردناكترين شرايط نيز نيكبختى

IFI


است (بارهى AQ، A ، هاينتسه)، اما گاهى نيز او را با قاطعيت از آنها جدا مىسازند. در اينجا ممكن است ميان كسنوكراتس و بولمون، جانشين او به عنوان رئيس آكادمى، تا حدودى خلط شده باشد. مبناى خوشبختى در نظر او زندگى كردن براساس طبيعت بود؛ و پلورتارخوس از اين جهت او رادر رديف پولمون قرار مىدهد سنْ در مورد اسييوسيبوس نيز به همان اندازه درست است؛ ص YAY بالا)، و مىىگويد زنون از آنها بيروى كرد (پارهى VA هاينتس4). دليل او براى اثبات اين مدعادر پارهى VY هاينتسه ( كلمنت، گلحِين) قرار داشت:

كسنوكراتس اهل خالكدون مىگويد خوشبختى عبارت است از اينكهانسـان برتري شابستهاش راداشته باشد و از نيروهايى برخوردار باشد كه به آن كمكمىیكند.اين سخن در حه جیزى صادقاست؟ در روح. با كدامين عاملها؟ با فضبلتها. فضيلتها از كدامين اجزا تشكيل يافتهاند؟ كردارهاى درست، حالتهاي فكرى، مزاجها، حركتها و عادتهاى خوب. كمكهاى ضروري آن كداماند؟ّسلامتجسمهانى وامكانخارجى.


 148) ( ( 1 ). رك: ج (Xenokr. بيروى كردن از طبيعت راه خوشبختى است، اما كسنوكاتس بيش از از او ممين ديدكاه را عرضه داثته بود.ه

تا اينجا به نظر مىى آيد كه تعريف صورى ارسطو از نيكبختى دقيقاً با اين قول سازگار است: نيكبختى عبارت است از پفعاليت براساس فضيلت ايلت كامل، همراه با تدارك كافي امتيازات خارجى و زندگى يكى كه كوتاه نباشده ( اخلاق نيكوماخوسى (11- la IF).
يُانه عقيدهى اخلاقى ديگرى كه از كسنوكراتس سراغ داريم اين است كه فقط فيلسوفان به اختيار خودشان فاضل هستند. پلورتارخوس از اقول



 سوى وحشىگرى بكشاند، مشروط بر اينكه از „قوانين، فيلسوفانى چحون بارمنيدس، سقراط، هراكليتوس و افلاطون بيروى كنيم. پادر آن صورت،
 حالا تحت اجبار قانون و برخلاف ميل خويش انجام مىدهيميمهِ به نظر مى آيد كه بشريت مستعد كناهاست، و فقط در صورتى مىتواند اند از آن دور بماند كه يانيا،
 آنحه ابتدا ممكن است در نظر آيد، اين سخن تفاوت زيا زيادى با پارادوركس

 فيلسوف را داشتيم گناه نمىكرديم، بلكه (اعدالت را براى خاط آن مى ستوديم،."

IFF IFF رك:بلورتارخوس (و سيسرون) در بارهى rماينتس.

# r <br> ${ }^{1 r 0}$ cugfilig 

زندگى. آغاز و انجام زندگي هراكليا اهل هراكليدا Heracleia در درياى سياه (از
 - آ تع تعين كرد.


 مأخذ قرن دمم، Suda، آمده است، و از آنجا كادها كه او در آن زمان نمىتوانست بالاتر از سى سال داشته باشد، و شايد فقط دوازده سال از عمرش سبرى گشته بود، نامحتمل به نظر مىى آيد.

Irه . بارهماى هراكليدس را اف. وِرلى F. Wehrli, Basel 1953 (2nd ed. 1969) كرد آورده



 Heracl. 11-13، اين داستانرابه شدت انكار مىكند. ITV . ITV


مى مكند كه او براى طراحي عروج ملكوتى خودش به كار مىگرفت. ديوگنس (يارهى 「 وِرلى)، با اعتماد بر سوتيون Sotion، مى

شاگردانارسطو بوده.،

تأليفات. حهل و شش عنوان محاورهاز او در دست داريم، به نظر مى آيد كهاو در

 سبك كمدى بودند، و برخى ديگر به شيوهى گفتوگويى عرضي
 شخصيتشان بوده است. امروزه معمولاً مىى گيند نگرش علمى او به ضعفِ

 يـش به درود حيات گفته بود، و يا داستان انسانى كه از ماه به زمين افتاده بود. اما تصور ما از افلاطون جگگونه بود اگر محاورات از ميان مى درفتند و فقط ما







 دربارهى مراكليدس ATVv


مىدانستيم كه داستانى درباره كسى گفته است كه در ميدان كارزار جان سبرده،








 به همان صورت كه اسطورهى لإر Er در محاورهاى در همين موضوع آمده است. معتقد بوده است؛ او از جمله كسانى بوده است كه ديودوروس آنها را را دا داراى اتمايل ديندارانهه خونده است، كسانى كه مصيبت زمين لرزه در در هليكه را را به
 بعد) كه در بى تبيينهاى طبيعى اينگونه بلايابودند.
131. Hirzel, Dialog 1, 327.

برخى از فيناغرريان كه مراكليدس به متدار زيادى وامدارِِ آنها بود، عتيده داشتند كه ماه محل سكونتاست (ج جrرجمشى فارسى). Irr
 مشدار مىدمدد، دليلى برایى اين كار نداريم.


متارهشناسى و جههانشناسى. لازم است از همين دو موضوع شروع كنيم، زيرا بيشترين آوازهى او مربوط است به دانش ستارهشناسى، اگرچه منابـع ما حنان ناقص هستند كه محققان يس از مباحثات طولانى ارزيابى_هاى بسيار متفاوتى دربارهى موفقيتهاى او داشتهاند. دست كم اين قول مشهور را دربارهى او داريم كه، به عنوان تبيين ناقصى از یديدارهاى آسمانى، اين فرضيه را مطرح كرد كه زمين بى حركت نيست، بلكه هر روز يك بار به دور خودش مىگردد، در حالى كه اجسام آسمانى ثابت ايستادهاند. مى گفت زهره و تير به دور خورشيل، به يك مركز ، مى گردند، فرضيهاى كه دست كم حاوى خميرمايهى نظريهى ايهى سيكلها استى، نظريهاى كه آيولونيوس اهلِ پِرگه Perge را تعميم داد و صورت نهايىاش رادر بطلميوس باز يافت. و آخرين مطلب اينكه برخى ادعا كردهاند، و برخىها نيز به شدت انكار كردهاند، كه او اولين بنيانگذارِ نظريهى خورشيد مركزي كامل كويرنيكوس است، نظريهاى كه معمولا بَه آريستارخوس اهلِ ساموس در قرن بعدى نسبت مى دهند. 1 .

IFF


 انكار كرد (HPS 134f) و هيث نيز با استدلا (H)



 منالفت با وى ادامه دارداز جملن: A. Pannekoek, The Astronomical System of Herakleides (Amsterdam 1925), and Whehrli, RE6860




 ريخت. اما هراكليدس نامحدود بودنِ جهان را مـراه باع اعيدمى ديگرى مطرّ مطرح


 كدام از ستارگان نيز جهانى كامل خوراهي

 (احتمالأمعاصر هراكليدس) كنته است جهان ران را راقدرت الهى به صوروت كروى
درآوردهاست،(بارهى ا ديلز - كرانتس).

 CQ 1970





 Rev. d'hist des sciences 1976
 مربوطه رامنمايى كرده باثـم.

ماه (اخخاكى است كه مه آن را دربر گرفته استه (بارهى IIF) و از بارهى 110 برمى|آيد كه مراكليدس، مانند برادران فيثاغورىاش (ج r ترجمهى فارسى) آن را محل سكونت مىدانست. هراكليدس ستارههاى دنبالهدار را ابرهايى مىدانست كه نورى از عالم بالاتر آنها را درخشان مىگرداند، آثا او همـخنين تبيينى از جزر و ملدها راعرضه كرده و آنها را معلول تأثير بادها خوانده

است (يارْى IIV وِرلى).

طبيعيات. مراكليدس از نظريهاى اتمى در باب ماده ييروى كرد، اما نظريهى او اختلاف بنيادىاى با نظريهى دموكريتوس دارد. مـخالفت او از كتابى (شايد دو كتاب) (إيدولا، وأرماى كه دموكريتوس براى تصويرهاى اتمها به كار برده است كه در عمل رؤيت وارد چشم مىشود)، زيرا كلمنت مىگويد هراكليدس از إِدولونهاي دموكريتوس انتقاد كرد يا در آنها اصهاح كلى به عمل آورد (يارهى ITF نتواند و نخواهد با برداشت كاملا" مكانيكى و بىهدفِ دموكريتوس از عليت موافقت كند.

شايد او به كسنوفانس نظر داشته است، كــى كه آنها را پابرهاى مشتعل، ناميد ( ج


 مختلفـ رادربارهى اين بديدارما كزارارش میىكند.

 IFA . در مورد اكغانتوس نيز میكريند كه نظريهى اتتى را با ادارهى مشيتى جهان به هم آميختهــ

نرات نهايى وى را كه آرخههاى همه جيز هستند، يذيرايا تغيير كيفى دانست.




 بلكه أنكوى (تودهها يا انبوها

 از امبدوكلس بيروى كرد.


 خودش حركت مىكند (تسلر بر اين عقيده است OV II، III III يادداشت Y)، يا
ara . او آنها را جات كه اين ذرات داراراى كيفيتهاى محسوس باشند، مانند اجسام طبيعى




 كامل بيذيرم.

فارسى.
(Y) فاقد بيوند درونى، يعنى به صورت سست گره خورده يا داراى يبيند ضعيف.

 فقط به عنوان كوحكترين اجزاى عناصر محسوس درنظر بڭيريم، اجزايىى كه


اگر آنهارابهعنوان|جزاىباد، آتشوغيرهدرنظر بگيريم،مىتوانيندبه عنوان دارندكان كيفيت توصيف شوند... در حالى كه بارهها، جون اجزایى هيج عنصر خاصى نيستند، فاقد كيفيت توصيف مىشوند.


يكـمعنانهايى مستند.

لونى سهس اين نظريه را با فرو كاستن عناصر حهارگانه به شكلها و سطعهاى هندسى از سوى افلاطون در يتمايوس ييوند مىدهد. اين فرضيه واقعاً يسنديدنى است، و اميدوارم درست بوده باشد، اما منابع بسيار ناحيز مائ ما مىكويند هراكليدس فقط به جاى نام اتمها از أنكوى استفاده كرد، يعنى تقسيمنايذيرى آنها را نكه داشت، و آنها را به مثابيه آرخههاي كلى آلى درنظر

گرفت.!

(b) avapuovs oyroos ras apxas ... זuv okuv (frr. 118 and 119a W.).















 تغيير شكل دهد، و باز در همان كتاب زمين و آسمان رادر ميان





 در كل جهان رسوخمىكند. 1 دي غير از اين مورد هيج اطلاعى از الهيات او در دست نداريم، به جز اينكه



مىدانيم او از اين آموزهى افلاطون در كتاب دهم قوانين طرفدارى كرد كه خدايان هم وجود دارند و هم بر امورات انسان نظارت مىيكنند (يارهى Yه).

دوح. هراكليدس كتابى دربارهى روح نوشت، و كتاب ديگرى نيز تحت عنوان

 گرفت.
 تشكيل دهندهى آن لطيفترين نوعِ مادى، يعنى آثير ، بود؛ علاوه بر اين گفت


 شد؛ اين اعتقاد به ميج وجه با الوهيت روح منافات نداشت. 17 ا داستان هزن عـنَّس") و زنده شدنِ دوبارْى او، عنوان ديگرش (ادربارهى بيمارى)" بود، و

 دأب امهدوكلس است، با آب و تاب، و همراه با الحاقاتِ معجزآسا، بيان شده

 تأملاتى دربارهى مكانهاى روح در طول اينگونه غيبتهاى ظاهرى ازي بارين

IFF فارسى.



منتهى مىشود.

 يامبليخوس مى گويد برخى از بيروان افلاطون معتقداند كه روا روح هميشه
 نيز در جسمى غليظ تر ـ هراكليدس مى




 راه شيرى از سوى ارواحى بر اين توده نهاده شده است كه وتتى در حلقهى زاير


لذت. مراكليدس محاورهاى دربارمى لذتنوشته است كه مىكويند داراى سبكـ

 . IFV
Rohde, Psyche (Eng. tr.) 330 n. 111.
رودهاو راشخصيت خيلالىاى ينداشت كه هراكليدس دريكى از محاورات خويش آوردها است.
 I IfA . 149. Porphyry, De antro nymph. 28.

براى اينم مورد ويكر نقل تولهانكاه كنيدبه
Cook, ZeusII, 4 If.
riq

وِرلى). يكى از اين فقرات ستايشى است از لذت، تجمل، ثروت و شهرت كهاز




 شايد اين قسمت از سخنان طرفدارِ لذت برگرفته شده است، و و بقيهى پارهـها همگى مربوط هستند به داستانهاى اخلاقى دربارهى شهرهايیى كه دجار فسان ارياد





 شيوهى فيثاغوريان تعريف كرده است: خوشبختى عبارت است از دانشِ كمالِ


 (مقايسه كنيد با ج
-10. نككهاى كه افلاطون نيز مطرح كرده است. رك: فبلبوس هDe و ج IV ترجمشى فارسى ص
.ar

يادداشت الحاتى:
ماهيت صدا









 به يكى نبودن اين شخصى و هراكليدس مار ار هاينتسه در ص 9 يادداشي









 كسنوكاتس باشد؛ هاينتسه محتواى اين فقره را در صص •1ـه كتابش،

كسنوكاتس، به طور كامل مورد بررسى قرار مىدهد. جالبـد
 (هوا) است كه بر گوش اصابت مىكند.








 نيز، جنانكهمىدانيم،، به مقدار زيادى وامدارِا آنهابود.
101. مقايسه كنيد با تعريغ ارسطو از حرف به عنوان واحد تقسيمنابذيرِ سخن ( فن شعر (1)asbry

## $\theta$

## clles





 (Hermodorus

 كتاب نقل قول مىى كند. منبع ما برایى اقامت افالاطون با الئوكليدس در مگارارايس




RE xxxviii Halbb., 2351f. مربارمى يكى بودن اين دو ببذيربم.دربارهى فيليب نگاه كنيد به تاران (ص •r آ بادداشت لبالام).

نام او عرضه كرده است. Hior هيستياؤوّ Histiaeus ، اهل برينتوس در درياى



 موضوعات رياضى و طبيعى تنزل دهد. او ابصار رابه صورت نوعى تلاقى يرتوها





 يلورتارخوس اور الاشاگُرد الؤووكسوس و همديم

 تضعيف مكعب) برداشت،


 را Arst









 فقط يروكلوس به عنوان رياضيدان و فيلسوف برجستهايا مطرح مى مكند كه (مانند ائوكليدس [اقليدوس] اندكى سيستري) كتابى به نام ( الستويخيا، يا الصور 1= عناصر)، تأليف كرد، و بسيارى از قواعدى را كه تا آن زمان حالتى ويزه، يا ناقص داشتند تعميم بخشيد. 100 از انؤرايوس



 Crastus



$\rightarrow$ J. Barnes, CQ 1976, 2848.




فكر روز منتشر كرده اسست





 بحاوديتهاى زندكى زينينى تنظمّم شده الست.

برورى در آثار متسوب به افالاطون وآنار
 او، بنخشهـاي ديكري از اين شحلد را تشكيل

میدثند.
 افلاطون رابايانبخش كـاب قرار دادها است.

