

## بإبى احملى



مدرنيته وانديشهى انتقادى


# مدرنيته وانديشهى انتقادى 

بابِع احملى

نشرمركز


مدرنيته و انلـيشهى انتادى
بابك اسحلى
طرح بلد از مهدى مسابى

ليتوكرافى مردمك
r人•。
كلبه حقون ميمفوظ الست.
HF نشرمركز - تهران، خحيابان دكتر ناطمى، خحابان رهى معيرى، شـهاره
|f|ff كد جستى

## 

1. بيشُفتار
v.نصل نخست: مدرنيته و بحران
$\wedge$.مدرنيته: معنا و ابهام .
Ir. ..... انديشـهى انتقادى
1^. ..... مدرنيته و خردباورى
rf. مدرنيته و دكركونى و مرديري .
YА. مدرنيته و افسونزدردايى
rr. مدرنيته و نيهيليسم
fr.
فردكرايى مدرن
FQ. نهل دوم: نقد خرد علمى
01 بحران خردباورى
Dr. بديدارشناسى و علمD9. كتاب بحران.
gr رياضى كردن طبيعتvi.زيست جهان .
VV نصل سوم: متافيزيكى و تكنولوزى .
v^. ..... هستى
Af. خرد انتيك
$\wedge$ A. تاريخ متافيزيك يا فرامونى هستى .
90ملم و تصوير جهان
1.0 مدرنيته و تكنولورئى
1.9. تقدير تكنولوزُى .
ITr. نصل خهارم: ديالكتيك روشنگرى.
2. ..... كتابى يكه
11^.. نظريهى انتقادى
1ヶq. روشنكرى: آزادى يا بندكى؟ .
Irv. نقدى به خرد ابزارى .


بيشگفتار
 آن را فراسوى نيكـ و بد ناميده بود. وقتى او كتاب را مىنوشت، تازه واپٍسين بخش گُفت زرتشت را به بپايان رسانده بود، و سرمست از آواى شاد و اميدوار زرتشـت بود: (ایین

 از مرگش با نام خواست قدرت به جاپ


شدن همهى ارزش ها يیش میر ونت.
فراسوى نيكـ و بد به گفتهى نويسندهاش (انقادى مدرنيته)) است كه (ااز علوم مدرن، هنرهاى مدرن و نيز سياست مدرن جششم نمىییوشدها. نيجهه در آنكى انسان در يادداشتى كوتاه از اين كتاب و محتواى نقادانهاش ياد كرده است. او مىیويد كه جـون در زرتشت آرى گفتنها را به پايان رسانده بود، ديگر میىتوانست به (انه گفتن") آغاز كند. بامداد
 فراسوى نيكـ و بد از بیى زرتشت آملهه، شايد دريابيل كه رشدش را ملـويون كدام خورد و

 از نزديك نگريستن و نه گفتن، اين است منش كتابى كه زرفترين (و هنوز هـ هم
 انديشهى نيـحه بيش رفته است. پيشيتر رويكرد مدرنيته از خود انتقاد داشت، گاه تا مرز انكار هر جيز پيش مى اما پِس از نيچه سنجش و نقادى از راهى تازه رفت. به گونهاى راديعال از بنيان خرد باورى پرسيد و آن را منكر شد، از پايان مدرنيته و رسيدن روزگار پساملدرن سخن رفـ به ميان

آورد، و در برسش از بنيان روزگار نو، بارى ديگر، و به شيوهاى ديگر به بامداد زرتشت
|نديشيد


















 مدرنيته و بحث درستر وست وكارآ بر سر آن آن است.






 كفتهى ميشل فوكو اين كنشى است انتقادى ـ اخلاتى جهت دكريرسان شدن و و دركركون


















توانايى ماش بيشرورى دو جهان ميايستد. *
كتابى كه در دست داريد نتيجهى دو سال كار من و يك سال تلاش ناشٌ







 تكنولوزى با متافيزيك، اميدهايىيى كه روشنگري



آغاز آن است. نكتههاى زيادى مانده كه هنوز بايد به آنها برداخت. يكى از از مهمترين اين

















 نويْدار را به جاى لفظ متجلد مى توان






 در نظر نداشت. وازهى تجدد برخلاف نظر كسروى (ااز ميان نرفت)" و حتى كار كاه در برابر




بيشُكفتار
يافته است. نويسندگانى با توجه به اين واقعيت به يارى مدرن وار وازهمسازى كردهاند، به






 كوشيدهام تا داخل قلاب، برابرهايى راكه در اين كتاب به كار رفتهاند، يادآورى كنم.

بسيارى از نكتههاى اصلى اين كتاب در رشته درسهايى مطرح شُمدهاند آند كه در راانجمن


 نگذاشتند. اين بهترين فرصت است تا لطف و محبت آنان را سپّاس گويم. آبان

# فصلنغست 

## مدرنيته و بحران


 عاجزى مانده بر اين پل....a فردريش نيجه

در دههاى كه گذشت مدرنيته موضوع بحث فلسفى بود. هرجند دامنهى بحت به كار
 اما تاكيد بر "ابحث فلسفى") نكتهى مهمى است، زيرا جامعهشناسان و و ديگر نظريهربردازان

 فروننشسته است ــنمىتوانيـم تعريفى دقيق، جامع و ذاتگرا از مدرنيته ارائه كنيم.

مدرنيتة: معناو ابهام
در حاليكه تاريخنگاران هنوز در مورد "آن دوران تاريخى كه روزگار مدرن خوانده
 ميزان دشوارىها افزوده خواهد شد. يكى از بزرگترين اين فيلسوفان ميشُل فوكو گفته است: (امن هرگز به دقت ندانسته|م كه ما در زبان فرانسوى به جهه جيزى میى ملرنيته، در مورد نكتهى مورد نظر بودلر معنايش را مى توان فهميد، اما چس از او، اين


 "اتعريف از مدرنيته") كه تاريخ نويسان مطرح مى اسكند. بگذاريد از كلىترين معناى تاريخى ملرنيته آغاز كنيم. بسيارى از تاريخنگاران هنگامى كه از "اروزگار مدرن") ياد مىكنند فاصلهى ميان رنسانس و انقالاب فرانسه را در نظر دارند. اما كسانى هم هستند كه آغاز صنعتى شـدن جوامع ارويايى، جيدايش وجه

توليد سرمايهدارى و تعيميم توليد كالايى را آغازكاه مدرنيته مىدياند. آند. از سوى ديگر





 نعادانه، كه همه همراهند با سازيانيانيابى تازيا


 امروز، يا جند دههى بيش ادامه يافته است.




















جاذبهى سحرآميز الگوى مدرنيته و مدرنيسم براى متفكران مصر مشرورطيت مارون ما، از
 غرب") توجيه مى شُلـ.

 تامس هابس و چس از از او روشنغران

 سنت، و از خودش
 همين معنا را در نظر دارند: مجموعها و راهگُشاى سلطنت عقل و برقرارى آزادى است. چس جا جا دارد كه در مورد اين معنا







 مدرنيته، از مفهوم "جامعهى كنش هاى علمى و فعاليتهاى فنى







 اقتصادى، افزايش رقم شهرنشينى، بينرفت ابزار ارتباطى و اطلاعاتى معناى مدرنيته

است. مدرنيته طبيعت را به قوانين طبيعت تبديل كرد، يعنى آن را جيزى دانست (پقابل


 خودآگاهى انسانى. اصل مدرنيته آن سان كه هگل طرح كرد كرد اين است: در تلاش برا براى



 مدرنيتهه| باقى بمانيم.













 كف مىدهد. آنجه جون گوهر آموزههايش




 كم قطعى مدرن كردنش. (امستبدى مترقى"، اانقلابى مردمى")، اارادهى ملى آلى") و "اكنش

آگاهانهى طبقهاى خاص" هيج كدام عامل و فاعل مدرنيته نيست. مدافعان مان مدرنيته اعلام
 شهامتى، رويكردى است جر جهت













## انديشهى انتقادى











 لاتينى Criticus Gramaticus تشُخيص اصالت متن بود. اين معناى خاص و فنى هنوز






 كارش از مرزهاى پذير فتهى اخلاقى و حقو

 وبد، دانايى و نادانى.









 اصطلاح فرانسه كريتيك مىنامند. مصنف به او او جواب مىيكويد. بعد از از آن آن







 هنرمندان و گاه فيلسوفان. نوشتههایى راسين دربارهى كارهايش و اشاراتش به




 مىكردند، هدف اصلى و از بيش اعلام شُدهشان ارائهى نظريههايى بود دربارهى آري آفرينش هنرى.











 تجربى قابل شناخت است، اما خرد نقادانه را، نهادن نتيجها وراى آرمانى بيش روي روى هر


 جامعه است، و نقادى نمايش كنشى است است اخلاقى ا".

 هم سدهى انتقاد:
اين دو عنوان بيانهاى مختلف يكى وضع اند كه مى خواهند از زواياى مختلف، آن
 مشخص كنند، يگانگى فلسفه با نقد ادبى و زيبايى برجسته اين قرن مشهود است، اين موضوع به هيجوجه تصادفى نيست، بلكه بر

پايهُ يگانگى عميق و اساساً ضرورى اين دو قلمرو انديشه است. ميان مسائل




 براى هر دو سرشتى واحد
 تمايل متفاوت را نگاه مى دارد كه در دو جهت مـي به دليل همين (ايكى شدن فلسفه و نقد") در رسالهى فيلسوف (IVQQ) كه نگارش در آن آن




 فلسفهى روشنگرى در كنش سياسى برى به انقلاب فراب فرانسه رسيد، اما ميرات

 (IVAI)



 ناشدنى است. اين نكته را مىتوان در كار كانت كه به حق او را را (افيلسوف مدرنينيته|" خواندهاند، بازيافت. مدرنيته بر اساس نقد سنتها شار شار كا

 برخلاف هگل به وسوسهى تدوين (انظام علم فلسفى") دحار نيامد. استحكان المام بنيان خرد انتقادى در انديئهى كانت مانع از ساختن نظام مى شـد انـي او همواره كريتيك را را به معناى
 اين است كه بدون سنجش و داورى دقيق نبايد هيجِ جيز را پذيرفت، و جيشّ از ارزيابى

حدود شناخت، ارزشى را نمىتوان مسلم انگاشت. كانت در سه كتاب مهم خود ري به به










 دانش ما را از جهان طبيعى و ذهن















 خودآكامى روح مهمترين منش دور دوران جلئ خوداگگاهى است. هگل كه بنيان مدرنيته را (اعنصر ذهنى و سوبئكتيو") مى شناخت،

مى نوشت كه آگاهى از خويشتن نيازمند آزادى، تعمق، فرديت، استقلال كنش و مهمتر از




























 توانسته است كه جنبههاى نادرست را دا در موضوع مورد نقادى بازئنـاسناسد، اما هرگاه

ميزان نادرست باشد، ارزيابىاش اعتبارى ندارد. به نظر هگل ايدهى مطلت و به گمان









مى كشد؟ و آيا اين كنش تسلسل تا بى نهايت بيش نخواهد رفت؟

اين برسشّها را با به ياد داشته باشيمه جون آغاز كرد، از همان ابتداء از اين منس (اخودانديشى") سخن گفته بود.

## مدرنيته و خردباورى

ايدنولوزى مدرنيسم همباى نو شدن (مدرنيزاسيون) جوامع اروبايى در طول سدهمها شكل گرفته است، يمنى به موازات قدرتيابيى جامي






 واقعى، و آنحه واقعى است عقلانى است). T اين موجه و بخردانه بودن موقعيت






 به فرادست و فرودست تقسيم شدهانـر اند.














 خردباورى مدرنيته، كليت كدام عقل است؟ كدئه









 خصوصيتگرايى اختلاف و اغم خوِيش" داشتن موجوديتهاى فردى را

روياروى معيارهايى كه ارزش همگانى دارند قرار دهيم بلكه بايد ميان اخلاق





 اينكه چسمدرنها [ پِسامدرنيستها ها وحدت عقل اصولكرا ترار مىددهند از وجه فلسفى ارئى شكست خورددهانند، به سبب


















 است. اين محدوديت كه بيانگرى يا به زبان كانت darstellung راهگشـاى شنانـت آن آن
 انواع سخنهاى مدرنيته|) را نشان مى دهد.





























 يكى از مشهورترين وازگان فلسفى مدرنيته است. روح دوران كه مى خراهـد

روزگار خود را ـ یس خود را ـ بشناسد. مهمترين اصل زمانهى مدرن به نظر هگل اهميت يافتن روح ذهنى يا سوبرَكتيو است. اين اصل هم بيدايش مدر مارنيته را توضي







 تاريخى همراه خود اصل خرديان










 پيديارشناسى روح عنوان (اروح سوبزكتيو)" يافت) از دنياى عينى (يوزيتيويسمه، يا آنجه گاه (اخردجهانى" مىناميد) جدا میشود. بيگانگى روري روح از خرد جهانى، همان از


 حريفى بيش روى دين گذارد. برخلاف، اينى اين دو، همراه

 شدن)، نخست در بيكر بيان زيبايى شناسانه شكل گرفته بود. شيلر ميان همه چجيز آآرمان
 هنرى منجر شده است. البته او مىافزافيايد كه براى دورانى



 دادن هنر است با اخلاق. هگل در بحث جدايى روح ذهنى از روح عينى، به اين قلمرو كام ننهاد. در وايّيسين








 بنده است، و خوداگڭاهى فراتر رفتن از اين موقعيت و كـثّف وابستغى متقابل است است



 يارى گيريم، متوجه مىشيم






 مدرنيتهاند، در تماميتى جاى مىگيرند كه به گونهاى كامل آنها را میچڭـيرد و شكل

مىدهد. اين تماميت دولت مدرن است. اين دولت مكان زندگى روح ذهنى است. كاملترين بيان سياسى روح در دولت يافت مى دشود.

## مدرنيته و دگرگونى

مدرنيته مدافع كم نداشت، اما با كانت و هگل فيلسوفان خود را يافت. نكته اينجاست كه











 متاثر از انقلاب فرانسه بودند، نخستين درسى كه از اين (انفجار مدرنيتهه) آموختند، رو رو









 همين امروز است كه مرحلهى دوم يعنى (!باززايى و رستاخيز كامل انسان) آغاز میى شـود.

بانر در نامهاى به دوستش كارل ماركس نوشت: ا(فاجعهاى عظيم، انفجارى، در بِيش
 اين رويكرد دوگانه به مدرنيته در آثار ماركس _كه


























 موجود بورزوازى و جامعهاش كهنه مى نمايند: (ابه جاى جارير جامعهى كهنه بورزوايى، با
 داشت، كه در آن تكامل آزاد هر كس، شرط تر تكاري


















 يك كار مى آيد و آن هم بنهان دان داشتـن منافي










يعنى آن آزادى كه با رهايى كاركران روزمزد همراه است، بازگڭشت به طبيعت و طبيعت













 بعدهاكنوركى لوكاج يكى از برجستهترين فيلسوفان ماركسيست آّن را (اتماميت مشخصى"

هرجند گرمر ادراكى ماركس با فهم روشنغرانران از توسعه تفاوتى ندارده، اما او با آنان در

 نهم روشنظران ـ ـعامل توسعه خرد استا از آن جون آراز و رمز خردها ياد میكند.







 مىكند. گوهر يا روح يا ايدهى دوران مدرن به گمان هگل جيزى است دستنايانتنى. و به

گمان ماركس خيلى ساده انسان اجتماعى است، درگير مناسبات اجتماعى- طبقاتى توليد، و بيگانه از محصول كارش،


 مدرنيته فعليت خواهد يافت. كسى بيدا نمى شُود كه ادامهى اين قصهى تلخ را نشـنيده

## مدرنيته و افسونزدايى

در بحث ما از نقادى مدرنيته، ماكس وير جايگاه مهمى دارد. موضع كلى او در اين مورد

















 او كه به گونهاى خاص بر اروياى مركزى و شمالى، به ويزه بر آلمان متمركز شدهـ، در



 نتشّ مهمى ايفاء مىكند.
























 مدرن حاكم بر سرنوشت انسان اجتماعى شده است. منطق ساده و به كتفهى وبر
(اصورى") اين خرد باورى راستاى كنشهاى انسانى است به سوى قاعدههاى محاسبه





 تكيهى كنشهاى انسانى و اجتماعى بر عقل انسانى همواره - و نه فقط در در تاريخ


 تن در داده است. در يكى از مشُهورترين تطعههاى اخلاق تروتستستانى و روح سرمايهدارى

مى خوانيم:






 نوع اعتبارى براى تائير اعمال ورد و تقديس در رستگارى روح مرده وجود نداشته باشدر.










دشوار ادراك اين نكته است كه ميان آيينهاى فكرى و و اديانى





 زوحيهاى يكسر مخالف و متضاد باكمدى خدايع دانته. روحيهاى نمايانگر اصالِح دينى و مرمايهدارى.












 گسست خرد از ايمان و تمامى شكلهاى ظهور اجتماعى و فرهنگى ايمان استوار :مت.





 عصخوان شد با نيازهاى توليد سرمايهدارى. يعنى (ااخلاق عقلگراى كالورئى كانى" كليد

مدرنيته در زندگى اقتصادى و اجتماعى شد، و سازماندهى عفلانى توليد و جامعه


 نظامىگرى تا خانواده و نظام آموزشى





 خردباورى بوروكراتيك بر זا كرده بود، تا از درون آن راه گراه








 ماكس وبر در شناخت دوگانیى







 عمل ارتباطى (19 (1) يافت. در فصل جهارم خوراهيم ديد كه نقد ماركوزه به ايدهههاى

صلى وبر دربارهى مدرنيته چيست، اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه انديشهى نتقادى مديون وبر است.

## مدرنيته و نيهيليسم


 مىيذيرنت و تا حدودى حـّ







 بود كه جهان محسوس را الز دست فرو نهاد، تا دنياى ايدهها را را بِذيرد. او او تلمرو آسمانى


 دنياى مسيحى آغاز شد. خداوند حـد







 دنياى ارزش ها (جهان مدرنيته) قدرت مى انيرد.

دنياى راستين كه كنار رفت، جهان ارزشها (كه آن را گاه دنياى علم خواندهاند) به



 سازمان دادن دنياست به شيوها




























 آوريد شادمانى تهرمان جوان را در زيكفريد وقتى شمشيرش را در در دست مى ريكيردا و





 خرد اهميتى بى حساب دارد ــ بل در اين شيوهى نگارش، دشار دشمنى با با نظام و نظام
 تدرت ذوب شدن ناشى مى شودها.|.






 را هدف فلسفهى جديد دانست كه با آن مىتوان بر ا"يكسويگى روح سورئكتيور" بيروز






 خواست قدرت، به آينده نگريستن است. ابردن ابرانسان در آينده جانى داردي تدرت نيرويى است آفريننده (و به اين معنا هنرى) كه در بيان بيشُرو هنرى دانسته

مى شود. رويارويى آفرينش (شعر) با علم، به دانش تازهاى امكان ظهور مى دهد، و به



به حكم مهمى میرسدر








 حقير مسيحى است. چسُمانداز آينده براى آدمهاى امروزى همان است كه نخستين ("بردگان مسيحى" توسيم كردننل.

 بى بیناهگاه و بى خانهايم.... ما كودكان آيند














اين غارهاست و حتى ملحدترين آيينهايش از آن سايه گريزى ندارند. در آرزوى هر









 جه جاى خود آگاهى؟




 2اننشمند، به دلايلى درست، خرد










 مدرن شُكل مى ميريرد.
فلسفهى روزگار نيجه براساس ادعاى خودانديشى و خودآكاهى استوار بود. و اين













 به ادعاهاى فلسفه است
 قرار گيرند؟ اگر موضوع انديشه باشند، اين نوع از از انديشه با جا جه جيز









 بذيرش حاكميت آنهاست.
انديشهى علمى معاصر نيز با با تعمق در اابنيان استوار به تناقض هـا
 انديشمند ـاز راههايى كمابيش متفاوت - حنين استدلال مىكنند كه علم نقط از طريق





 بشُت سر مى نهد، و خواست قدرت بيان آن است: ابرانسان. انسانى كه به گفتهى هيدگر از بِل زمان مى گذرد و به آن سو مى رورد.






 دوست بازارف، آركادى با بدر و عمويش: (ااو يك نيهيليست استى).، به نظر دو دو مرد











 تازه از متافيزيك را در سر داريم. البته نيجه خود
 يدههاست. در دانش شاد مى رخوانيم كه سقراط حق داشت كه ايام عمر، از تولد تا مرگ

را، ايام بيمارى دانسته بود. انسانى كه بيمارى را مى شناسد، بيمار است. نيجه از انسان







 هستهى تدرتمند تاريخ متافيزيك غريىى، و در واقع (امنطق درونى") آن است. ايدهن ايدها در








 اين رو زرتشت آموزگار بازگشت جاورد
 (ابرترين اميدهاست)،. زرتشت / نيجه میى







 متافيزيكى است.

نيجّه مى گريد كه (امنادى تاريخ دو سدهى آيندهه) است:






 رودخانهاى كه مى خواهد به آخر رسد، كه ديگر بازنمى تاباند، كه مى ترسد باز بتاباند). 99
فرهنگى كه به نيازهاى اين جهانى و آن دنيايى باسخ مى دهـد، ارزشهانیايى مى آفريند


 شَدن ارزشهاست. ميزانى كه ديعر به كار توزين نيايلد، ارزشُها را كا كه به هر دلِيل


 ديـوانهى دانش شاد جون از خدايى كه او راكشُتهايم ياد مىكرده، سخنش از الاحاكميت
 به بيسّبينى او دربارهى تاريخ آينده توجه كنيم: مردمان به نام تضا تضادها






 فوكو، و شرح اين بيوند را به فصل شُشُم اين كتاب وامى

## فردگرابی مدرن

يك مبناى مهم مدرنيته فردگرايیى است. مبنايى كه از روزگار رنسانس به بعد همواره





 نوشت كه انسان از اين رو از جانوران متمايز مى شود كه همحيون فرد وري وجود دارد: ا(فرد
 كيركه گارد يگانه شكل ايمان شكل فردى آن است.

 وابسته است به قدرت گرفتن عينى آزادى انسان. مفهومى كه در (احقوق دمكراتيكى

 گوته آن را Bildung مى فواندند، تفاوت قائل مى شدندن. در جدال ميان فردگرايان و










 زندانى ॥اصل فرديت) (Principum Individuationis) است و نمىتوانراند از فاصله و شكافى بگذرد كه او را از ديگر افراد جدا مىكند؛ اما در عين حال نمى تواند خوشبختى

خود را خارج از مناسبات با ديگران متصور شود، ديگرانى كه يكسر با او تفاوت دارندي:











 فرديت هنرمند از خواست قدرت برمى فرخيزد


 فدا كردن خوشبختى است، آن سان كه فرد مر مى شنـاسد








 غريب خواهى بودها.
 تو همه گشادگى است و روشنى


اراستى كه من به تهايّى نيازمندم، بايد گفت كه تنهايى بهبود من است، بازگثتم به












 اصلى زندگى فردى را بيرون از اختيار و دسترس فرا فرد قرار میى دادر، اما ايا اين بندار را را هم در

















خواست، آگاهى و توانهاى ما را محدود مىكند. الجهان به راستى موجود مان، جهانى كه


















 خدايگان، بل آكاهى بنده است. انديشه اين سان بيزارى ناشى از موقعيت فرودست

بل ريكور در مقالهایى دربارهى كتاب لويى دومون رسالهمايع دربارهى فردكرايع از









تبديل مى شوم. بس هويت يافتن فراشدى است بيغير كه از فرد انسان به فرد و و بعد به








 مدرن، و راز كارآيى استفاده از ضمير (امن) در اين اين اديبيات.








 انسان مدرن به دليل وابستگى هايش كيفى نيست.

 جون يگانه مسوول ارزشه هايیى است كه آفريده، همواره وانهاده و و هراسار اسان است.




 كوشيده است تا در تنديسهايش اين نكته را نشـان دهد: „گوهر مدرنيته روانشناسى



 - تـكار مىكنـند.
























 محاسبهرانه. سيمل نخستين جامععشنـاسى نبود كه از انسبت كلانشهر با مدرنينته

هنرى" سخن گفته، اما نخستين متفكرى بود كه ناتوانى بيان را نتيجهى زندگى در در شهر













# فصل دوم 

> نقد خرد علمى

يك گردش معكوس انديشه در مجموعهاش،
فلسفه خود تبديل به معضل شده است
ادموند هوسرل

يكى از مهمترين مشخصهههاى روزگار نو نور خردباورى است. نقادى به مدرنينته هرگّز جدا از نقد به خردباورى نبوده است. ناقدان از زاويهساى


















 ناقدان سدهى نوزدهمي "آرستش علم") كه سرحشّمههاى كار خود را دا در آثار




 همراه تدقيق زبان منطق و رياضى) ناقدان نيز زبانى صريحتر و دقيقتر يانى يانتند،




## بحران خردباورى



















كه خردباورى بنا به معناى اصيل خود در فلسفهى يونانى روشن شدن














 اهميتى ويزه دارد كه متاسفانه در بحث از از وإسين كتابش بيشتر از ياد ير مىرودر.

## پد يدارشناسى و علم

هوسرل همواره وازهى مدرن را در مورد فلسفهى چخند سدهى اخرد اخير به كار مىبرده، و






 نكته: آگاهي خود. از اين رو دانش از جهان انـ واقعى و ابثكتيو (جهان بيرون از از خويش) را بر بر اساس همين يگانه ايقان خود استوار مىكنيم، يعنى از آنجا مى آغازيم كه بنيان يقينى

دانايى ماست. فلسفهى دكارت، در اين مهمترين نكته، كه آغازگاه بحث نيز هست، تا تا به

 اينجا مى ايستد تا به فلسفهى خرديا



 مهواره به گونهاى ضرورى آگاهى است از جیيزى بيرون خودش. بس اگر (و نقط اگر)
 سوزهى آگاه فاقد جيزى به عنوان ابزه باشد. داني دانيى به (امورد دانانيى) وابسته است.


















 اگاهى بشناسيم، از آن بيش از هر چجيز ديگر باخبر مىشويم، و و اين باخبرى يا آڭاهى


 بوده و از آغاز غيرضرورى.










 نظر مىگيريم، يعنى چون حيزهايى كه به يقين هستند و به هيج رو چجيزهايى فرضى

اكنون به نكتهى اصلى مورد نظر هوسرل بازكرديم: ذهن همريّ همواره به سوى ابزَهاى










 ديگر هيج اهميتى ندارد كه آيا به راستى كتا كتابى در در دنياى خاري را مى توان در برانتز قرار داد. كتاب امميتى ندارد، نكتهى مهم اين است كه ذهيا ذهن من به

سوى آن كشيده مى شود. اين است جنبهى مهم تقليل چديدارشناسانه: درك إينكه اكنون در حـال درك ايـن نكتـهام كه كتابى خارج از از من، آنجا وجـيـي






 مى شناسانند.
پِيدارشناسى هوسرل علم نيست، اما نسبت ميان علم و خرد را مطرح مى كند. براى
 نسبتهاى علم و خرد دقت كند. تجربه رها از هر تعيّن علمى موضوع آلـي اصلى استى است، منش





 بديدارشناس به گفتهى لاكمن توصيف ساختا










## كتاب بحران




























 روزگار نو، روزگار بحرانهاست. بيكارى، تورم، جنگیهاى جهانى و منطقهاى، قحطى،

عدم توزيع مناسب و درست درآمدها، از ميان رفتن تعادل زيستشناسانها وجود زذيمهاى مستبد و توتاليتر كه از روش روشها


 كه كتاب هوسرل هنوز زنده است، است، با همان قدرت فضيلت خـر خود




 خواست به نخستين طرح كتاب بحران انجاني




 هوسرل انسان مدرن مفهوم فرجام يا Telos را از دست داد داده است است. علم رها از از
 مدرن (كه از دوران رنسانس پديد آمده) پادلالت متعالى" خورد را راز ياد ياد برده است. اكنون
 نديشههاه، بل آشَكارگى عنصر معنوى بري بود.







 بحران ارويايى، منظورمان علم و بحران مدرن است. عنوان فرعى كه هوسرل براى اين

بخش جابٍ شده، برگزيد، جالب تو جه است: (امقدمه به فلسفهى پديدارشناسـى". يعنى


 (ا'روبايى" بيشتر نمادين است، عنوانى است كلى براى تشخيص و روشن كردن مسير ادراك علمى و "اروحيهى مسلط بر فيزيك معاصر"ها اين نكته را بايلد به ياد داشته باشيم كه هوسرل تاريخنگار انديشهى علمى نبوده و آشكارا ديدگاهش متاثر از مباحث متفكرانى جون كوآيره و كاسيرر است. نظم يادداشتها در در بحران آن سان كه زرار گرانل در ترجمهى فرانسوى خود از كتاب رعايت كرده جنين است: نيمى از صفحات كتاب يادداشت انـها ديگر از بيوست ها و افزونه ها شكل گرفته است. نيمهى نخست از هـه هغتاد و سه قطعه
 همجون بيان بحران راديكال زندگى در انسانيت اروهِيى" دارد كه از هفت قطعه تشكيل شده است. در اين قطعات از مفهوم "ابحران)"، (اتبديل علم به دانش از در داده هاى مو موجود")،

 اين قطعه هوسرل مییْرسد كه وظيفهى (اما فيلسو فان امروزى)" در برابر بحران چجيست با لحنى تلخ بى آنكه نام ببرد از هيدگر انتقاد مىكند.
 "ابارآمده در مكتب فيلسوفان راستين سنت بزرگ فلسفه") مى داند كه بايد از ॥اكار اديبان فيلسوفنماه) جدا دانسته شود. بخش دوم كتاب بحران باعنوان الدر توضيح سرحشمهـى تقابل ملرن ميان ابرُكتيويسم فيزيكى و سوبزكتيويسم استعلايى" از قطعهى هشتتم تا قطعهى بيست و هفتم ادامه مى يابد. اين قطعهها دربارهى اهميت "ارياضى كردنل| علم مدرن هستند و به فيزيك از

 از تطعهى بيست و هشتم تا قطعهى هفتاد و سوم ادامه دارد. عنوان اين بخش (اروشن كردن مغهوم متعالى" است. اين بخش خرد از از دو قسمـت شكل گرفته است، نخستين دربارهى زيست جهان و جايگاه علم در آن است، قطعهى ينجاه و سوم در اين ميان ارزش



اين بحث هوسرل، در آثار ميشل فوكو كامل شده است. قسمت دوم دربارهى ديدگاه
 بخشّ، تا حدودى ادامهى كارهاى قبلى هوسرل استى است اما نيمهى دوم كتاب يعنى بخشَ بيوستها است. يارهى نخست از سه مقاله تشكيل شده






 برداخت. 10
















 نبايد به معناى پذيرش "انابخردى" دانست كه هوسرل همواره آن را با (شكآورى")

همراه مى دانست. مسألهى هوسرل اين است كه (اخردباورى به بيراهه رفته است)|.





 محصول تاثيريذيرى هوسرل از موقعيت تاريخى نيست، بل بيشئتر نتيجهى بيشّرفت








 انسان، يا به خود تحقق بخشيدن خرد خردها ياد كرده است. آنجا آشكارا او شمهارى از اصطلاحهاى هگل را به كار برده است.



 معصودم از انسان موجودى است زنده در كنشه هاى شـي





 ما مسانلّ زُرفى را بيشُ مىكُـد كه براى تاريخ متعارف ناآشنايند، مسائلى كه به هر رو به
















 خودش. در حاليكه علم هرگز آرمانى جز ॥آرمان بيان يكسر ابزُكتيو" يسش رو نداشته |ست.
در قطعهى بيست و هنتم كتاب ايدههاى راهكثـا براى كونهاى از پديدارشناسى،





 به اين سو همواره بنيان اصلى كثشف قوانين ذهن انسان و ا ابركتيويسم فلسفهى طبيعت









## رياضى كردن طبيعت

كاليله در مقالهها (شمارهى YYY YM) نوشته است: فيلسوف در برابر كتابى عظيم قرار دارد كه يـش










 نكته بازگشتـ. آينشتاين گفت:
تجربه ما تاكنون اين عقيده را توجيه كر ده است كه طبيعت عبارت است است از از تحقق






 متافيزيكى نيست، يا مفاهيم بنيادين علم جديد هيج تاثيرى از جهانبينى و ديدگاه فلسفى

دانشمـندان نگر فته است. متافيزيك رياضى ـمكانيكى علم جديد (علم نيوتونى نكتهى















 بى بساب آغاز شد. سخن خردباورى هم از آن هراسها











 منطق رياضى ممكن نيست. در بايان سدههاى ميانه روحيهى مسلط علمى (ارسطويى")







 همدخوان بود با (قانون اعداد) و از اين رو جهان بيرونى خيزى جز جز تحقق نظم رياضى دانسته نمى شد.




 رياضى" طبيعت، يگانه روش درست است و بيشينيان هر وقت كه بـي با اين تحليل، به هر





 آفرينندهى جهان از هيج نظر قابل مقايسه نيست) يگانه روش درستى است كه مىتوان وران و بايد آن را توسعه داد.





 دنياى انديشه است، دنيايى غيررياضى (غيرممتد). فيزيك علم جهان نخست است.

نيوتون از (ابنيان رياضى فلسفهى طبيعتل" سخن میگیت و در كتابش با همين عنوان


 آورده از ميدان خارج شدندا و كار به دست خرديا









 قطعهى هY


 جاويد لايتغير نيست، اما در آنهايت:





 مى بيند زيرا در كار خود از مفرورضات

 ميان و بايانش از مجهوهالات به هم بافته شود، مىتوان آن را به نا نام دانش خواند؟|ج1

انديشهى بخردانه، و باور به توان انسان در ادراكى خردمندانهى هستى زادهى دنياى










 اما (افعليت) متعين و موضوع آن نيز نامتعين است، چحون اين (ايك حيز) استين) است و موضوع







 ديغرى منجر شد كه مىتوان آن را با جهانيانينى فلسفى (و بيوست كيهانشناسى)







 تجربى پاسخى برايشان ندارد. به يارى تحليل رياضى نيز نمى توان باسخى بر اين

برسشها يافت، دستكم تاكنون كسى پاسخى نيافته است.






 (واقعيت) تفاوت مى گذاشت.
يكى از مهمترين موضوعهایلى مورد بحث مديديدارشناسى تجربه است. تحليل

 تعميم نظرى، شناختى و هر استنتاج









 (در فلسفهى هوسرل همواره eidos به معناى گوهر آم آمده است).





 جهان بيرون مى دانند. هوسرل اما مى گويد كه ميان اين تجربهها و شكل ديغرى از تجربه

تفاوت هست. اين دستهى دوم ما را با انواع، ساختارها و ارتباطهاى معنايى آشنا مىكند

 همانندند. وقتى مى گوييم از دو آوا (دو نت) متفاوت يكى دار دامنهى ارتى ارتعاش بيشترى








 نيست، جنبهى موقتى دارد و به سادگى میى تواند باند باطل شود. يونانيان كه آن را در در برابر إيستمه قرار مى دادند بدان Doxa دوخا مى گیفتند. نخستين شنـا تعريف بيسينى، ارتباطى به تعريف دار







 فراتر از اين محدوديتهاى زاديى اهد اهداف عملى مىرود و به گفتهى هوسرل در رافق نامحدودا" جانى مى



 زمانى كه هندسه را ॥آرمان دانش حقيقى" مى رخواند، اين ديدگاه افلاتونى را قبول داشت

به گفتهى هوسرل (افيزيكى گاليلهأى در واقع افلاتونى است). گاليله كه هندسه را الگوى شناخت و دانش مى دانست، حند


 رياضى اش تفاوت كذاشت. آشكار كردن اين ساختار پینهان كار هر علم جديدى دري دانسته








 را تحميلمىكند. نخستينبه اهدافعمملى وابستهاست، اما دوما دمى از آن آن فراتر مى رورد.













 نمىتوانست از ديد موشكاف هوسرل پنهان مانده باشد: عملكردى به گونهاى ناب

مكانيكى و متعيّن كه زايندهى نتايجى تازه نيست، دگرگونى نمىیذيرد، معر آن كه بر




 نيست. و (॥كارگزاران علم") آن كسانند كه (ابه نتايج عملى") دست ياري يابند.










 اين (ازيست جهان) (Lebens welt) همه چجيز معنا يا دلالت انسانى مى يابد. قاعدههانى علمى זس از اين تبديل ساخته مى شوند، در حا حاليكه تقليل پِيدارشناسانه آن آن است كه ما را به يِش از اين تبديل بازگري







 تاريخی تجربهى اصيل دشوارى ساز شد. تاكيد هوسرل بر زيست جهان است، كه موقعيت تاريخى تجربه را تعيين مىكند.

## زيست جهان







 رها از هر تعيّن نظرى و حتى مههتر از واقعيت يا عدم واقعيت ابزَههاى آكاهى




 يعنى در ميان نوشتههايى جاى دارد كه بس از مرگ هو هوسرل منتشُ شد. در در آن قطعه مى خوانيم كه دنياى روح "احضور هستى شناسانهاى متفاوت ارت از جها

 مى دهد. آيا مىتوان ريشهى اين تمايز را در تفاوتى كه ديلتاى و ريكرت مرت ميان جهان








 ميان انديشه|ش و آنحه مورد برد برديى اوست اوست يعنى طبيعت، گونى گوهرى) وجود دارد. تاريخ انديشهى فلسفى مدرن تاريخ اين پندار است كه قاعدههایى






 با دنياى خيالى و در واقع خردهـيان













 افراد، و پندارهاى آنان دربارهى خودشان


واقعى چديدارها و نسبتها نشانده است؟


 را مى آفريند و زبان را:
هركس از آغاز حجون عضو جامعهى زبانى و به يارى آن از تمدن باخبر مى شود...


 ناگسستنى ميان اينان اطمينان داشت، وحدتى كه بهـ بهر طور معمول در يك افق جانى
 ميان حضور در جهان و حضر حر در معنا در زيان اين اينمانى قائل است. نكتهاى كه مورد انتقاد زاكى دريدا قرار گرفته است.










 \#زيستجهانی) ياد كرد.

 بيشاعلمى مى داند كه در علم مدرن انكار شده، و وبه جاى






 ما باشد. روشهاى آن تجربى نيست، مغر آنكه ادراكى بديدارشناسانه از تجربه مطرح








 علم، يعنى دنياى شناخت طبيعت كه به پِندارهاى علمى-رياضى گاليلهوار درآمده آمد است،
 مشخص يعنى زيست انكار مى شود. به بيان ديگر، نسبت افق ذهن آدمى با دنياى ابزه از نظر دور مىماند. هوسرل مىنويسد:
 نهفته است كه دومى زيربناى نظرى-منطقى است، زير دينای


اينكه در عمل، و در شُكل موجود خود تجربهذير است.هr

اين جنبهى سوبزكتيو فرضى براى جهانى

 به تاكيد مىگريد:





 تاويل هاى اخبارى به دست مى دهند، حقايقى كه به گونهایى آرمانى علمى خورانده مى شوند، حقايق در خود

علم انگيزههايى در زيستجهان دارد، فقط به اين اعتبار مىتوان از انگيزهى

 عنوان تجربه و داورى: لثُوهش







 اهميت يافتهاند.









 تجربهى اين دنيا ديگر بنيان بيسرفت علمى محسوب نـي


 تاكنون به آن حنان كه بايد توجه نـي نـد







 كرده است: از تقدير متافيزيكى تكنولوزيّى.

Pg فn

متافيزيكى و تكنولوزى

الما هر جا خطرى باشد، نجاتبخش نيز آنجاست
فردريش هلدرلين.

ميان تمامى فيلسوفانى كه در اين كتاب نقدشان از از مدرنيته را آوردمام مارتين هيدگر







 همواره به ويزگى هاى دوران مدرن میانديشيـيد، و به كُتهى خودش از از روزكار نو




 بحث از اين روزكار بايد از نكتهى اصلى انديشهى او يعنى هستى آغاز كنيم.

## هستى





وحدت بنيادين انديشهى او را ضمانت كرده است: مسأله هستى و آنجه خود die


 برسش را نادقيق مى دانست: معناى هستى چیيست؟ شـي شايد دقيقتر آن باشد كه بريرسيم:
 نكتهى جالبى است كه نفطهى شروع فلـي
 مى آيد، بى آنكه هركز در زندكى اش يان




















 يسشتر گمان مىبرديم كه مقصود شما را دريانتهايم ولى در اين دم كاملاً ناتوان شُده ور ور

درماندهايم)." (ابيگانه) جنين مىگويد. بقيهى مكالمه بحثى است كه مدام به اين



 مبدايى يگانه) برمى




هيدگر جوان كه در گيرودار اين مباحث به هستى شـي

 زمان كدامست؟ چحون هيدكر شاهكار فلسفى دورهى نخست كارش

 است: هُستى زمان است. انديشهى فلسفى از افلاتون تا نيجه بدون بدرن دقت لازم از از اين نكته
 حاضر بنداشته است. اما به نظر هيدگر كار اصلى فيلسوف تاويل هستى استى است در افقِ




 "هست) بِنداريم. هيدگر با كاربرد وازمهى دازاين (Dasein) به جنبهاى ازي ازي هستى كه




 "تجربهى ادراك هستى" قرار دارد، حتى آنجاكه خود نداند يا نتواند اين دانش از هستى

را درك يا وصف كند. در آغاز كتاب هستى و زمان (IGYV) آمده است كه (اادراك هستى





 مىكند. انسان نسبت به هستى برخلا

 به هستى خويش. گرهر دازاين وجود اوري اوست.



 و نه از كليت. سنگ ونى




 دارد) (اتحليل وجودشناسانه (اگزيستانسيل) دازاين است)..







 آكاه نيست كه در جهان هست. هيدگر از نجارى مثال مى آورد كه بنا به عادت چكش

مىزند، نمى انديشد كه اين ميخ است و آن جككث، آين دست است است و و آن ابزار، نه به توان



 در گفتار هر روزه. در شعر است كه



















 است). دازاين نيروى آن را دارد كه جهان را با به بيكر سخن درآر دآر درد.


 سوى مرگی. دازاين مى خواهد طرحى بريزده، پس دغدغه، وانهادگى و اضطراب آن را را

دارد. اصطلاح die Sorge يا دغدغه (به فرانسوى Souci، به انگليسى Care) از مهمترين















 وجود تفاوت هست. مقصود بسيارى از فيلسوفان هستى وقتى وازي وانى اگزيستانس



 واقعيتى حاضر است كه در تقابل با امكان نابي، يا يا توان، نيروى






 خود را مى سازد) باز بيانى است از تفاوت و از فاصله با حقيقت هستى. به نظر هيدگر با

بدنهمى معناى هستى (حون مورد اگزيستانسياليسم سارتر ) سرانجام به جايى مى مرسيم


 هستى در باور به (اجهان ايدههاى افلاتونه) است.

## خرد انتيك

هيدگر نشان داده كه خرد انتيك ميان آنجه حاضر است و در دسترس (جهان تجربهها) و زمينهى گستردهتر يا (اادراك آواى هستى)" تغاوت گذاشُ

 درجهبندى مفهومى شكل میى











 هستى هر روزه، دازاين ميان ديگران است است. تنها در مرگ است كـي ده دازازين مىتواند با قاطعيت اعلام كند كه (امن هستم").

 تا تقدير را (اطرح اصيلى كه خود ساختهايم") معرفى كنيم. اما همواره با درجهبندى هاى

مفهومى انتيك يا وجودى يا اگزيستانسيل روبرو مىشويم: جنسيت، طبقه، هوشُ و ...





 درسهاى درآمدى به تاريخ مفهوم زمان از قول گوته نقل مى مكند كه: آآن كس كه عمل
 نآگاه باشم كه برمى به مثال هيدگر در مورد جكش



 داشته باشد، يا خود بيشابيش بخراهي
 زندگى هر روزه وابستهاند و هم جون
 بنيادين وجود دارد باعث مى شود كه ادراكى يا نقادى علم نتواند به درستي رستى از ران راه تحليل







 سوى مورد تحصلى يا امر اتباتى ـ آنجا كه اين مورد در بيكر اصططلاحمهاى "احقايق"
 "واقعيت) دانسته مى شوند بنيان علم مدرن است. 19

 اصيل و شهودى از گوهر (eidos) حيزها، تفاوت مى گذارده


 هستى، يافت. اين آشكار شدن معنار میناى هستى، اين (ابه سخن آمدن هستى") نهفقط










 اصلى را بِشيبينى كنيم يا انتظارش را بكشيم. وابستگى جزه
 خلاصه نمى دلالتهاى معنايى است به زمينهى بحثـ،










AV نصل سوم متافيزيكى و نكنولوزیى
ديدگاه هرمنوتيكى علم واقعيت را بازنمىتابد، بل آن را تفسير مىیند. يعنى آن را را


 نيز مطرح شُده بود) در نوشتههاى گادامر به معنايى كاملتر و و دقيقتر ييدا مى شُود. 19

تاريخ متافيز يك يا فراموشى هستى
هيدگر از سلسلهاى از گسستها ياد كرده است كه خـود آنها را (اغيبت) يــا (افراموشـى)
 هستى" (sinsvergesessenheit) هستند و در كتاب نيحه كه مجموعهاى است از
 شـدن از آشكارگى هستى است، گونهاى دور افتادن از حقيقت. بحث از از اين "اموقعيت")، از خود بيغانگى را از زمينهى اجتماعى يا اخلاقى به هستهى در درونى و رو

















مفاهيم نيست. در حالى كه امروز آشكارگى يا lichtung در حد نگرش انتيك دانـيا وانسته

 بِنهان ماندهاندر).
متافيزيكى در روزگار روشنى و آشكارگى حقيقت معنايى نداشت هير هيدگر اين وازه را را


 روزگار افلاتون و ارسطو هنوز نشانى از آشار آشكارگى هستى وجود




 شد. اين سان physis ديگر هستى نبود، بل هستي موجود بود بود، آنجه بيش روست روس



 فراتر از هستى وجود دارد (وجود اينجا به معنايى انتيك مى آيد) كه مى توانواند و بايد









 اين گسست نخست، يعنى ناآشكارگى هست، تمامى تاريخ متافيزيكى را در خود

خالاصه داشت (به زبان هيدگر آن تاريخ را بيشاييش در خود فرض مىكرد يا مفروض مى داشت: Vorgezeichnet). مهمترين بيامدش اين بود كه مغهوم سرجشمه و اصر اصل را از ميان برد. ايده، ضرورت سرجشهه را انكار كرد. ايده جاودانى است و درد در تاريخ انسانى
 متافيزيك، معناى حقيقت از aletheia دور و تبديل شد به جـ حقيقتِ دانستن و دانايى. پس
 در جارچوبى مفهومى قرار گرفت و سوزَه يا شناسنده، يعنى آن كس كه با بايد بداند
 اين معناى از حقيقت شكل گرفت. تمايزى كه مىتوانست سرانجام در مرحلهایى، انسان را موضوع شناخت خود او كند (فلسفهى مدرن). خودآگاهى (اصطالاحى هگلى) جايى ممكن است كه انسان از خود جدا شود، به نظر هيدگر اين يكى از مبانى دغدغه اوغه است. دانش، به اين اعتبار، در اساس خود كنشى است مخان شناخت، از شكاف ميان دازاين و جهان خبر مى دهد. اين فاصله و شـكاف هـهان هـان ا(نور طبيعى" يا به لاتين Lumen naturale است كه خشَ ونمانداز جهان را به ديدرس دازاين مى آورد و همين فاصله است كه به جاى هستى، وجود چحيزها را مى نشاند، يا هستى (Seien-des) مى نماياند. تاريخ هستى تاريخ اين تبديل (Sein) است. از اين رو هيدگر مفهوم دگرگون شدهى حقيقت را (اواقعيت بنيادين تاريخ جهانى" خوانده است.
دازاين در هستى هر روزهاش، بى ميانجى و به شكلى فورى زندگى میى انـد. ابزار را بى خيال به كار مىگيرد و بر اساس عادت (و نه بر اساس آگاهى بيگير) كار مى روند. دوگانگى ميان زندگى هر روزه در جهان (در جهان بودن، به تعيبر هيدگر) و دازاين
 مورد اصيل و مورد غيراصيل ياد كرده است) تا حدودى درد درد شدنى استى است. تاريخ هستى

 كو شيده تا در بررسى انديشهى فلسفى اين دوگانگى را برجسته كند. دوگانگى ایى كه جز در مواردى بسيار معلود به نظر خود فيلسوفان نيامده است. هيدگر معتقد است كه هر


 فكر است". اين حضور مورد ناانديشيدنى، اين حضور مداوم مورد سلبى، حتى در

روزگار آشكارگى هستى، يعنى در زمانهى حقيقت يا aletheia هم احساس مى ششد.
 وازگان به نظر مى آيد، اما بسيار مهم است). شيوهى اصيل رويارويـى با با هستى از اين (اناها)


 در مثال مشهور غار افلاتون در جمهورى می توان مسنخ حقيقت را الز aletheia به تمايز







 نأحقيقت را حخيقت نخواهد انگاشت. خود افلاتون نيز از اضطراب الـو اين لحظه ياد كرده











 سوى ديگر به دنياى ايدهها باور داشت. آن حقيقت آشكار و گشودهـ، ديدارى آرى است. مىتوان آن را ديد و بايد كسى باشي بيآفريند. يعنى آن حقيقت را بازآفرينى كند. مفهوم ايده هم قابل فهم بودن، هم وحدت و و

هم خودآشكارگى رادر بر دارد، اما دو جهان مى آفريند. جهان ايدهمها و جهان محسوس،














 زنداني ايدهى ايدهها مىشود. و ارزشها ساخته مى شوند. در كتاب شـشمّ جمهورى

هنگامى كه از تصوير خوب سخن مىكتنم منظورم خررشيد بود. زيرا خري خود




 جيزى تصور كرد كه در برتو آن موضوعات شناتين




 يك صفحه بعد مى خوانيم همانطرر كه خورشيد نهنقط به جيزهاى ديدنى امكان ديده

شُدن مىدهد، بل علت به وجود آمدن و رشد آنهاست، ايدهى نيكى هم قابليت



 آفرينش هستى و جهان روى میى منمايد.











 physis


 دكارت Subjectum تبديل به انسان، گومر تبديل به سوزه و و اين يك به بهر توانمندى و




 قلب جهان جاى گرفت و محور اصلى شنا




























 در ترجمهى مفاهيم فلسفهى يوناني

 لاتين زندگي مفاهيم يونانى از ميان رفت و ديغر هيجّ اثرى از aletheia بر جا نماند. آنحه
(انيروى وازگان در ناميدن، و خواندن خيزهاها بود از ميان رفت. شهارى از وازگانان يونانى گسسته و مستقل از زمينه و پاخاك"


 بيگانه) شدند. اين است معناى (فرا رفتن)" در ترجمه. نمونهاى از از آن در مهمترين آنـين



 همحجون بخشى از تاريخ متافيزيك گمگشتغى زيان است كه ابزار شناخت سورْه فرض
مى شود.

نهتنها زبان، بل حقيقت نيز در خدمت سوزّه قرار مى



 در دل فلسفهى انتقادى كانت، برسشى نهفته است كه مسألهى اصلى متا متافيزيكى مدرن


 انسان در آن كدامست؟




 تكرار خيالهاى سار سنت در ايام خويش نيستهند




دارد. سنت (تاريخ) در شكليكيرى دازاين نتش دارد. به اين معنا يـش روى آن است،










 هيدگر توجه مىكنيم.

## علم و تصوير جهان

به نظر هيدگر انديئه و (زبانِ) علمى، هستى را به تصوير (مورد بيانگر) تبديل مى كنند.
 نكته را روشن كند. آنجا، موارد موجود




 تصويرى كه قابل شناخت هم هست. جهان تصوير مى شودي، تصويرى از جها



 جلوههاى آن توان است. hupokeimenon براى افلاتون ايده و برای ارسطر نعليت بود.

اما در دوران مدرن نه ايده و نه فعليت فاعل شناسايى نيستند. انسان شناسندر انـد است و















 اندك تتبعى مىتوان ديد كه عقل عصر جديد

اما هيدگر مىنويسد كه (ادر روزگار يونانيان [لعنى روزكار بيسُ از سقراطاط












نظريهى ارسطو دربارهى علم، مفهوم تجربه يا empeiria بود، تجربه دقت به جيزها بود


 خداوند بود و بر حيزها سلطه داشت

 محدودش مىكنند. از اين روست كه هيدگر مىگفت كه امروز حتى مذاهب نيز
(!بى خدايند).

 مى مثشد. اين نكته را در فيزيك آسانتر مىتوان دراني دانست. فيزيك طرحى از از طبيعت















 كه مى آفريند. به كفتهى هارولد آلدي آلدرمن:
 ارائه مى شود و به همين شكل آيين علمى هستى تبديل مى شـود به آيين نهادى

هستى. و اگر هستى توانست عينى و نهادى شود، تنها به اين دليل است كه انسان به مثابه.hupokeiminon از راه طرحريزى طبيعت، توانست منس ابرُكتيو هستى را
تعيين كنده..^「



 در انديشهى فلسفى يونان يـئى از سقراط







 وابسته مانده است.
آيا هيدگر در نقد به (امحاسبهيذيرى هستى") و تبديل جهان به تصوير جهان











 تصوير طبيعت و فهم هايزنبرگ تفاوت مهمى وجود دارد كه نبايد فراموش شودن بران براى

هايزنبرگ تصوير بيستر تصوير نسبت ماست با طبيعت، نه تصويرى دقيق از آن. در





 قلمرو رياضى كردن طبيعت و فيزيك قرار مى گیيرد، گونهاى هم سخخنى با هايزنبرگ دار دارد كه در زندگينامهى خرد نرد نوشته است:




 پِارماى ارتباطها را مىتوان كاملاً فهميد، اما فقط مى توان به زبان تعبير و تمثيل از آنها آنا

حرف زد:



 واقعيات امور كه وجودشان را نمىتوان انكار كرد نزديك شويم. حقيقت در اعماق خانه داردار).











 وازهى آلمانى Vrsprung ياد كرده و به جاى وازي


## مدرنيته و تكنولوزى

انديشه دربارهى گرهر روزگار نو (Neuzeit) كه در زمان نگارش مستى و زمان، اكر يكسر


















 از رامى متفاوت با مسير بيشرفت سخن دورانشي، به موتعيتى برداخت كه به چئـم





























 زمين را در راستاى تكنولوزىى بسيجّ كرده است" و حتى در نقادى اين مدرنينته، مفهوم

خواست (اراده نزد شوبنهاور، خواست نزد نيجه) در نهايت چيزى جز تاكي تاكيد بر مسير و





 و مدرنيته بر خلاف بِندارها و ادعاهايش از از گوهر كنش مسيبحى جـي
 اينجاست كه خود او نيز با بذيرش، طرح و تاكيد بر مفهوم خواست (كه اكه به راستى آنى آن را


















 و به قالب درنمىآيده..هr اين طبيعت كه به قالب درنمى آيد، به اصطلاح هيدرير


نكته نمايانگر محدوديت فرضه هاى انديشهى علمى است، و نيز ضرورت رويكردى تازه































بيشّرفت نيروهاى توليدى و فنى خواهد بود. به اين اعتبار، حنانكه ماركس به صراحت نوشته ادراك آدمى از موقعيت خوري






 است.

 بندار باقى مانده بود كه رشد نيروه اماى توليد ضابطها



 تصوير جهان تبديل شده است، و رشد كمّى و عددى (رقمى) ابزار، ضابطه دوار دانسته شده


 (انكتهى (إیى
















رياضى كردنش نيز بديد آمد:
 محاسبهيذيرى از نيروها در نظر گرفت. فيزيك مدرن به اين اين دليل تجربى نيست
 است جون ــحتى در حذّ نظريهأى ناب نيز _طبيعت را جنان بريّا میىدارد (Stellt)

 طبيعت كه چنين بريا شده انظه













 مى شود. قوانين علمى كه با دقت رياضى شكل گرفتهاند، به تجربهها حنان نظم مى دههند




 حضورشان به ذهن شُناسنده وابسته است و طرح (Pro-ject) به ابثزه (ob-ject) شُكل

تخنه نزد فيلسوفان يونانى يبش از سقراط با آشُكارگى نسبت داشت













 كار آيند و فايده داستّه باشندند

## تقدير تكنولوزى


 گونه تاثير نگرش انتيكى رهاست و تنها زمانى شناخته مى شود كه بدان در در حذ "(هستى شناسى بنيادين" بيانديشيم:"


 تفسيرهاى ابزارگرا از تكنيك جنيناندا
 تكنولوزى را در نسبت با با موقعيت متافيزيكى آن در در دوران مدرن









 آن را بينش از لحظهاى درست ندانيم، كه خود صصت خود را را فراهم آورده است، آنگا.
 تكنولوزى را نمىتوان صرفاً مجموعهاى از از فعاليتها و و كاربردهاى كرناگّاگون ابزار







 با همدست تكنولوزى معرفى می كنيم؟




كارآيى مطرح بودند. نكتهى مهم در تخنه نه كاربرد ابزار و يا ساختن، بل آشكارگى بود:











 دادن و مرتب كردن بيايد. يك كتابخانه براى كتابها كار اكشتل است، يعنى




 فراخواندن. در جملهى سادهى ein frage stellen، جون دليل جيزى را طلبيدن، مى آيد.












هستى را دليل نداند، بل ببرسد در راه آشَارگى گوهر حقيقتى

 و كارآيى) حضور ندارند

 نشان مىدهد كه جيزى ديگر نمىتوتواند حاضر شود (بر خلاف Darstellung كه در آن






 گُشتل را به قانون يا قانونمندى تكنولوني









 زندگى طبيعت مستقل از آدمى شناخته شود، تقديرى برای تكنيكى وجورد



 است كه بِلى جوبى كه دو سويهى رود را به يكديگر مرتبط میكند.

كه به سوى سد يـش مىرودد، اكنون معناى خود را به عنوان رودخانه از سد به








 هشداردهندهتر را نيز شنيد: از جهان اسطوره بـن ده دنياى مدرن















 امروز هشدارهاى فيلسوف تِرْواكي

 هم هست، اما آن كس كه از خطر ياد مىكند، همواره آوايش در معرض اين بدفهـى

است كه تنها خطر دانسته شود و راهى كه ما را الز خطر دور مىيكند، از از نظر دور ماند.












 توانى دوكانه و نهفته. تقدير فراخرانيانى است به آشيكارگى






 زندگى عملى باقى نمى ماند، نسبتى است ميانيان دازاين و و مستى. به فرمان تقدير بودن يعنى در قلمرو امكانانات متعدد جاى كـر كـر فتن. يعنى رويارويى با





 نداشت، بد كسترهى للت زيبايىشناسانه يا سودبخشيى زيبايى هم تعلق نداشت. خيلى

ساده (اضرورت تقدير گُّودگى هستى") بود:









 چرسش كه در خطر، و در حكم تقدير، ضرورت دارد، پرسش كه ا(تقواى انديشه است). 99

## فصل جهارم

ديالكتيك روشنگرى

علم نبازمندكسانى استكه از آن سريِجیى كند. تـو دور. و. آدورنو

اكنون حدود دويست و حههل سال از نگارش كتاب گفتارى دربارهى ريشُهها و مبانى














 بيشبينى اش اين بود كه در تضاد با هرج و مرج در درونى اين نظام، وجه ديگرى از از زندگى






در آن عقل انسانى حكومت كند. به نظر ماركس سودوخواهى سرمايهداري، و حاكميت كار








 نگرشى نقادانه به فلسفه، علم و جامعهشناسى دوران

## كتابى يكه

ميان انديشمندانى كه در نخستين نيمهى سدمى بیر بيستم به خردباورى انتقاد كردندا



 روزگارشان حفظ كردند، از بسيارى از دستار فاوردها




 نشريهى ثرُوهشمهاى اجتماعى نام داشت، و شـمارى از مهمترين مقالههاى هوركهايمر در آن جاب شُد.

 همراه با او نوشت كه نتيجهى همدلى و همفكرى انديشگُرانه بود) تئودور. و. آدورنو نام













 حتى شگفت آور است. مقالهاى اصلى دارد در حدود
 مىدهند. منش اصلى بيان گزين گريه است (در متن اصلى آلمانى، و نيز برگردان فرانسوى عنوانى فرعى هم آمده است: (اقطعات فلسفى")). حتى در مقالهـى








 گفتهى آدورنو، زبان همواره تصورى منا نادرست از از نظام

 نيز بر اين شيوهى انديشه و نگارش استوار است. شيوهاى كه آدورنو آن را را با استادى

IIV فصل حهارم ديالكتبكى روشنگرى

بى مانندى در شمارى ديگر از اَثارش (خاصه در اخلاق كوچكـ يا Minima Moralia) به

 نظام فلسفى هگل منجر شـلـ اين شيوه هم يادآور سنت رمانتيك هاسـت و هم نوشته هاى نيحه را به ياد مى آورد، از سوى ديگر نوشتههاى آدورنو را به آثار رولان بارت و زاء داى
 بردن استادى هوركهايمر در اين شيوهى بيان شود. در كتابى كه متن اصلى آن به سال I9VF قدرت هوركهايمر را در تطعهنويسى شـناخت. اين كتاب يادداشت هاى نقادانه نام دار دارد و و
 است و عنوان دوم آن "ادربارهى روزگار كنونى" است. ${ }^{\text {آ }}$ " اين كتاب هم
 بخردانه|" ميان جملهها، و سخن نظرى را از ميان برمى دارد، نسبتى كه بنا به قاعدههای ایى سنتى نگارش ساخته مى شود و حنين وانمود مى شود كه نسبتى است منطقى. با حذف


 متفاوت خود در كليتى جاى مىگيرند، و اين در بنيان خود يک منش موسيقيايى است. قطعهها ديگر قرار نيست كه توضيحدهنده باشند، بل نشانگر مى شوند. در ذات اين شيوهى نمايانگرى و نمايشخرى قاعداى نهفته است: اين كه كل نادرست است و "(مجموعه دروغين است)"، يعنى آنجهه حقيقت كلى و نهايى مجموعه معرفى میى شوده

تنها يك واقعيت ايدنولوزيك اسرت ديالكتيك روشنگرى كتابى تلخانديش و نااميد است، كتابى درباریى فراشل خود ويرانگرى روشنگرى كه جاى هيج اميدى باقى نهى گذارد. هر دو نويسندهى كتاب



 مى نويسند: "هدفى كه يسش روى خود قرار دادهایمم، دانستن اين نكته است كه جرا انسانيت به جاى آنكه به شرايطى به راستى انسانى وارد شود، در گونهى تازهاى از









## نظريهى انتقادى

ديالكتيك روشنگرى استوار است به نظريهى انتقادىاى كه هوركهايمر و آدورنو در














 است، نظريهاى نقادانه را تكامل داد كه جارجور

 شناختشناسى انتقادى را مطرح كرد. به نظر هوركهايمر آنجه خردباورى دكاريانى، سنت

فلسفهى تجربى انگليسى و پديدارشناسى هوسرل را را به يكديگر بِيوند مى زند (يا فصل






 ناقدان آن را Universal مى خوانند. اما رسالت نظريهى انتقادى انديشيدن به همان



 زندگى اجتماعى و در نتيجه وابستگى به آن ارزشنها از نظرش دور مانده بود. شناخت

 كسترهى فلسفهى علم دور بماند. علم ناب وجود آلـي












 شده است. آدورنو نيز كه بارها در همين مورد از وازءههاى بوزيتيويسم ياد كرده، معنايى

جز اين در سر نداشت. در جدال فكرى مهمى كه ميان آدورنو و هابرماس از يكسو ور




 يك يوزيتيويست مى خواندند. پوبر البته اين (ابرجسب)" را نٍذيرفت و تعرين ("خودساختهى)" آدورنو را معتبر ندانستي
 روشن و ساده بود: در بزوهش پديد يدرارهاى اجتماعى بايد از حقايق موجود كه به گونهای






 موضعى مستقل و انتقادى داشت كه سرانجام
 خوددارى شود.
جدل آدورنو-يوبر به سال 1991 در كنفرانسى در توبينگن درگريفت كه به به دعوت



 كرد): (اموضوع بحث ما منطق علوم انسانى استرا). او تاكيد كرد كه يكـ بی بوزيتيويست

 نبود، اما زرفاى اختلاف نظر ها ها را نشان مى دان دادي
 همگانى و سادهگرايانه كه علم فراشد گردآورى دادههاى عينى (اثباتى) است، و از از راه


 او ثئوهشخر نمىتواند نظام ارزشى ذهن



 آغاز كند. كار علمى استوار است به منش ابطالبذيرى نظريهماها و برخلاف آنجه مشُهور است علم براساس استقراء يعنى ارائهى حكمى كلى بر اساس يكى يا چند تجريهى خاص و جزيى شكل نمى خيرد. ابركتيويسم متفاوت است از آنجه به بارو همگانى (اعينى گرايى") مى آيد. ديگر








 درجهى عينيت علمى به شرايط اجتماعى وابسته است، نه به تورئ توانايى هاى شخص

 شكلهاى متفاوتى را پوزيتيوستى میى جداگانه و منزوى مورد دقت قرار مى دهند و آن را به تما تماميت مناسباتى مرتى


 انسانى ندارد. در حاليكه در ديدگاه خردباورى انتقادى پوير روشُ كار در هر دو زو زمينه





 نداردها آرزويى است قديمى و هيج زادهي



 از اينجا ريشه مى









 (ادر واقع هيجّ نبود مگر جهانی ادارى)".



 اعبتارش زود از كف مى بيشنهادههاى اجتماعى يكسر زائد انگاشته مى ازشود. يعنى
 مى گفت علم از عهدهى شناخت زيست جانهان برنمى آيد همانند است، متاسفانه

IYY فصل خهارم دبالكتبكى روشنگرى
هوركهايمر در زمان نگارش مقاله هاش در دههى هو 9 ا از كارهاى هوسرل كه بعدها در
 شده است. اين وظيفهى نظريهى انتقادى است كه (ابه موقعيت كنونى و موجود كه
 كانتى دارد، بل در حذّ كنش موجود و توانمند زندگى و كار در اين جهان. نظريهى انتقادى
 اجتماعى مسانل، موقعيتهاى راستين كه ذر آنها دانش به كار كار مى آيد، و اهدافـى انى كه به




 مى شود. روش رها از ارزش وج دود





 ايدنولوزيك استو اينجا مىتوان راز جدايى آدور آدرنو از لوكا آدورنو آن تماميتى كه مورد بحث لوكاج آج بود تنها تصورى است از تماميت. لوكاج








 همنوايى و تعادل ساختگى از ميان بردارد، بل آن است كه هاايدهى همنوايى را به گونهاى انی

منفى بيان كند1" يعنى تضادهاى ناب و آشتى نابְذير را در ساختار درونيش جاى دهد 19 درست به همين معناست كه آدورنو مىگفت اهعلم نيازمند كسانى است كه از آن سريِجیى كنـند).
نكتهى مهمى كه در بحث از نظريهى انتقادى مطرح مى شودد، رابطهى مغهوم انتقاد










 همجون خانواده، نظام آموزشى، نظام







 اقتدار، منفى، ارتجاعى و سركوبغر نيست، و سلطهى تري تكنيكى ما بر طبيعت را بيشرو



 نيست كه هوركهايمر طرح كرده يا از آن دفاع كرده (94.

جامعهى اتحاد شوروى) بيمان عدمتجاوز آلمان نازىـ اتحاد شوروى از جمله عواملى



 مدرنيته را آغاز كردي.










 سياسى مدرن نه دمكراتيك بل سركوريغر استـ











 ايدهاى تازه در آثار هوركهايمر و آدورنو: سلطهى انسان بر طبيعت. آنان نشّان دادند كه

ايدهى سلطه بر طبيعت، از سلطهى واقعى انسان بر انسان برخاسته است است اين هر دو از از




 l9ヶ。












 تبديل مى شوند. ماركس بيش از يكى بار به اين نكته اشاره كرده كه „كاشف فراشـ خودويرانگر سرمايهدارى)، است.






 خودشان استوار بدان است. كارآيى علمى يكى نكته است و و خلاقيت شنا مسألهاى ديگر. rr عقلانيت در سطح توليد شكل نمى انيرد و به اين ترتيب قدرت نظارت

بر آفرينش و نوآورى علم از ميان مىرود. علم كه در نهايت بنا به ضرورته
 علمى" جنبهاى خصلتنماست از از بحران اجتماعى به معناى بسيار كلى اين اصطلاح اريا







 اين كارها، حركت راستين را مىتوان به گرونى





 سوداى آنها علم شكل مى گيرد، همه از ديدگاه علم چجون موردى خارئى خارجى نمايان



 حضور دوكانهى دانش خيلى بيشتر آشكار مىش رشود. دانش در كل به تماميتى مشخر





 توليدكننده و محصول كه به از خود بيگانگى توليدكننده منجر مىشود، در اين مورد نيز

صادق و كارآست. يكى از جنبههاى اين از خود بيگانگى تافششارى و اصرار علم مدرن


 ميان بردن دوگانگى يا تمايز ميان نظريهى تجريدى و استنتاج علمى میى شـى
 نظريه| برمى


 روشنگرى منغور بود چجيست؟
آدورنو با تاكيد بر اين نكته كه خردباورى ابرى ابزارى اساساً خردباورى نيست، بل بنهان
 نكته بايد به مسألهاى بردآى
 را رد كرد كه بنا به آن تكامل سرمايهد داريارى امكان و توان رهايى را را مى آفريند. او او اين








 نمى توان نتيجهى خردباورى ابزارى غربى را سوسيا



 (199Y) بدان پراخت. اما ما اكنون به سراغ كتاب ديگرى مى ارويم كه موضوع اصلى

بحث اين فصل است، و بدون دقت به آن نه آثار ماركوزه، به درستى دانسته مى شود و نه تاريخ اين سده به خوبى شناخته
 ديالكتيك روشنگگى در اين مورد با من هم نظرند.

## روشنگرى: آزادى يا بندگى؟

در فصل ششّم بديدارشناسى روح هگل از ناتوانى روشنگرى در آشتى دادن روح ذهنى با








 است. ادعاهايى كه الكساندر كوزو در تفسيرش از يديدارشناسى روح آنها را پاتبليغات" خوانده است.
آدورنو و هوركهايمر در ديالكتيكَ روشنگرى اين نقد را ادامه دادند. آنان البته كه







 و مىكوشيد تا نشان دهد كه اين مجموعه به شكل مسلط توليد و از اين رهگذر به مبارزات سياسـى و طبقاتى وابسته است.

به نظر آدورنو و هوركهايمر آن خردباورى كه عقلانيت را در بهرهجويى مىيابد،









 خود آن است) مى شود كه امكان داوريى ميرى ميان موارد

 روشنگران در خيال خود، خواهان آزادى و سعادت بودان





 ضرورتها بكاهد، چیيزى آفريد يكسر عليه اين همه. اين است معناى دقيق خودويرانگرى روشنگرى






 داشُته باشسندبا.
|M| نصل حهارم دبالكتيك روشنگرى

نابشخردانهى مناسبات اجتماعى و "گوهر عقلانى خردورز انسانى" تضاد ايجاد شده
 انسان با طبيعت مطرح شُده است: „انسان همواره ناگزير بوده كه ميان بندهى طبيعت
 اجتماعى شكل گرفت كه تكامل آنهها از اختيار انسان خارج شد. انسان بندهى آنها شـلـ، هم نسبت به طبيعت بيگانه شد، و هم نسبت به گوهر انسانى خويش. به نظر روشنگران، طبيعت، مجمو عهى ابزهها (و در نهايت خود ابزهاى) بود كه انسان در آن تغيير میىدهد. البته كه اين ديدگاه انسانباور و انسان محور سرانجام منكر هر گونه منش اسطورهای طبيعت مى شود، و اسطوره را خام و كودكانه مى خواند، و در مقام

 ابزهایى آمادهى دگرگونى هايى كه انسان در آن ايجاد مىىكند. اما آدورنو و هوركهايمر مى نويسند كه ارواح از درى ديگر بازمىگردند. راز و رمز آن بخشـ هاى تسخير ناشدهى طبيعت كه از بين نمىرود، و حتى "علمىترين نگرشٌ" نيز بینياز از اين ارواح نمى ماندا). داشت. يعانه رابطهى مهكن با آن سلطه بر آن است. يعنى از خود آن يارى گرفتن براى
 همين جا آغاز مى شود: براى رهايى از طبيعت خارجى، تسليم مناسبات خارجى شـى شدن؛ مناسباتى كه ديگر گريزى از آنها نمىتوان داشت. (اوعدهى سعادت)" كه هر شکل زندگى اجتماعى به گونهاى آن را مطرح مىكند، در روزگار مدرن ديگر وعده نيست، بل به شكل خشن و صريح سركوب غريزهها تبديل شده است.^^¹ين رازى است كه ماركى

 از نظر تكنيكى بسيار آمانتر شده، اما از ديدگاه انسانشّنامانه (به معناى فلسفى اين وازه) انسان به مو تعيتى ॥ابتدايیتر" و (نازلتر") از هميشه درانتاده است. از اين رو در ديالكتيك روشنگرى مى خوانيم كه: اراه ييشرفت مقاومتنایذير، برگشتى است مقاومتنابِّير|"
 را، افسانهى بيشرفتى كه بازگشتى بود به ميهن. سفر اوليس از تروآ به ايتاكا نشان میى دهـ كه آدمى همواره ضعيفتر از نيروى طبيعت است. اوليس كه از نظر جسهانى بارها ضعيفتر از آن نيروهاى طبيعى است كه بر سر زندگيش (هدفشى) با آنها مى جنگلد،

نمى تواند مستقيم جنگ را بيش ببرد. هر خطر نشانى از طبيعت است كه محدورديتى تازه
 (ااين بار نيز) بְيروز شود. همواره فرد در برابر نيروهاى طبيعى با قربانى خود را را حفظ مىكند:
جنبهى غيرعقلانى سرمايهدارى توتاليتر كه شيوهاش در برآوردن نيازها شا شـكل

 كه از قربانى شدن با قربانى كردن

 با ابزارى كاهش مىيابد كه خود ريشه در ترس دارند. اميد روزگار روشنغرى خود را را


















 غيرانسانى) تقليل يافت: موردى برابر (از نظر كمّى برابر) با هر كس ديگُر. خردابزارى در

بیى سلطهى بر طبيعت است، جهان طبيعى سرجشتمهى تروت و انرزى فرض مى شود و
















 سركوفته نسبتى هست. هر چجند شكل فاجعهبار اين ضديت










 سيرسه، گوش همراهانش را با موم مىبندد تا آواز چرى ها را ننشنوند، و فرمان مى دهد كه

خود را بر دكل كشتى به زنجير كشند تا نتواند از شوق آواز برى ها دا دعوتشان را بِذيرد.

 وقتى اوليس آواز هنر را مىشنود، نمىتواند به سوى آن، كه در آغاز شادى و بهروزى
مى نمود، يِيش رود:





 خويش رهايى يابد. بندهايى كه به گونهاى گريزينا
 مى آفرينند بى اثر مى ماند، تنها انديشههايى زُرف مى آفريند، يعنى به هنر تبديل
مى شود. FT

هنر از اتاثير گذاشتن" دور شده و وبا خردابز ابزارى همخوان نيست، هنرمند (احكايت سفر") را مى داند و باز مى
 و خطرناك پرىهایى دريايى است. آن كس كه آواز و فراخوان آر جان جادويى اين سرّزمين را مى شنود، نمىتواند دعوتش را پـذيرا شُود. همراهان اوليس آواز

 يادآور اين معناست كه هنر تودهاى سازندهى ا"تماميتى دروغين" استى آنى آن كليتى كه آنى
 دلخوشى گذرا و سرگرمى وابسته به لحظه است، تصورى از از بهروزى و و شادى اسی است كه


 سازندهى عناصر از خودبيگانگى استى است
 "(إيشبينى نإذير). هنرى كه خودخواهى حقير مخاطب را ارضاء نمىكندند، يعنى به او

فصل جهارم ديالكتبك روشنگرى
امكان نمى دهد تا (اهمه جیز را حدس بزند)،. هنرى نامنتظر و به اين اعتبار جدى كه در مقابل هنر سبك قرار مىگيرد:





متفاوت هنر ساخته شده است.
اما اين دو شكل متفاوت، در دو فرهنگ متمايز ريشه دارند.
 كتاب يعنى ناتوانى خردباورى روشنگرى، صنعت فرهنگیى، و اسطورههاى امر امروزى





 هوركهايمر از روشنگرى را از همين زاز












 مى ميند كه در بيشُروى آدمى به سوى تمدن واقعى

آدورنو مىنويسد كه حنين فاجعهاى نمىتواند موردى لحظهاى باشلد، و بنيان جنان استدلالى در خدمت توجيه كشتار است، براى جلو

 توسعه قرار گيريم. FV توسعهى سود






 زانوس ياد مىكرد، دو جهرهاى يكى يكجا گرد آمدهاند. اين استعاره جند


















irv نصل جهارم ديالكتبك روشنغرى

 نمىیذيرد.
 مدرنيته زنده است، در مقالهاى مهم ــكه بسيار كم خوانده شده - بررسسى كرده است است




 اكنون نسبت اسطوره و مدرنيته بيش و كم دانسته شده
 اسطورهها نوشته شده است، ديالكتيك روشنگرى كل مدرنيته و جامعهى مدر مدن را
 بينش اسطورهاى و زبان را شكافته است. هاهاين نسبت در روزگار مرار مدرن سست شدهـ، اما

از ميان نرفته است.

نقلدى به خردابزارى

تاثير ماكس وبز بر نويسندگان ديالكتيك روشنگرى بارها بيش از آن است كه از اشارهههاى








 تنها زمانى كه اين همه در بيوند با هدفى قرار مىگيرند، به كار مى آيند. به در برابر اين

عقلانيت روزافزون كنش اجتماعى، مشُروعيت سنتى و قديمى پديدارهاى اجتمارياعى و
 شدن (دنيوى شدن) متوجه تصويرى تازه از جهان است كه وبر آن آن را با اصطالِي




 تصورى از انجام و فرجام كار نداردي؛ به بيان بهت بـر آنجه




 صورى است كه به عقلانيت سر مايهددارنى تبديل شده اسر است:













 خرد و خردباورى (اموردى تجريدى است كه هم هم به كار عمل مى آيد و هم هم به كار نظريهريها).




 عقلانى زندگى اجتماعى نا ناميدر















 توجيه بى خردى است) تا توجيه مفهوم يكسر غير غيرعقانلانى (افرهمندى)" (كاريزما) راهى نيست.ها ماركوزه اينجا به اساس نظريهى انتقادى بازمى


 استوار بدانهايند. پָس تكنولوزیى ديگر نه آنسان



واضح است كه اين انتقاد كه با لحن تند ماركسيستى ارائه شده، خود جدا از باور

مدرنيته و انديشئ انتقادى IF.
ماركوزه به اين نكته نيست كه در نظام سوسياليستى (نيازى به گغتن ندارد كه او سوسياليسم را به هيجِ رو همان نظام مستقر در اتحاد شوروى ور و اروبا



 مىكند. يعنى تكنيك به زبان خود ماركوزه ا"طرح اجتماعى- تاريخىى" است است كه سلطه را را















 موضوع فصل بنجم كتاب حاضر است.

صنعت فر هنگ و فر هنگ تودهاى

يكى از مههترين مباحث ديالكتيكـ روشنگرى بحث از صنعت فرهنگ است، و از


|f| نصل جهارم ديالكتبك روشُنغرى
دارد، يعنى تصورى ناراست از مناسبات اجتماعى و شكل سلطه در سر تودههاى مري مردم






 بحث او در متن و منطق جستار ويرانگرى خردينى عمدهى نقادى به مدرنيته شدر
آدورنو و هوركهايمر در ديالكتيكى روشنگرى نشان




 اجتماعى استوار به مالكيت خصوصصى ابزار توليد، و و رقابت، و سود


 راهى است بر فهم كاركردهاى اين نظام










كار مكانيكى روزانه به گونهاى قاطع مُهر خود را بر كاركرد ذهن در در ايام فراغت




























 شاخههاى گوناكون بيان هنرى دنبال كرده بود) هيجِ نيست مگر اواكنشى به وحدت

IFM نصل جهارم ديالكتبك روشنغرى
ارگانيك و آن هماهنگى درونى كه ادعا مىشودال. برخلاف اين آيين مدرن، قاعدههاى
 هنر تودهاى نهتنها تعالى دهندهى اسر استعدادها





 تودهاى و "محصولات صنعت فرهنگا" تمايزهاى درونى ميان عناصر جمع را

















 كارآيى هاى هنرى متعالمى را داشـي



نوشته بود كه (افرهنگ فردى)| كه او آن را ا(افرهنگ سوبزكتيو)" نيز مىناميد، از (افرهنگ





 بحث تا حدودى همانند بحث ماركس است در مورد تمايز ميان كار فكرى و كار

 تكنيكى هست، اما شكلها هاى ديگر (در يـيكر دانش نظرى) مستقل از نيازها و و مسانل توليد مى مانند.



 را سالها بعد آدورنو حنين تكامل دارد:

 مقاومتى در برابر زائدههاى حاشيهاى
 مادى، كوشيد تا به آن الهام دهد و اين كار جز از از راه گـسست ذهن از كار كار فيزيكى
ممكن نشد. ^^

اين بيان افراطى كه حتى دستاوردهاى مدرنيسم هنرى را هم منكر می شورد، استوار است











 فرهنگى از توليد مادى (و از اكثريت جامعه) نيست، بل بل بيشتر بحرانى است است كه ديخر اري









 كدام است؟

## فرشتهى تاريخ





در مورد دوم متونى بنيادين محسوب مى شوند.



 داشتند: يكه بودند، با حفظ فاصله از تماشاگر (دور از زندكى هر روزهن) وجود داشُتند و

در نتيجه داراى يك منش جادويى بودند كه بنيامين به سنت رمانتيكهاى آلمانى آلى آن را





 تاثيرى زرف مىى گذارد.


 در مورد اثر هنرى [بايد گفت كه] شكل يعنى تجسم انديشه، به يارى ابرى ابزار




 انديشه نه به گونهاى محدود





اما بنيامين باور ندارد كه اثر هنرى به دليل تكثير مكانيكى، محتوايـى مكانيكيكى يانته





 را در تقابل با سينماى غرب دانست و نوشت: ا(در اروياى غربى استثمار سرمايهدارانه از

صنعت سينما، امكان برآوردن نياز انسان جديد كه تصوير خويش ران را باز توليد كند، از از




























 بل بر اساس مادت و آشنايى با رمزگان و كليشهها شُكل مىگيرد. بنيامين اپٍذيرش

جمعى)"







 يا تجلى، يا ويزگى اسطرورهاى اثر بهر بهر هر رو تا حدودى باقي باقى مى ماند، اما با بنيامين اعلام


 مى گفت: ا(هرجه به وازگان از نزديكى بيشتر دقيق شويم، آنهي آنها از فاصلها




 است از هنرى كه بدون تجلى بهمعناست، وجود ندارد. زيرا ميان دلالت وارگا وانان و معناى









 دريايى" شاعر يادآور پاريس است: پاريسِ بودلر. شهرى مدرن، هذيانى، و سودايىـ
ifq نصل جهارم ديالكتيك روشنشگرى














ميان مىبرد.


 بودلر نيز منتشر شده است) وهوبازگشت

 (امنطق مخالف") گشود. به يقين يادداشتها انديشهى بنيامين دارند. در اين بثروهشها





 نهاد. آنان در ايالات متحدد آخرين نوشته
 متحد بود، اين نوشتهها رأ به او سبرده بود. در اين فاصله بنيامين در بیى اشغال فرانسه و
در راه گريز به اسپِانيا، در شهركى مرزى خودكشى كرده بود.








 "(مسيانيك") بود، در واقع بدان وابسته امت. '^در (انهادههاى ينج







 در ا(نهادهى هشتم") حكمى تكا





 مدرنيته در (انهادهى نهم)" مى آيد:

 مى درخشند، دهانش باز است و بالههاش گشودوهاند. فرشتهى تاريخ رار را نيز مى توان حنين تصوير كرد. روى به گذشته دارد، در حاليكه ما شاهد زنجيرهاى از







 سان توفانى امكان ساختن سعادت را از فرشته مـى






 Gegenwart



 شدن، ادراك امروز، فهم از دگرگونى، همه قصههاى كهنه و هزار بار گفته و شنيدهانى
مى شود.


 مقياس تاريخ انسان متمدن فقط يك بِنجم از وإسين ثانيـهى ساعت آن آخر محسوب

 |نسانى در جهان هستى|"."

# فصلبنجم 

## ملرنيتهى ناتمام

تنها با كنش خودويرانگرى است كه ابليس مىتواند از خداوند مستفل شود كارل اتو آٓپ

اگر به نخستين فصل كتاب حاضر دقت كنيد، مى بينيد كه در ميانهى آن لحن كلام دگرگون شده است، يعنى شيوهى نگرش فيلـي







 و اصل آن است، و مىتوان گفت كه از اين نظر تا حدودى به مارئ ماركس همانند است.
 خود نيز مى گويد كه نقد را جهت زدودون نابه سام

 اكسترسيونيستها نزديك مىكردي، فاصله گرفته است، يعنى از آن آن نداى آيوكاليبتيك
 تبديل مىكند به برداشتى شنى


 مفهوم (اتقدير تكنولوزى)" كه مارتين هيدگر مطرح كرده، نزديك مى شوده، جدا از آن همه

نفدها كه او به هستى شناسى هيدكر نوشته، و آن حكم نامنصفانهاى كه در حق البنيان فاشيستى" هستى و زمان ارائه كرده است.


 داشته، زيرا هم در آثارش به اهميت كنش متقابل و خرد ار ارتباطى بردانـي


 دريارهى اخلاق ارتباطى، با زان فرانسوا ليوتار دربارهى انديشهى حساريا
 ييرس، تا وبر و هيدگر، باتاى و وبلانشو، فيا فوكو و و دريدان.
 آموخت، اما يكى از مهمترين درسهايش، خايشا خاصه برایى روشنفكران ايرانى امروز،


 حكمش دريارهى هستى وزمان هيدگر كه به كمان بسيارى تند است و آن را در در سطور بالا (نامنصفانه") خواندم، نتيجهى بحتئى استدلاللى است و دقت به

 فيلسوفان سِاملرن لحظهاى اين تصور را ايجاد


## مفهوم نقادى در آثار هابرماس

هابرماس در آغاز كار فلسفىاشى، در مقالهى (اميان فلسفه و علم: ماركسيسم جردن
 نیذيرفت كه خواستها و نتايج فلسفه تنها زمانى برآورده مىشود كه اشفلسفه خود را نفى

كند و ديگر به عنوان فلسفه وجود نداشته باشدر.. برعكس، به نظر او نقادى و علم



 ماركس است. او كار ماركس را تداوم منطقى و عقلانى و آكاهانهى سنت كانـ























 وجود دارد كه درست درك نمى شـود، بِس درست به بيان درنمى آيد، كار ما اين است كه

IOV نصل بنجم مدرنتهى ناتمام
اين فهم و بيان نادرست را نقد كنيم، يعنى نيك و بدش را از از يكديگر جدا كنيم و راه را

 درك شوده بل بايد دگرگون شود. به نظر هابرماس بيشينيان واقعيت بازگونه را كل

 گامى باشد جهت دگرگونى واقعيت موجود. محتواى آگاهى (محتواى ايدنولوزى)



 ॥(نظريههاى ارزش افزونه)" مىتوان نهفطط آن نسبت نيروهاى توليد و مناسبات توليد را
 براى ماركس ضابطهى اصلى نقادى پراكسيس انسانى بود. اين نظر كه خابطه در

 ميان نقد و شكى آورى (يا عدم يقين) تفاوت گذاشت
 بازگرداند، يعنى به موقعيتى كه در آن پديد آمده است، و به









 دست مىدهد: كار و كنش افراد. در ادامهى اين فصل باز از زيستجهان بحث مىكنم، اما اينجا بايد به يارى نقد
















 هيوم تا كارناب، فيلسوفان تجربى، عقلى و تحليلى را در محدودهى تنگ منار منانع زندانى كرده است.


 توصيف كرد: هابرماس مى خواهد نظريهاى اجتماعى ثايه كذارد كه انتقادى، تجري تجربى و



 تكنولوزيكـ_ادارى باشد.




شـكل است با نقد او به استادانش يعنى به هوركهايمر و آدورنو. او در در ردكردنر بينش






 است كه تكنوكراسى و فنباورى technicism سر برآورده ورد و جون ايماني









 روزگارشان بسيار دور بودند، يعنى از كسانى كهي كاركرد









 نمايان شـد، بد كنتهى نيجه آن ايام، روزگار بيروزى روش علمى بيا بود بر علم. روزگارى بود

كه در آن خرد، در همبستهى فنى_ اجتماعى (احل شدل" و دانشّى "اعلت و معلولى،






 از نيجه به بعد اين گونه خردباورى و علمگرايى موري مورد انتقاد قرار گر ترفت. انديشعران






 ميان دو گونه (اخردباورى)" تغاوت گذاشّ




 معنايى تازه از سياست استاريا استوار است: كاربرد خرد حري
 مصلحت، كه به نظر آزادىبخشُ مى آيد، و خرد جـون




 انتقادى مى گويد كه توصيف اگگر به معناى نسبت نتيجهى يكى استنتاج با كليت باشد، در

كار علم گريزنابذير است.
 جزء در كل است و انكار فرض خود سر داشت انكار ناب نيست، بل درك فراشد ديارياريالكتيكى وابستگى (و ميزان جدايى



 مىكنند. بس تاريخ نه جون فراشدى كلى و تامگرا، يا حقيقتى از يبش میر معلوم (و (افرض











 است، بيان موقعيتى نابخردانه در نظام توليد و جامعه نيز هست، و اين جنبهى بيئر ور ور ور مهمى در كار وبر است.
نظريهى انتقادى در آغاز يـدايش خر خود ميان سلطه بر طبيعت خاريجى (تكنولوزى،




 ارتباطهاى اجتماعى شكلى از شينى شدگى منى مناسبات انسا زندگى اجتماعى ضابطههاى كارآ به (اطبيعت درونى") مرتبط مى شوند. منطق مكالمه

امكان نمى دهد كه همان درجهاى از بيان صورى كه در خرديباورى ابزارى حـر حاكم است،
 خردباورى ارتباطى شناختا

 نسبتهاى آكاهانه سوزَهها با يكديگر، و سرانجام خودآكاهى آنها را شناخت و و درى

نظريهى انتقادى هابرماس به كسست از يكتانگرى در علوم منجر می شورد. تمايزى كه

















 دانش همان كشف اهدافو نيتهاست، و طبيعت كه ساختهى نـي خداوند است بر ما ما آشكار





در دفاع از ويكو -و عليه رفتارگرايان -میىتوان كفت كه ناتوانى دانش طبيعى در پايان




 نوزدهم، ويلهلم ديلتاى به صراحت ميرد ميان علوم انسانى و علوم طبيعى تغاوت
 بس از ديلتاى هينريش ريكرت ميان \#اعلوم معنوى يا روحانى" (علم انسانى) و \#علوم













شُدنى استل.

هابرماس در نخستين آثارش در نقادى از يوزيتيويسم و نيز در آثار بعدى خور بـي بـي

 مىدهند. علوم انسانى برخلاف علوم طبيعى در تلمرو هرمنوتيك جار جاى میى دادهها را تاويل مىكنند. مباحث اصلى اصلى يزوهش

 است بر ادراك عقلانى او از راستاى كنش. عقلانيت هر كنش استوار است به رابطى

كنشُغر و تاويلكننده، يا به بيان بهتر به ادراك عقلانى آنها از اين رابط رابطه. اگر اين تغاهم يا

 نمىتوان معنا را در قالب ساختارهاى معنايى جاى داديا يا يا بايد به ساخت داختارهاى معنايى










 را كه در كنشهاى متقابل اجتماعى شكل میى
 باشد. اين برگردان (يا تاويل) البته خود نيز رها رها از ارزش

 سركوب كار كند.








 شرايط دقيق و يكسر نظارت شدهاى صورت مى ويرد، و دانشى كه استوار بدان است، بر
 آزمونهاى دقيق و نمونهاى ممكن است و دنه امكان تكرار آز آزمايشُ ها وجود دار دارد. اينجا







 آن سان كه ماركس نيز كفته است، همچچون روابط ميان اشياء جلوه مىكند.

## علم و تكنيك


















 زيستجهان مى شناسد و سرجشمهى نظريهى نقادانه را درگيرى با كنش به شمهار مى آورد.
براى هابرماس وابستگى به (يا درگيرى با) كنش كه خود آن را كنش متقابل مى ناملد،






 در روزگار نو قدرت گرفته است، اما ريشه در نظريهى سنتى افلاتون


 زيستجهان، و خود آن تنها از نسبت متقابل تاثيركذارى بر بر (و تاثيريذيرى از از) نظريه بار باز






 و مناسبات اجتماعى را بازيافت. 10 اينجا هابرماس از كانت دور میى


 كنش و واكنش موجود و زنده دقت داشت
 سان كه هست چون كنش و واكنش ارتباطى (يعنى كنش متقابل) طرح مى مريرد.

هابرماس در يكى از مقالههاى دورهى نخست كار فكـي


























 مى شوند به كنش ارتباطى. ماركوزه در بیى نقد به عقلانيت ابزارى نتيجه مى
 "اخردباورى علمى و تكنولوزيك") يديد آيد و طرح بنيادين آنها كه (اجامعهى مصرفى"

است تغيير كند. علمى تازه و تكنولوزى جديدى ضرورى است كه طبيعت را ابزّهى



 چيزى محتمل است. حالت تازه بايد جنان بان باشد كه تراز






























 (Verwissenschattlichung)



















مى بخشـدر
دربارهى همبستهى علم و تكنولوزى ديدكامى وجود دارد كه ازي يادآورى اکابابوس

 است، و رسالت روشنفكر بايد آشكار كردن اين جنبه باشد. اما اين ايراد مدام كمرنگاتر

مدرنيته و انديشُ انتقادى IV.
و بیاهميتتر شده است. به وـرُه كه مدافعان انقلاب الكترونيك نشان دان دادهاند كه







 مى آفريند روى كار آمدن دولتى است متمركز و قدرتمند. حتى نويسندهى راديكاللى جون هربرت ماركوزه كه كرايشهاى













 محيط زيست، دقيقتر مىتوان از درستى الكوى تصميمكيرى دفاع كرد. الكُويى كه به "اعنصر انسانى سياست اهممت مىددمد، اما تفوت عنصر انسانى بر عنصر طبيمى را نـىیذيرد.
 نابخردانهى تعميمها در برابر سويهى عقلانى تكنولوزى


ارتباط ارزشهاى سنتى است با امكانات تازه (و تكنولوزيك). همانطور كه مناسبات اجتماعى ديگر در بنيان خود در حكم پارتباط ميان افراده، هستند، سياست نيز




 بحث ديگرى است كه در همين فصل بدان خواهم پرداخت: سياست چجون كنش

## كنش ارتباطى و كار

بيش از اين از مقالهى هابرماس (اكار وكنش متقابل" ياد كردمه، و نوشتم كه در اين مقاله،



 انسان. يعنى اين فعاليت جهت برآوردن نيازهاى جسمانى است و موقعيت يا شر انسانى آن خود زندگى است. در مقابل تلاش يا work فعاليتى است كه به

 متفاوتند از كنش يا action كه به مناسبت ميان افراد انـيان انسان، يعنى به نسبتى اجتماعى

 موجوداتى بودهاند كه شناختهايم - الندگى كردنى






جايگاه راستين زندگى نعال آدمى مغهومى متفاوت از ساختن و كار كردن رن را بيش مىكشدد: النوع انسان با ساختار ثابت طبيعى يا متعالى تعريف نمى آشود، بل با با سازوكار






























تفاوتى با مفهوم كار در آثار اقتصاددانان كالاسيك ندارد) حتى بازتوليد اريد نيروى انسان












 توليد مادى. بنا به اين مغهوم، مىتوان هر جيز را به شرايط مادى توليد زندگى و توليد

إجتماعى فروكاست.
 مى شود: كنش ابزارى يا هدفمند، و كنش ارتباطى يا متقابل. با دقت به كنش ابزارىى،









 كنش متقابل كه در واقع به هذيرش حقوق برابر و كامل طرفين مكالمه وابسته است، تفاوت گذاشت.
در فصل دوم دانش و منفعت (199^)، هابرماس مىنويسد كه كنش متقابل قلمرويى

اجتماعى است كه در آن هنجارهاى اجتماعى حاكماند. اين هنجارهاها، برخلاف
 تاريخنگار اجتماعى (در فصل مربوط به ماشينيسم در سرمايها












 (يا چنان كه در روزگار خود او مطرح بود از ايدآليسم هگگلى):






در اين موضع خاص كه به ماترياليسم بيشين و به ايداليسم انتقاد دارده، بايد كنش الئر انسانى رانى




 و ثراكسيس نسبتى نمى ساختت. هابرماس نشان دار داد كه ميان اين ديدگاه تقليلگرا










 انديشهى انتقادى است: ايدهى سلطه بر طبيعت، توان راستين حركت اجتماعى به سوى

 مى كرد كه مى خواهد به جاى انحلال كار آن را به مقولهاى متعالى از كنس انسانى تبديل كند. ${ }^{5}$

 ارتباطى مى توان تكامل نوع انسان را از هر دو ديدكاه اجتماعى-تاريخى و و تكنولوزيك

 نخواهيم دانست. خردباورى در گسترهى كنش ابزارى به معناى رشا رشد نيروه گسترش نظارت تكنولوزيك بر طبيعت و سرانـي







 اجتماعى ثابت كرد كه رشد نيروهاى توليد و نظارت تكنولوريكى از گسترش ارتباط
آزادانه و رها از سلطه جداست.rv rv

هابرماس از مغهوم "مناسبات توليد" آسان نمىگذارد. او در كتاب دانش و منفعت نوشته است:
در كنار نيروهاى توليد كه در آنها كنش ابزارى جاى مى گيرد، نظريهى اجتماعى
 ساختار كنشهاى متقابل نمادين و نقش سنت فرهنگى را از چراكسيس دور نمىكند. سنت فرهنگى يگانه بنيانى است كه در آن قدرت و ايدنولوزُى درك
مى شوند. rı

كنش هاى انسانى همواره فراتر از كنش هاى أبزارى مىروند. ما نمىتوانيـم كار كنيم و
 بی تفاوت باشيم. وقتى كار مىكنيم در محدودهاى قراردادى كار مى كنيم. بس برا كسيس به كار تكنيكى خلاصه نمى شود. پراكسيس همراه يا درون آن جارجوبِ نهادى است.

## نظريهى ارتباط و زبان

به سال 19^1 هابرماس كتاب نظريهى عهل ارتباطى را منتشر كرد. ها اين كتاب جنبهى
 مرحلهى تازهاى از كار فكرى او بود. البته بسيارى از معضل هاى نظرى و فلسفى دور دوهى
 نيز یديد آمل، و او به مسائل جديدى توجه كرد. آثارى كه در اين دورهى دوم نوشت همه




متن و زمينه (1991).
نظريهى عمل ارتباطى كتابى چرحجم است در در دو مجلد. عنوان جلد نخـست
 است. بخش نخخست (ابه سوى معضل خردباورى) از مفهوم خردباورى در جامعهش شناسىى بحث مىكند و نقلى است به نظريات جند جامعهشناس معاصر در اين مورد. در پايان اين بخش "(مشكل شناخت") و به وـزَه ديدگاه هرمنوتيك ملرن و نسبى ورايى مطرح شدهاند. در ايِن بخش نخستين تعريف از "اعمل ارتباطى" ارائه شده است. در بخخش دوم

از مجلد نخست، هابرماس به مفهوم خردباورى در انديشهى ماكس وبر برداخته و ور در

 و آدورنوست.
عنوان مجلد دوم كتاب نظريهى عهل ارتباطى (ابه سوى نقد خرد كاركردى)" است. اين

 شده است. در بخشُ دوم از مفهوم (زيستجهام







 كرشيده است تا به يارى هستهى استوار به منطق مكالمه اين خردبارياورى، كليد رهايى را باز يابد.






 مى دهد كه شكلى آغازين از آن حتى در سياست هر روزه وري وجود دارد. اين نكته به ويزه در ا(بحران مشروعيت)، آشَكار مى شـود. هابرماس در دانش و منفعت مى نويسل كه ما همواره واقعيت را در سه حشـمـانداز
 ابزْهما خبر مىدهـد، تاويل كه امكان جهت سنتهاى مشترك، و سرانجام تحليل كه در حكم وابستگى دانیى

 تاويل و تحليل، در يـكر علومى شكل مىگيرد كه به آن مجموعهى بيّيلدهى منافع

وابسته است.
() علوم تجربى- تحليلى، كه در (اعلم طبيعى" روشنگرى ريشه دارند، با رويكردى مي نظرى، استقرايى، ويا قياسى مشُخص مى شُوند، و وبه اين اعتبار تحليلى هستند. ايند اين علوم



 روشنگرى يا به زبان ايدآليست آلمانى Geistwissenchaften ريشّه دارند. اين علوم
 هرمنوتيكى نام گرفتهاند، زيرا روش آنها اين علوم بر اساس تاويل و تفسير استوارند. و آفرينندهى تاويل ها


 نظاممند و انتقادى، در آنجه در سدهى آنى نوزدهم Hanlungwisenschaften خوانده

 اجتماعى. اين علوم را انتقادى مى اخوانيم، جرا كه موضوعشان ريان بديدارهايى است
 سرمشق اين علوم به گمان هابرماس روان روانكاوى است. اصل آنها تحليل است، اما اما به






 به گونهاى خاص از كنش متقابل برمى خوريم.

بر اساس مفهوم كنش متقابل شايد بتوان به اعلمى استى استوار به منطق مكالمهله نيز دست دست


 كنند. هابرماس كوشيد تا بر اساس مفهومى كه روزگارى فيشته مطرح كرده بودا يا يعنى يا استقلال تام، يك الگُوى براگْماتيك كلى بيآفريند كه بنا به آن آن ارتباط،














 عليه برداشتى است از علم (يعنى ايدنُولوزَى خاصى) كه تكنيك در آر آن نقش
 آزادى است. هر كنش زبانى (نه به معناى نظرى اين اصن اصطلاح





 تازهاى در انديشهى هابرماس را نشان مىدهد، كه سرانجام منجر شد به نكارش كتاب

نظريهى علمى ارتباطى. او نشُـان داد كه فلسفهى مدرن زبان به ائ اين نتيجه رسيده است كه



 زبانى) را نـُشان مىدهد و راهگُشاى ادراك متقابل و تفاهم ارتباطى (صلاحيت براگماتيك) مى شود.
 بحث كرده بود. او به عنوان مثال در دانش و منفع





 مهمتر از اين تمامى اشكال ارتباطى راكه از شكل افتادهاند، مورد توجه قرار دهد، و همه

را توضيح دهد.





 دو نكته را مى افزايد: () تحليل نحوى قوارينى

 با معنا بودن جملaها بايد قاعدهارهاى باشد و معنا، كاركرد ساختارهاى دستورى است. نكتهاى كه مورد تايد تاييد فرگّه،




ارتباط اجتماعى و كنش هاى ارتباطى مطرح كرده بود. از اين رو سس از او، بحث بِّ بيروانش



 بعد سه كاركرد متفاوت آنها شكل مى زمينهى عينى ايجاد و شناختار خاصه به نظريهى ارتباط رومن ياكوبي كار تدقيق نظريهى عمل ارتباطى او او مى آيد.

 برگزيد، تا بتوان نمونهى معيوب را شناخت


 روشهايی (در باطن و گوهر خود نظاممند) وجود دارند كار كه افراد بالغ آنها را را به كار













 ناسازهاى است كه از روزگار هگل تا امروز يـس پایى نقادان قرار دارد. هابرماس تلاش










 مهم وجود دارد: ارتباط زبانى تنها وقتى شُكل میى





 توجيه سخن يا توجيه معيار صدق آن مىرسارّاند. معيارى كه به هنجارهارهاى سخن

 حقيقت باشد. اين پرسش ساده باقى مى ماند: در كدام شرايط همداستانى رئى حقيقى است،







 مكالمه بل سخن بى معنا مى شود. نتيجه اين است كه ما مىيذيريم ا"تسليم منطق بهتر يا
|Ar نصل بنجم مدرنبنهى ناتمام




 مكالمهاى (به هر شكل كه بيش رود) نمى توانيم ادعا كنيم كه شرايط آرمانى فراهم آمـي است، اما مىتوان برای بهتر كردن شُرايط كوشيد. شرايط آرمانى كنش گفتارى تجربى نيست، فرضى است. مىتوان آن را خواست يا بيشُبينى كرد.

اخلاق و ارتباط

تكيهى هابرماس به خرد، به يقين يادآور كانت و دلبستگى او به سنت روشنغرى است. اما هابرماس فلسفهى استعلايىى كانت را در تقابل مى يابد، با خرد تاريخیى كه همواره - به







 خردورزى. هابرماس عليه كانت بحث مىكند، و نتيحجه مىگيرد كه ا(ادر زندگى هر روزه، اخلاق





 مدرنيته كه ॥الگُيى مطلق حتى در زمينهى اخلاقى" در چنته دارد، با اين ضديت

هابرماس با كانت زير سنوال نمىرود؟ در واقع هابرماس با آن نقد، به موضع




















 خردمندانه بيان شدن نكتهها، اصل حقيقت (warheit) اصل عدالت (Richtigkeit) و


 اين اصول اخلاقى ممكن نيست.


 مكالمه، البته كه به اصول اخلاقى وابسته است، اما نكته اينجاست كـر اسر آن آن اصول از اين

وضعيت دانسته و شناخته نمى شوند، و از سوى ديگر در زندگى راستين كه چحنان مورد



 ساده از زندگى هر روزه نشان داده






 در نهايت به ايدهاى ساده گرا باور دارد: حالاكه سرجشا
 اجتماعى، استوار است به تجربههاى فردى كه مى توانی
 نتيجهاى مطلقگرا به دست آورد كه همواره تجربههاى كسى ديگر برایى من قابل فهم

سال ها ييش تى. اس. اليوت شاعر، در رسالهانى فلسفى (كه بسيار كم خوانده شده، و





 خويش بگويد و بنويسد، و به يقين مىتوان


 فرضى كه قبل از هر گونه عمل و براتيك مطرح مى شود: شرط اعتبار علمى و








 نيست كه نضاى زندگى انسانى را با قوانين يا دستوراليا حال محدود كنندمى آزادى همراه كند. بل اخلاتى است كه به كنش (براتيك) مربوط

مى شود.





 محصورل نتايج تكنولوزيك علم است. از سوى ديكر وظر وظيفهى فلسفيّي بنيان







 كو جكى اجتماعى تعيين مى شود (به عنوان مثال شكان




ياد مىكند: بمب اتمى كه معناى جنگ (و ضوابط اخلاقى وابسته به آن معنا) را دگرگون















 مىنويسد: از اينروى هيِّ گونه گزارههاى اخلاقى- آيينيكى [=علم اخلاق
 كنند).








 بحث


دوم كتاب، يعنى در (انظريهى اخلاق ارتباطى") او فهم عقلانيت كنش ارتباط را در گرو




 ويزهاى دارد. اين سخن اصيل است و موزون (stimmigkeit). در برابر اصول ابرل ابزكتيو




 وسيلهى ارتباطى مى شناسد.
 دانسته مى شود، و يا از راه ارجاع به زم ارينها مورد نظر هابرماس است. او از خردبا
 كتاب نظريهى عمل ارتباطى به دقت توضيح داده اس است.

 با سخن توجيهكنندهى ضابطهها يكى نيست. يعنى زندگى اخلاقى (sittlichkeit) با اخلاق يكى نيست. به نظر هابرماس اين وجه تمايز سخن هنرى است است از سخن علمى.
 "ازمينى" نهادى مى كند، تفاوت دارد با كا كنش زيبايی شنا ارزشها، درگير پديدارى است كه آن را (تجلى" (به مفهومى بيش و كم آيينى)



 دريابيم كدام هدف از ديدگاه اخلاقى ضرورى است، ناگزيريم كه از "اعلوم طبيعى")

1^9 نصل بنجم مدرنيتهى ناتمام
بگذريم و به روش هرمنوتيك و تاويل روى آوريم. اين مهمترين نكتهاى است كه از كتاب


 باشد روشى است كه بتواند به تدقيق اهداف يارى رساند. اين دغدغهى خاطر از كتاب مهم او منطق علوم انسانى به بعلاء أدر هر اثرش جلوه كرده است: علم انسانى جون گسترش اخلاق.
در پايان اين بحث بد نيست، به انتقاد يكى از مههترين انديشـُران آيين هرمنوتيك به
 ديگرى (1990) از ناسازایى در نظر هابرماس در مورد (ااخلاق ارتباطى") نقد كرده است. צ׳ هنجارها و قاعدههاى كنش ارتباطى از ديدگاه اخلاق با ضابطهاى سنجيده، قبول و توجيه مى شوند (و يا رد مى شوند) كه خود از براتيك ارتباط به دست آمده است.
 كانتى ضرورت استقالل ضابطهها تاكيد دارد، با (استقالال تعيين كنندهى") فصل سوم كتاب هابرماس يعنى (ادر مورد بنيان خرددمندانهى اخلاق بحثپ) هـراه نيست: اين (ابِراگماتيك به بيان صورى درآملهه) همواره به دام ناسازه ها مى |فتد.

گسترهى همگانى

ايِنك، بِيُ از آن كه از كنس ارتباطى و اخخلاق ارتباطى به مسألهى مهم سياست جون
 كنيه. اين مفهوم ما را ناگزير مىكند تا از وايسين آثار هابرماس كه مورد بحث بـر بودنل، به نخستين كار او بازگرديم. مفهوم مورد نظر Öffentlichkeit (به انگليسى Public sphere)
 نخستين كتابى كه منتشر كرد يعنى دكرگونى ساختارى در كـترهى همگانى مطرح شده است. هابرماس است كه به راهنمايى ولفگانگ آبندروث تهيه شده بود.
 قرار مى گيردثا، و كاركرد فعال اجتماعىاشَ وابسته است به تمايز قطعى و شكاف ميان آن دو. اين گستره مجموعهأى است از كنشه ها ونهادهاى فرهنگى كه البته داراى نقش

ويزههاى سياسى، اجتماعى و حتى اقتصادى نيز هستند. اين كاركردها جنا جنبهى عمومى


 (و به گونهاى آرمانى اظهار نظر آزادانه)، مكالمه، بحث و جار جارهجويى در مسائل همڭانى


 به همان شكاف نهادهاى سياسى و جامـا



 فصل كتابش، بنا به ضرورت

 است كه در إنگلستان، فرانسه، آلمان و آن كشُورهايى شاي شكل كالايى تعميم مىيافت و مناسبات اجتماعى سرمايهدارى





 فرهنگى هستند و ميان منافع خصوصى ساختهاند.






اتحاديههايى كه بر اساس دفاع از حقوق صنفى فرهنگيان ايجاد مى شُدند و وبه

 نهادهايى بودند كه در آغاز گسترهى همگانى مدرن نقش موثر و و مهـى داشتند. $9 \wedge$
نقشُ مستقل نهادهاى گسترهى همگانى به معناى دقيق و كامل خود محصورل فرهنگ


 مى شود، نبايد موجب سـركوب عقيده و آزادى بيان شود.










 روشنگرى وارّه به معنايى به كار رفت كه امرورز هم از از آن جنين استفاده مى شُود: همغان يا (اعموم مردم".. بيحیدگى بحث از گُستره يا نضاى همگانى اينجاست كه هرجند در در حدّ تعريف





 (ا(افكار عمومى") را به كاركرد نهادهاى گسترهى همگانى فروكاست، هرجند مجموعهى

كاركردها، از مهمترين عناصر تعيينكنندهى افكار عمومى محسوب مى شُوند. يكى از








 اعتبارى ويزه دارد: اينجا سخن عفلانى

 ياد كرده است، مثال (اعلمى شدن سياست يا يا فراشد

 معناى سياسى شدن آكاهى بود، و اكنون از آن (اموقعيت گسترهى سياسى") دور شده است. vs
همیای بيجيدهتر شدن شُيوههاى توليد و رشد تكنيكى، نهادهايى تازها بر بر اساس










 هابرماس است. در يايان سدهى هجدهم و تمامى سدهى نوزدهم به دليل قدرت سياسى

و مبارزات فراكسيونهاى بورزوازى، نضاى همگانى قدرت و اهميت زيادى داشت. از













 بسيارى از موارد گسترهى همگانى تنها (منعكسكينى


 معاصر افكار غيرعمومى تبديل به افكار عمومى نمى شـوند، مگر اين كه احزاب آبر آنها را

 دولت در زندگى اقتصادى. با بيشرفت برنامهريزىهاى اقتصادى و رشد نقس فعال




 دراز مدت و تاريخى مى توان ديد كه در اين سده از از شـد



به كاركرد محدود و كنترل شده و غيرسياسى فضاى همغانى است. كاركردى كه ييش از






 هابرماس مرتبط مىشود. هنگامى كه او از (اضرورت بيشّبرد طرح ناتمام مدرنينتها) ياد


 تكامل سياسى بر زمينهى يكى صورتبندى ويزّه ـ اكنون تنها حقيقتى است است ارئى جامعهشناسانه و نه فلسفى، و نمىتواند اصـل محسوب شودي.

## سياست چون كنش ارتباطى

گسترهى همگانى استوار است به آزادى عقيده، آزادى بيان، بحث و پذيرش منطق

 دمكراتيك، خواستهايى وايى مشروع به حساب مى آيند، و نيز از مهمترين معيارهارهاى
 فضايى مى داند كه روادارى و آزادى در آن رعايت مى شودا





 از او جدا مى شود: هابرماسدولتـشهر يونانىرا شكل آرمانى زندگى سياسى نمى داند.

هانا آرنت در معالهاى دربارهى والتر بنيامين نوشته است: "polis» يا دولتـ شهر

 ادامه خواهد يافتش..















 جدا نمى دانستند. در آيين كلاسيك، سياست جون براتيك (به معنايي ارسطريى) مطرح
 بود كه بس از كفتگو وبحث (lexis) ميان شهروندان دولت-شهر (polis) در جايگامى






 تمايز معناهاى نظريه و كنش و معناى نسبت درونى آنهاست. برايى يونانيانيان سياست

همجیون بينشى اخلاقى ॥آيين زندگى نيكى) بود، و از آنجا كه به زندگى شهروندان بِيوسته بود و با عقيدهى آنان نسبت مستقيم داشت، گونهاى دانايى (phronesis) بود از راز راه
 نيست، و بٍس از ماكياولى هنر بهتر و آسانتر زيستن است، نه بـر بر بنيانى اخلاقى، يعنى

 اساس خردباورى راه را بر (اعلم سياست) مى گشثايد. در فاصلهى ميان اين دو برداشت مى توان ادراك سدههاى ماريان ميانه از سياست را يافت و مثالى برجسته را از از آثار توماس قديس نمونه آورد. اين متاله مسيحى برداشتى اخلاقى از سياست را را حفظ كردا
 كارهاى او برداشتى فرجامشناسانه به باريه جاى منطق مكالمه نشسته بوده، يعنى ادراكى
 يا دستكم ضابطهاى اصلى نمى شنا تشخصيص مصلحت را به عهدهى سر آمدان آشنا به رازها










 اعتراض به اين بيروزى به گوش میى






سياست اشمارهاى دارد، مقصودش همان phronesis يونانى است كه در خود ضرورت

 آزاديخواه انديشهى سياسى روشنگران، در كل برداشت مدرن از از سياست، گسستن از




 از كف رفت (و در واقع مهمترين نكته بود) كاركرد استوار به براتيك واتيك و مستقيم مردمان



 خذيرفت كه معناى نهفته در واقعيت اجتماعى، حيزى ازي ازيش



 برابرى و آزادى بيان رعايت شود. اين نكته درست همانند براي
 وجود ندارد كه هر كس از راهى تلاش كند تا بدان رسد، بل هر تلاش هدفى تازه و درخور مى آفريند.






 نظامدار معيوبشا. تلاش براى كشُف معنا در اين نظريهها، به كشَ ارتباطهاى نادرست




 دقت، ويرانى ارتباط را دانست. فرويد ريشهى ويرانى ارتباط در سالهانى كانى كودكى را در







 مى آيد تا سرگذشت (تاريخ) زندگى هر كنش نوشته شود.

## ملرنيته و دشمـنان آن

به نظر هابرماس، جامعهى بورزوايى نخمستين صورتبندى اجتماعى، اقتصادى است كـ









 تجربهى فاشيسم و اكنون تجربهى نومحافظهكارى و قدرتيابى احزين احزاب افراطگراى

دست راستى، نشان داده كه سرمايهدارى در گزينش اين بديل هيجِ پروايیى ندارد. پس آن




























 اين طرح خيلى خوشبينانه بود، اما گوهر اصلى طرح، از اين رو واقعبينانه بود كه خرد

حراتيك را همان مناسبات انسانى در زيست جهان مىيافت. هابرماس تاكيد مى ركند كه


















 ادراك هابرماس از روزگار نو بيردار بازيم.





 سنتها را موارد طبيعى جلوه مى داده، بل اساساً در تجربهأى يافتنى بود كه قيام عليه هر

 نگذاشته است. اما مدرنيسم صلاحيت خود را بيش از هر حيز در گـي

## Y-1 نصل بنجم مدرنتهى ناتمام

مى يابد، نكته اينجاست كه مدرنيته مرزهاى اين گستره را تعيين مىكند. اساس استدلدال





 پايههاى فكرىشان. هابرماس مى گويد كه براى شنا



 علوم طبيعى و فيزيكى، بنيان اخلاقى و حقوقى كنش در در حد اخلاق، و عنا عناصر تعيين




 اما در اين عقلانيت ويزهى هر يك از اين سه قلـئ
 فراموش شود. هابرماس مى








 ظاهر اين استقلال هيج تضادى ندارد با وعدهى بهروزى كه روزگار روشنگرى مى دهد.

هنر مىتواند () همگانى شود، يعنى هر كس كار هنرى كند. Y) رويكرد ما را نسبت به


















 تنها اين نكته را بايد روشن كر در كـي خـي - ناتوانى طرح روشنگرى است در نـو آورى











 ملرنيته: دوازده كنغرانس.









 يكى از نخستين مقالههايى كه منتشُر كرد، يعنى (اايداليسم آلمانى و انديشعرانران















عنوان هحافظه كار كه هابرماس به پساساختاركرايان داده است شگفتى آفرين است.

فيلسوفان پساملرنيست، عقايد اجتماعى و سياسى راديكالى دارند، فوكو عمرى با
















 هگلى هاى جوان ساخته است). اينان ميان روشنغرى فرهنغى و عقلانيت اجتماياعى










 دسته بايد دوباره به نسبت ميان انسان (فاعل، شُناسنده يا سوزْه) و عقلانيت دقت كنيم.

Y•D نصل بنجم مدرنتهى ناتمام
زيرا بنيان استدلال هر دو دسته متفكر به ادراكى نادرست از اين نسبت بازمىیگردد. هابرماس براى نهم دقيق اين نسبت از هگل آغاز كرده است. كتابش نئ نيز با با بحث از از












 اقتدار تحويل دادهاند.^^

## فصلششم

## دانش و اقتدار

دانته از كجا عناصر دوزخ خور خود را يافت؟ جز جز از
همين دنياى واقعى كه در آن زندكى مىكرد. آرتور شوينهاور

موضوع اين فصل نسبت مدرنيته با اقتدار است. عنوان اقتدار، بى فاصله نام فيلسوفى را

 انديشيد و حتى در وإسين كارهايش (كه










 زمينهى واقعى و اصلى رهايى است در دوران مدرن، يعنى آماده شدن اششرط ديگران.

## فوكو و مدرنيته

در دو فصل گذشته، بحث از نظريهى انتقادى، بررسىى آدورنو و هوركهايمر آيمر از خود
 هگل در بحث از مدرنيته كثاند. متفكران مكتب فرانكفورت و هابرماساس، به عنوان

مهمترين بازماندهى سنت نظريهى انتقادى، به فلسفهى هگل وابستهاند. نهاينكه به آن






 تكامل و آزادى تعيين كند. ميشل فوكو از همان آغاز نويسندگى، كوشيد تا تا از راهـى يكى يكسر مخالف بينش مسلط دورانش بيش رود.



 همخوان با گرايش سياسى مسلط ماركسيستى در ميان انديشخران فران فرانسوى) جنين














 يادآور انديشهى قدرتمند نيجهه و هيدگر است. اين تاثير نه تنها در گزينش وازيكان وران و





 ايداليسم آلمانى روى آورده، اين بار هم نهاز از مسير هعلى، بل از از راه فيلسونى















 محصول كسست كامل از تاريخ است. كسستى كه فوكو آن را به يارى تعبيرى از كاستون





 مى دهد كه ما به راستى نمىتوانيم تناوتها را دريابيم، يعنى تفاوت افقها را را بشناسيم.























 طرد ديوانه راه راكشوده است تا هيج شكل ديگرى بيرون بال اقتدارش رشد نكنـد.

## جنون و زندان

خردباورى مدرنيته استوار به يك مفهوم يكسر روشن و صريح از عقل استّ استر باور به









 خردباورى مدرن نيز ترداخت



 باشد، به سرعت زدوده خوازهد شُد






 كتاب است با عنوان جنون و تمدن. متن كامل كتاب كه حدود





 كه به شناخت ديگرى (و به شـنا


مدرن آن را حنان مهم و باارزش بنداشُشتهايم، دكرگون شُدنى است. با انكار (إرستش














 شدهى خرد است. كشَف تبار همبستگى خرد اسرد است با با اقتدار.



 يعنى روزگار بيدايش انسانكرايى و خرديانى










را سست كنند. در سدههاى ميانه جذاميان بودند كه از جامعه و شهرها ها رانده مى شدندند،



















 شكل گرفتند. فوكو نشان داده است كه در تمامى اين نهادها، شكلى از تبادي

ديوانگان انگار طايفهاى شدند، زندانى و منزوى كه هم از ديدگاه حقوقى و اخلاقى و

 حيوانى انگاشته مى شد و خشونتى كه در برابر "اوحشيگرى حيوانى") موجه دانسته


 تحميلى كه در آن افضضايى در بسته شكل گرفت كه ديوانه فقط آنجا به سخن مى آيداه."


 خرد شد دربارْى ديوانگى.






 تحكيم قدرت قانون دنياهايى دربسته مى آفريند كه در تمار تمامى آنها باريا بايگان (سلسله




 تشخيص مىدهد و جـدا مىكند.











 بىاعتبار كرد. با تبعيد جنون، مدرنيته هر تصورى از رهايى را تبعيد كرد و به نظام بندكى








 بود، عارى از هر سويهى نمايشى. برعكس اين جهان مدرن بود كه به نمايشى شرم آور

تبديل شده بود.


 مىیذيرفت. شاه لير خطاكار بير در جنون (همسخن با دلقك) از (امعنايى ديگر") كه
















نمى شود. ديعر دانستهايم (و ایى كاش دانسته باشيم) كه تنها در خواب و و رويا نيست كه




























 جايگاه جنون در ماريجِّ خرد سلطهگرا كار دشوار فوكو بود. سالهها بعد زيل دلوز در در

مدرنيته و اندبشه انتقادى YIA










 شمار مى آمد، البته در روزگار مدرن اين تمايز شدت در كرفت. به گفتهى لوك فرى فرى و آلن رنو




 در روزكار مدرن كه نكتهى مركزى آن همانندى در حقوق بود، ديوانگان در در دستهاى يا يا










 بررسـى نهادهاست، و از اين راه بررسى ايدهها از از راه سخن. آنهه آمد يگانه نقد به كتاب فوكو و نظر او دريارهى ديوانگى نيست. در جهارم مارس

199ヶ فيلسوف جوان و نانشاختهاى كه هنوز كتاب يا مقالهاى جاب














 فرويد آموخته كه ا(ادر خواندن قطعهاى كوتاه از رويارويى طولانى" مىكوشد تا تا















دور است. يعنى در آن (اخطايى" كه روايتش مىكند شريكى است. شايد كار فوكو



فوكو خود به اين نكته معترف بود كه بر اساس زبانى خردباور با عقل مى جنگّد. اما







 وجود ندارد. يس، از فوكو مى خواهد تا تا راز ناسازهاى راكه بدان دجان ديار آمده دريابد: فوكو











 يعنى بحث فوكو دربارهى حكم دكارت در در تعمقهاى فلسفى در مورد جنون درن بريردازيم. دكارت در نخستين تامل مى نويسدئ
تمام آنحه تاكنون به عنوان صنحيّ
 فريبنده است و مقتضاى حزم و احتياط اين است كه اگر، يكى بار از هيزى فريب

YYI نصل شـسم دانش و اتتدار
خورديم، ديگر زياد به آن اعتماد نكنيم. اما اگر چهه حواس گاهي در در در مورد اشياء





 تيره شده است كه در عين مكنت شديد همواره خود را شا شاه مى دانند و در ر نهايت









 عقلانى. اين سان مجنون از دايرهى بحث بحث خارج مى شُوده. دريدا، اما مىنويسد كه دكارت هر ايدهانـا












## درمانگاه و زندان

فوكو پس از تاريخ ديوانگى همجنان به پزروهش خود در دربارهى همبستگى نهادهايى كه



 راستى روشنغر هدف كتاب است: بررسى زايش نهادها











 نشانه شناسانه شكل مى بود: نگاه ديرينهشناس به نگاه جام





 نوشته است كه بس از نيحه، اين ايدهاى كانت كه امكان ران نقادى به به وجود
 كار مى آيد كه اتفسيرى" باشد، يعنى معناى پنهان هر گفتار را آشكار كند. اين منش

تفسيرى امكان ॥انگارش تاريخ سخن" را فراهم مى آورد. اما اين تاريخ وقتى شكل ممى















 فنى، بى.بهره از نظريه.
فوكو بررسى دقيقتر سخن و اقتدار را در وازكان و چحيزها (1999)، ديرينهشناسى









 (ابرنامهى زندان) تفاوت هست. اما فوكو در كتابش تلاش كرده تا نشان انـان دهد كه دومى

ويرانگرتر و هراس آورتر است.ل در نخستين جسم شكنجه مى بيند، اما در دومى روح


 نمى خواهد صرفاً مكافات كند، بل هدف آن آن اصران اصلاح روح و بازآموزى آن آن است.

 افرادى سر براه و مطيع سازد. زندان و مجازاز
 حقوقى- جزايی همان كارى را مىكند كه هدف اپعلوم انسانى") است. اقتدار برهنهى زندانبان با دانش همبسته میى شورد. با توجه به اين دكركونى معناى زندان

 مى مسازند كدامسست؟ يعنى بانى با خانواده، مدرسه، كليسا، و ...؟ آيا مفهوم زندان

 نهادهاى مراقبت، ثبت، و با حانظا














YY0 نصل شسْم دانش و اقتدار

كرد. مىتوان كودكان متفاوتى را بر پايه نظامهاى فكرى متفاوتى تربيت كرد و به
 مجدداً آنان را در سنين بيست و بيست و بنج سالگُى در كنار يكديگر قرار داد... سراسربين به صورت نوعى آزمايشگاه قدرت عمل مىكند كه به لطف مكانيزمهاى نظارت و بازرسى مىتواند به نـي نحوى موثر و قدرتمند در رفتار انسانها نفوذ كند. متعاقب ييش روى قانون، دانش نيز رشد كرده، در سراسر قلمور اعمال قدرت، موضوعات جديدى براى بررسى و شناخت كشف مىكند... كاربردهاى سراسربين متنوع است: زندانيان را اصلاح میىكند، بيماران

 استقرار بدنها در فضاست، نوعى توزيع افراد نسبت به به يكديگر، نوعى سازماندهى سلسله مراتبى، نوعى تعيين و تخصيص مراكز و كانالهاى قدرت و
 بيمارستانها، كارگاه ها، مدارس و زندان انرا اجرا شود. هر زمان كه صصحبت از تحميل كار و يا رفتارى بر گروهى از افراد باشد، طرح سراسربين مىتواند اعمال شود.

نسبت دانش و قدرت




 برنامه اعلام كرد كه روش درست رالوى استروس در ييش گرفت كه خود را مشغول ولي شناخت خططط ملاوم و تكاملى نكرد، بل كوشيد تا "قاعدههاى عدمرتداوم" را بيابد. تاعدههاى عدم تداوم. هرجند اين اصطلاح در نگاه نخخست نادقيق و حتى متناقضنما
 "ابيگانه") و شكل اين بيگانگى مىتواند استوار به قانون و قاعدهاى باشد، حكـم فوكو
 و جانورشناسى را درست دانسته و در حت لاعلوم انسانى" به كار برده است: نكتهى مهم




 زُرفنا كارى ندارد.
 ساختارگرايانه از ساختارگرايى" جايى جاي دادي
 دانايی، جايى براى انسان قائل نشدهاند Cosmos يونانيان به خدايان، طبيعت، جهان، و به معناي مىانديشيدند، و جايى براى شناسندهى فاعل يا سوزّه قائل نبودند. با با




 قهرمان مدرنيته، در واقع حندان چحيزى نمى داند





 ديگر مركز جهان نيست. فوكو با اشاره به دو علم نخست كه اههر دو انسان ران را حذف

 زمانى، فرا فردى و فرا متنى دارد. با حذف مقام مرئى مركى انسان، او در انبوه كلام ناشناخته

 (درون مجموعهى گزارهها و منطق كلام) شكل مىگيردي. فوكو مىنويسد كه سخن مدرن

اين بِندار را ممى آفريند كه پاانغار صداى خود ماست كه سخن را با به يشش مىراند و و در آن


 معناى ديرينهشناسى دانسته میشود و هم تمايز آن آن با تبارشناسىى.



 اصططلاح مى فهميد و مطرح مىكرد. تبارشناسى به اين معنا إيشتر كشثف تاريخ امريخ امروز









 همجون كارى كه در مورد ديوانگى انجام داده است. تا بيش از از فوكو، ديوانگى راني
 همانند، كلى يا اصيل از ديوانگى وجود ندارد. آتكامل، آن در واقع تحول نيست، صرفاً








محور حقيقت در زايش درمانگاه و وازكان و جيزها حضور دارد، محور قدرت در







 گزافه نمى گفت: تجربهى مشخص در اين جهان




 اين هچگونگى (كه موضوع بيشتر آثار فوكوست) او به تجربه
 ديگرى ابثهه است، من يا فاعل يا كنشگر در واقع هيج نيست مگر ا"عاملى از كنش




 كار مىرود كه هريك از اين موقعيتها و فضاها (اتاريخ ويزّى خرى خود را را دارند، و





 اجتماعى دارد، البته كه اين تجربه از زمينه يا موردى ويزّه به دست مى آيدير ازي از اين رو

بررسى ريزنگارانهى تبارشناسى قدرت در نهادهايى چحون زندان، تيمارستان، دبستان ور إدي بيمارستان سادهتر است. كار دشوارتر كشف اين هستهى ایتهي اقتدار در نسبت آدمى بان خويشتن است (كد جدا از بررسى منا مناسبات











 ثرخاشگر و سركوبگر بيشنهاد نكند. شايد بهترين مثال نمونها
 دانش / قدرت و به كار سركوب مى آيند. سركوبى كه العلم ماركسيستىي" يا (اسوسياليسم













در وإيسين جملهاى كه نوشتم از تداوم واقعيت يادكردم و نه از ييشرفت آن آن. اين دقت،































MYI فصل شــم دانش و اقتدار

## گكسـت شـنا ختـتشنا سانه

مفهوم كسست شناختشناسانه كه در انديشهى فوكو مقام مركزى يافت، تا حدودى استوار است بر مفهوم گسست در انديشهى گاستون باشلار.










 كرده، نزديك است
فوكو نه از فلسفهى علم، بل از از سُوالى آغاز كرديه





 نخو|هيم، همواه استوار است به تمايز و در حكم ساختن معناست. ساختن معنايى تازه نه درك آن.







مدرنيته و انديشهُ انتقادى YYY
همواره در بس سخن، معنا يا معناهايى ديگر نهفته است. اما درست در همين نقطه بود

 صراحت نوشت كه هر تفسير اختراع حرفى است كه فكر مىكنيم بايد زده مى شد. اينجا







 كيشوت، برادرزادهى رامو، روايتهاى ماركى دوس دوساد، وسوسههاى آنتوان قديس



 مىگويم، اين اصل در نگاه نخست كار مفسّر را آسان مىكند، اما الما در واقع دست و باى او رامىبندد.
شُيوهى گرد آملدن نظامهاى نشانهاى و دلالتهاى معنايى دورههاى متفاوت خیيست؟



آرشيو را نيز به كار برده است كه تا حدودى (و از جهاتى) همين معنا را مى دهدل:





 *" ${ }^{\text {F" }}$
اين دقت از زاويهى سخن است، اما در واركان و پیيزها دقت از زاويهى نهادها بود. آنجا













 قاعدههاى سنتى تاريخيخرى، نظام نهايى نسبت عنا












 بيدايش سوزه حیون ذهنيت متعالى انسانى را چديد آورد، كه ظهورش



تاريخى) همراه شد. سه ثايهى اصلى علومى چديد آمد كه بعدها از همديگر استقلال
 غربى به دوران داورى و نقادى گام نهاد.





 جون علم ثروت و علم به طبيعت پديد آمد.


 به دقيقترين تعريف فوكو از (اروزگار مدرنه" مىرسيم: دوران از ميان رفتن بيانگرى،









 به كاركرد عناصر زبانى توجه مى شُد.




 زبان مىكوشد تا چيزهايى را بيان كند كه قادر به بيان آنها نيست. زبان كه اساس بيان

تجربههاست (و تجربههاى علمى)، زبان كه بآيهى اصلى هر شكل دانش استدلالى الى




 بيانگرى و آشُكار شدن ناتوانى در بيان: دوران طلايى نو نو


 اين دوران كلاسيك حقيقت بود به هستى تبديل شد، آنجه طبيعت بود بـر به انسان، آنجها










 آن را آشكار كند. در هر حالت ديگرى سخن گفتن از علوم انسانى يعنى زبان را نادرست به كار بردنشا.
در ديرينهشناسى دانس كه در سال توفانى 199^1 در تونس نوشته شُده، مفهوم إيستمه




 نظم و قاعدهى همنشينى گُزارهها را شناخت. رسالت ديرينهـاشناسى هم جز اين نيست.

براى باستانشناس بنايى كهن مىتواند سرحشمهى هزاراران فرض، يا موضوع
 جيز ديخرى نيست. صداى تاريخ گرداگرد بنا وجا وجود ندارد. هر متن (يا هر سند سند) نيز بیى نياز







 استدلالى، قرار مىدهدـ.

## مدرنيته و روشنگرى






 همدردى آتشين او با محكومان و اقليتها (كه نظير آن تنها در آثار آنارشيستهانها






 مقالهى كانت به سال IVAY منتشُر شده بود. عنوان اين مقاله يعنى پرسش
"اروشنگرى چيست؟؟" اشارهاى است به يك مقالهى ديعر كه كئيشّى بروتستان به نام فردريش تسولنر در دسامبر IVAY منتشر كرده بود. تسولنر در آن مقاله به نوشتهاى آلى



























 كلاسيك به دوران مدرن شناخته شده است). اين، زمانى است كه انديشه، فلسفه، علم و

حتى هنر از زاويهى نگاه به سوزه طرح مى شوند. فوكو شرح مى دهد







 نخستين بار فعليت سخن فلسفى تبديل بيه مسألهى اساسى فلسفه شده است است. روشنگرى


 است شيوهُ تازه به برسش گرفت











 وجود داسته است. بارها فيلسوفانى از ارزش هريكى از آر آنها يرسيدهانـاند. اما با با مقالهى


 دانشكدهها، كه به سال IVA9 نوشته شده، كانت در بحث از از رابطهى دانشكدهى فلسفه با با

دانشكدهى حقوق مىيرسد: پآيا چجيزى به عنوان تكامل بيوسته و مداوم انسانى وجود






 آن، بل جايى ديعر مىيابد:


 با آن به نمايش درمى آيلد، و در يبرامونش از از سوى تمانشاگرانى دريا آنى

حالت، در يیى آن كشيده مىشوند. ٪


 جنگ تهاجمى را محكوم كنند. پس حتى اگر بسيارى از دستاوردهایاى انقلاب از از ميان برود، اين گرايش اخلاقى كه ساخته است است از ميان رفتنى نيست، و همين به انقالاب منش









 مرزهاى آن كار كنم"."

شيوهاى كه فوكو متن كانت را خوانده است، نمونهاى عالى است از الـي اخواندن


 هيزها متوجه شناختشاشناسى بوده كارش در مرزهاى
 هرجند در لحن شوخ، رند و جدلى


 همين نكته، با قدرتى بيشتر در مورد ديرينهشناسىى دانش

 تكامل فكرى فوكو داشت. به سال 1991 فوكو كه هنوز شهرتى نداش


















نصل نسْم دانش و اقتدار










 نشان داد كه شكله ها يا بيكرها
 مديون بحث كلود لوى استروس از مدلها و اساساً وامامدار تحليل ساختارى الـارى اوست. اما


 يكديگر متصل و وابسته كندر، نقس اساس











 شد، كه سرانجام از زبان فوكو انسان را (ااختراعى تازهـه) شناخت.

مدرنيته و انديشُ انتقادى YYY
زمانى یل ريكور ساختارگرايى را پاكانتگرايى منهاى سوزّهى متعالى" خوانده بود.
 نكتهى پنهان و مهم جنبهى فلسفى آن است.

رويكرد ملرنيته

 نيست. ادامهى آن درس نيـز به صـورت مقالـهاى تـدورين شـده بـود و سرانجام (حـــورد
 littéraite
 انتشار اين نوشتهى فوكو حادثهى مهمى است، زيرا در اين سالههاى طولانى كه ميان









 هنوز فلسفه براى اين چرسش "اروشنگرى چيست؟؟







بازمىگُست، و تا حدودى هم به پاسخ كانت متكى مى شـد

 توجه مىكرد. اما همانطور كه در مقالهى نخست ور و به ويزه در در اشارهى آن آن به دكارت

 اساسى روى مىنمود: () فيلسوفان در توجه به اكنونِ خويش، زمان











 دستهى سوم مثال آشنا ماركس است.
 او نه دورانى بود كه خود بدان تعلق داشت



 موردى متهايز به بحث كذارد. روشنگرى بيان آكاهانهى منش عصر جـى


 آنجاكه بيمار خود را به دانشى و ارادهى چزشك مى سيارده، يا حالت يك خواننده، آنجاكه

خود را به ارادهى متن (يا به نظر كانت به نيّت مولفشن) میى سيارد. روشنگرى در واقع















 اگر) آدميان جسارت ابران الغ بودن را داشته باشندند، از كودكى به درآيند و مسورليت كنشهاى خريش را آذيرا شورند.








































 است.
آنجه آمد، شرح نخستين بخشُ از مقالدى فوكو بود. اكنون به بخشّ دوم مىيردازم.








 خويش نهاده است. كمابيش همانند آنجه يونانيان باستان ethos مى



 درست در همين موقعيت از بحثّ، فوكو نيز از بودلر مئال مى آورد: ایيكى از آر آن














 بودلر است. اين نبرد با واقعيت و با خريشتن به حشّم بودلر در زمينهاى غير از سياست و

جامعه، رخ مى دهد: در هنر. اينجاست كه منش (ا(انتقالى، فرارى و عارضى") مدرنيته





از آنجه آمد فوكو حنين نتيجه گرفت كه رويكرد روشنگرى كه نسبت با زمان ان حان حاضر را


 خويش.vv اين اخلاق از دو ديدگاه قابل بررسى است كه فوكو آنها را به ترتيب ديدگاههاى منفى و مثبت خوانده است:

















 شايد مدرنيته بخوانيم، اما باز هم بايد بِذيريريم كه انسانيت از اين همه جـد جداست. درونمايه

يا مجموعهاى از درونمايههاست كه فرهنگ اروبايیى آن را آفريده است و همواره به



 به اين رابطهى متساوى فرو كاسته شود. اما شايد بتوان از ديدكامى مثبت نيز به اين الاخلا






















 اخلاق و سنجش از توانايىهاى خود كه در حكم تحليل تاريخى حدود زندگى ما باشد:
"اهنوز هم ضرورت تام دارد كه دربارهى مرزها و حدود زندگيمان ترُوهشّ كنيـم. اين كارى


## كشاكش ملرنيتهها

اكنون كه مرور دو مقالهى فوكو دربارهى روشنگرى و مدرنيته به بايان رسيده است، از
 محافظه كاران جلديد ياد مىكرد و در ميان آنان نام ميشل فوكو را هم مى آورد. در واقع بيش از آن كه به برجسب "(محافظهكار)" توجه كنيم، بايد نكتهى مهمى را در نظر آوريم: مدرنيته براى هابرماس طرحى است ناتمام، روشنگرى خردباورى ارتباطى و اخلاق
 آغاز و اين موقعيت ناتمام، فراشدى تكاملى وجود دارد، بيشرفتى به سوى انجام يا فرجام. مدرنيته به جشـم فوكو در آخخرين آثارش رويكردى نقادانه و اخلاقى بود، اهدافى را اعلام داشت كه نمىتوان به آنها رسيد، اما در تلاشُ براى دوس دستيابى به آن اهداف موقعيت تازهاى براى انسان گشوده شد. روشنگرى ايدهى بلوغ و پذيرش مسوروليت
 بنيان، هابرماس به بيشرفت و امكان دستيابیى به هدف باور دارد، و فوكو ندارد. تلا آنجا كه به ارزشگذارى اخلاقى مرتبط مى شود، يعنى به ستايش از بلوغ و پذيرش مسووليت،

 پپندارى آرمانشهرى هابرماس را بارها محافظه كارانهتر از نااميدى فوكو دانست





 كلى و جهانشـمول مدرنيته نهفته است.
 به تاويلها. مغهوم عدم تداوم تاريخى كه فوكو آثارش را استوار بدان كرد، در خود






 شايد بهتر باشُد كه بغوييم موضوع كار او فرضى است است كه خود مطرح كرده است است. انتقاد







 نظرهاش با فوكو نوشته است.


























 راز آكاه بوده است. برداشت او از آزادیى حنداندان همانند نظر كانت است كه به به قول







 روشنگرى ضد روشنغرى است. خردياورى ناب آرمانی آنى توخالى است. تنها بايد آن آن را






 تسليم (اشانتازٌ روشنگرى)" نشد تا ميان دو بديل متناقض له يا عليه آن، يكى را برگزيند.


























 همبسته موضع كرفت. دريفوس و رابيين مینويسندا

 سقراط و آريستوفان، سقوط جهان يونانى، يا إيايان متافيزيك در روزكار كانت. ء^اما بلوغ

نصل ششم دانش و اتدار



 باز نهجندان خالى از طنز (اورود شاعرى به تاريخا











 شناخت: فلسفهاى كه از مدرنيته گذشتهه و يس از مدرنيته را مى بيند، و مطرح مى اصىند:

## فصل هنتم

## پس از مدرنيته


 در آن جاندارانى هوشمند مىزيستينـد وريند و اينان زمانى دانش را اختراع كردند و آن آن لحظد متكبرترين و نيز دروغگوترين لحظه بود

 شـد، و جانداران هوشمند مُردند.
فردريش نيجه

تيتوس ليويوس (ليوى) تاريخنغار رومى معمايى راكه آفت زمانهاش بود بود جنين بياذكرد:








 آغاز) همواره مطرح شده است.






 رخدادها، سخنها، متنها، و با انكار متافيزيك حضور معنا، آغاز شده است.

نصل هفتم بس از ملرنيته

## پِايان مدرنيته














 متمايز شده است. اصطلاح (إسا صنعتى" تا حدودى همراه با اصطلاح "جامعهى







 روشن كردن موقعيت اتحاد شوروى و ضديت آن آن با سوسياليسم سود

 بنيامين نگاهى به فرهنگ دارد كه از (ابحران خرديان
 اما موارد گوناگون كاربرد اصطلاح يسامدرن كدامند؟ Postmodernismo اصطلاحى
















 كه در عنوان كتاب مهم ليوتار آمده، خود زايندهى ايهام است.











 است از تكرار مدرن. در حاليكه در بنيان خود ضد اين تكرار است. مدرنيته تقدس

دكرگونى نو شدن و امروزگى است، خواه اين موارد به دست آمده باشُند يا نه، ادعاى
 را پساملدرن يا شُرط يسامدرن مى خوانيم از ادعا، و از افسون ونو و جادوى مدرنيسم جدا

اين نكتهى آخر بسيار مهم است. شمارى از انديشـرانران بسـامدرنيست بر اين نكته

 Wake


 مثال ديكرى كه به دليل نوشتههاى زيلا
 اشاره كرده'د















 ساختاركرايى، آشكار كند، و حتى خود ساختاركرايان نيز بد تدريج شمارى از

بيشنهادههاى اصلى كارشان را كنار گذاشتند. از اين رو ليوتار نوشته است كه بنا به مثال


راه نخست كدام است؟ فاصلهى پردددرى از وقاحت (cynism) كجاست؟ ليوتار




 به گستردهترين معنايى كه تاكنون از نقد شنا مناختهايم.





 كنيم، حتى اگر هم آواز با سخن چساملئى
 كه ياد كرده، كلامش به نظر آشنـا مى آيد: امروز نوع زندها امكانات و مخاطرات زندكى كـى ميان ميان مردان و و زنان تمان








 دنيايى بودن كه در آن به گفتهى ماركس هر حيز سنگين در فضا شُناور است.













 جنبههاى سازنده و كارآى پسامدارن را سادهتر مشاهـ














 ناتوانى هاى مدرنيسم شد. معماران، نخستين هنرمندانى بودندكه دريافتند ديگر تازگى و















 اين دليل كه (ابه در نمى خوردد) يعنى داراى نقشى ويزه












 اين خردباورى متكى بود بر بندار حضور معناى يكه و نابخردانه. يكى معمار كه از بزركان

معمارى مدرن است، يعنى فرانك للويد رايت (كه در سادهرايى از از ديگران بيش بود) به





 روزى كه به گفتهى ليوتار آن قدر آرها هم دور دور نبود



 مىشود وحدت ارگانيك دارند، در واقع آنحه وجود درد ندارد تمايز (و تفاوت) است.








 ناب رسيد كه آرزوى مدرنيسم بود






 معمارى مدرن جلوه يافت. اندكى بيش از انتشار كتاب جنكسى، رابرد وابر ونتورى در در كتابى

كه موزهى هنرهای مدرن نيويورك جاپٍ كرد، و عنوانش بیتحيدكى و تضاد در معمارى
 قديمى (و ديگر ناموجود) از ارتباط انسانى است. در آنحه ونها ونتورى (ابيان مدرنه) و


 دستيابى به بيانى تجريدى كه ادعاى گرئى قياس با نظام زبانشناسى سوسورى از زيان مريان معمارى ياد كرده است كه در در آن آن عناصر
















 دگرگون مىى

 قديمى) درمعمارى يسامدرن كم نيست.
 مدرن مىكوشد كه به گونهاى مطلق از گذشُته، و به شكلى كامل و قطعى از سنتها











 هميشُغى بدان اجبارى باشد. تنوع نهفقط در يك بنا، بل در مجموعهى كار معمارى سِامدرن حاكم است.

## متافيزيك و نيهيليسم















نيز از سه دوران خدايى، قهرمانى و انسانى ياد مىكرد كه به ايام زوال و محنت آدميان





 مركزى فلسفهى نيجهه، يعنى (ابازگشت




 عنوانش (اشفا يافته)، است، زرتشت مى ميرد و و باز زنده میى
 به همان زندگى بازگردد. همان زرتشت است كه به همان زندگى بازمى آيد. زرتشت بـر به جانورانش مى من بازخواهم گشت





استعاره شكلى از تفاوتاست. تمايز ميان معناى لغوى و معناى استعارى. شعر كـي كفتن

 نشان مى دهد كه در ذات زبان تماي


 بازگشت به چیزى كه با جهان فاصله دارد، همان نيست، متفاوت است.




 (Fürsprech)





 مى شُناسد و مى شُناساند. اما:








 آسمان سريناهش همان است كه بود. آسهانى كه يكسان ميان یِل و يس از پيل (فراتر از بل) مشترك است.
البته كه نيحه زرتشت نيست. نيحه يرسشگر استر است. كسى كه وجودش ناگزير است تا
 سخن خود را از بندهاى متافيزيك برهاند اند از از اين روست كه
 زرتشت جيست:
و حتى شما نيز بسا كه از خود يرسيدهايد: ازرتشت براى ما كيست؟؟ او او را جه


دهندهاى است؟ يا به انجام رسانندهاى؟ فاتحى؟ يا ميراتخ شخخمزنى؟ طبيبى؟؟ يا شفا يافتهاى؟ آيا شاعرى است است؟ يا يا حقيقتجويى؟؟







 سو، به فراتر نداريم.


 مانده در ميانهى بيل آنجه سخن بساميا

















سان زرتشت: اادر آيين خود از ابرانسان و براى اين آيين، بازگشت جارئ جاودانهى هويت را


 را به (ادرونمايهى ديغر) مـى اركشاند. رسالهى عبور از خط ارنست يونگر براى خران خوانندهى فارسى زيان آشار آشناست. بيش از


 يونگر نوشته بود، به برسس يون يونگر پرداخت








رسيدن آن آثاز مى شود.









 حشم|ندازى ديگر و فضايى دكرگون را مطرح مىكرد. هيدگر در مقالدى (امتافيزيك




 عبور از خط، بيانگر همين متافيزيك استا از از خط گغتن، مى اخلاقى_متافيزيكى راكنار گذارد.













 مشهور ليوتار (اموتعيت سسامدرنى" بدانيم. بساملدرنيته در بهترين حالت بالت به كمال رسيدن

 مى آورده. اين تقدير يا به وازءاى كه هيدگر به كار مى برد (امونيرانایى مدرنيته است.

## جساملرنيسم و بحران





نصل هغتم جس از مدرنته






 خوبى نبوده است. شايد براى كسانى، در در لحظاتى، جيزه دانى



 ديوانگى، را بزواك داده است. فوكو يك بار گفت: ا(هيج كدام از اشكا نمىتوان با خود خرد يكى بنداشتل|. و اساس حرفش اين اين است كه اشخرد يكى از از
 بيوست) است. به خرد وابسته است (و به يارى آن توجيه مى شـود) كه خود وابسته است



 بحرانى است در ناتوانى بيان، در به بيان نيامدن معنا، در غيبت معنا. وقتى مییريرسند:



 تمايز ميان گوهر و معناست.





 تاويلهاى مخاطبان متن، معناهايى تازه آفريده مـى شـيا مدرن). ضرورتى ندارد كه اينجا دلايلى راكه معتقدان به اين نتيجه در در صصحت احت احكا

 آنان به ساختارگرايان ايراد مى


 اين شكىآورى مطلق پسامدرنيسم به پيسُنهادهى اصلى آنان، يعنى (ابحران معنا")









 جون مرز دنيايمان را زبان تعيين كرده است، دانستنى نيستند. نه آّن مرز دنـان دنياى ما ما
 و زبان بازى كنيم و معناها را بسازيم. اما نبايد آنّها را آنقدر جدى بی بیيريم كه ادعاى

بار ديگر به سهم ناسازه اشاره مىىكنم. اين سهم را دستكم نگيريد. آنكه مى میويد
 "افقط گزارههاى از نظر تجربى آزمونیذير قابل آبات و نفى هستنده آيا آيا همين گزاره را را
 نهايى وجود نداردها اين حرف خري را حكمي قطعى پنداشت، مى توان حنين نكرد. موارد يقينى ما در نظام نشانهانها (و در كام

نخست در نظام نشانههاى زبانى) مطرح مى شُوند، اما نشانهها كه هابى طرفـها نيستند. آن
 افراد) را حه كنيم؟ سخن سسامدرن جان



 نمى فهمد، يا چگُونه نمى فهمدل، يا آنجه نمى فهمد








 جون مىدانيم كه فكر مىكنيم هستيم، به آنجا كه سورّه را ساختيم برمىگرديم، بحرانى كه هستى را از دانايى استنتاج مىكردرد، و به همين دليل هم به گفتهى فوكو (اساختن سورّه دردش ردر را دوا نكردها.
 نشان دادهانن. هركدام به شيوهى

 نيجه ميان نيهيليسم و خواست قدرت، هيدگر ميان دو لبهى تقدير مدرنيته، راههايى آليى


 روزش حساب نكنيم، يعنى از امروز؟


بل ريكور (و تا حدودى رولان بارت) تاريخ رابه گزارش يا روايتى تبديل كردند.














 190.
 و معماران از بسامامدرنيسم ياد كردنـا










 اين استعاره همسانى و يكرنگى مىيابند. همانطرر كه هر روايت در ابرى (تركيبى

دكركون شدنى و نامتعيّن) از عناصر روايى شكل مىگيرد، ابرى كه يكسان نمىماند و

 micrologie

























 اخلاق ارتباطى، رابطه به كنش كفتارى و سرانجام به كغتار تبديل مى شسود. در بـحث ليوتار

نكتهى مركزى فرازبان است، يعنى آن زبانى كه دربارهى زبان است. دربارهى زبانهايى






 دروغين را به جاى معنا مى آفرينند. هابرماس تسليم اين (انسخهى




 كه با توجه به تداوم آفرينش هنرى درمدرديمى يابيم كه هر دستاورد
 به (امورد مدرن ييش از خوددا بسامدرن است است:


 بايد آفريده شود. بورن بيسنهادهى ديگرى را كه به گمانش از از كار دوشان ريان جان



بايان مدرنيسـم كه در پلهى زايش آن قرار دارد. ٪9




 مىديد. بيانى كه پس از ماكس وبر پباور به بيشُرفت و تازگى و امروزگى" در آن نقش

مهمى ايفاء كرده است. مدرنيسم با خواست پزيبايى شناسانه كردن زندگىى" آغاز شد.










 گفتگو بايد طرفين برابر باشند. پذيرش برابرى يعنى انكار برترى و پايگار

 متافيزيك راه مكالمهى برابر را با آكسانى كه تا تا ديروز استاد شنا
















## مرز سخن مدرن

نيجهه از زبان براى شكستن زبان سود مىبرد. او از قاعدههاى بيان، مجازها، سبكىهاها،






 معمار و فيلسوف را يادآور مى شود. دريدا در يكى از نخستين مقالaهايى كه منتشر كرده، نوشت:
برجستغى و طرح ساختارها آنجا روشنتر به نظر می آيند كه محتوا (كه انرزیى



 اشغال شده است.














بيرون از متن وجود ندارد. چون بيرون از متن نمىتوان به چییى دقت كرد. پٍ تمامى



 ("ييشفرض زدايى") رسيدن و تمامى موارد زائد را از ااخود ابزهه) جدا جدا كردن.

 تجربهگرايى و شكل دادنا دوتايى به معناى از كف رفتن قاعدههاى شُنا قاعدههاست وقتى معناهايى مى مازندا اين كه ما نضاى معمارى را به متن همانند بدانيم در سخان















 خطر كرده است.
 خودساخته، مجموعهاى باز فراهم آمده از منطق استدلالى، نيست. نيجه و هيدگر هم در

حارجوب بذيرفته شدهى سخن مدرن كار كردند. تنها با قرار دادن خود در اين جارجوب

 (استوار به متافيزيك حضور) درافتاد كه مفهوم (مدلول گزارههاناى فلسان












 بیشمار آشنا كند. مكالمه مركزىاش به "احضور معنا"، بىاعتبار شود.













جون شعر خوانده مى شود؟ به راستى، خواندن شـعر بيش از هر گونه هخ اخواندنها به روش


(ادراكهالى گوناگون و بى شـمار) گشَوده مى شود.





 ارائه كرد. معناى هر جمله و هر گزاره در در بازى زي زبانى سانی


 نمىماند. كار دريدا شالودهشكنى متن است، و اين تنهانگُرى متن را را در مورد متر متون

 دست يافته است، يعنى ديگر سخنى استعارى نيست و برای بار فهم آن آن به نظريهى بيان



 نسبت به كلام نوشُتارى ممتاز شُناخته شد. هموار


 مخدوش دانستهاند. هرگز امكان آزمون فورى انديشهها در در آن وجود ندا درارد. رد و و بدل


 يك بإيگان ارزشى جاى مىگيرند، و نسبتى مىيابند كه از همان آغاز برترى گفتار را

تضمين مىكند. به كفتهى ارسطو: هااصواتى كه با آوا ايجاد مى
 دريدا با بحث از اين نسبت به نتيجهى مههى مىرسد: هر تقابل دوتايى منجر مى شـود به يك بايگان ارزشى دريدا در بحث از فا يدروس افلاتون نشان داده كه در اين متن هدف و ونيّت فيلسوف





















 "انگارشى" نزديك شد.
 است. اما در زندگى فرهنگى، اين سويهى طبيعى و غريزى ويران میى شُود. در قياس روسو ميان كفتار / كنش اططبيعى" جنسى از يكسو و نوشتار / استمناء از سوى ديرير





























 طبيعت زايندهى تمامى نيكىماست. اما در آداب و رسوم، هنجارهاى اخلاقى ,













 شالودهشكنى تعريفنايذير است. دريدا همواره به اين نكته اعتراض كرد كرده كه




 معناست به اين همانى، و اساساً شُالودهشكنى در بيا


 Differance دلالتهاى نامحدود (كه دريدا آن را تفاوت يا تمايز، يا به زبان خورن

 را (امتافيزيك غربى") مى خواند، هر متن (هر مجموعهى دلالتانهاى كوناكونارن) داراى

 به نتيجه برسد. هرجند اين كار، كاه دشوار و گاه ساده انجام مى شود. اما ما معنا هرگز حار حاضر

و آماده نيست. اگر هم به فرض حاضر مى مبود، از آنجا كه زبان از ساختارهاى متفاوت


























 در كلام آنا كسيمندر تنها به معناى عدالت (das Gerechte) نيست، بل هـ همراه اه است است با با「. ${ }^{〔}$. مارسلوس در آغاز نمايش شكسبير به هوراشيو مىگويد: اتو اهل دانشىى، هوراشيو.

با او حرف بزنا1. اما شُبع با هوراشيو سخن نمىگويد. دريدا نشان مىدهد كه يكى از


 بود، شايد به همين دليل هم نمىتوانست آزادى را بيآورد.

## يادهاشتها

## يادداشتهاى بيشگفتار

1. F.Nietzsche, Ecce Homo, tra, W.Kaufmann, New york, pp. 310-311.
 . Ifo ش. بيشّين، ص 919.

2. M.Foucault, Politics, Phllosophy, Culture, ed, L.D.Kritzman, London, 1998, p. 34.

3. Ch. Baudelaire, Critique d'art, ed C.Pichois, Paris, 1992, p. 354.
. MFY-YFF
 E. Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment, Princeton, 1951, pp. 275-276.
4. P. Gay, The Enligthtenment, The Rise of Modern Paganism, Now york, 1966, p. 130.

5. G.W.F.Hegel, Phenomenology of Spirit, tra A.V.Miller, Oxford, 1977, p.6.
6. G.W.F.Hegel, L'essence de la critique philosophique, tra B.Fauquet, Paris, 1972.
7. K.Marx, F.Engels, Collected Works, Moscow, 1976, vol.5, pp. 28-29.
8. Ibid, vol.3, p. 91.
9. F.Nietzsche, Ecce Homo, p. 285.
10. G.W.F.Hegel, Phiiosophy of Right, tra T.M.Knox, Oxford, 1967, p.10.

ها ن نگاه كنيد به آخرين كار ليوتار:

J-F.Lyotard, Moralités postmodernes, Paris, 1993, p.97.
16. A.Arato, E.Gebhardt eds, The Essential Frankfurt School Reader, New york, 1978, pp. 25-26.
17. E.Husserl, La crise des science Européanes et la Phénoménologie transcendantale, tra G.Granel, Paris, 1989, pp.105-112.
18. M. Heidegger, Kant et le probléme de la métaphysique, tra. A De Waelhens, Paris, 1981, p.86.
19. L.Ferry, "Le penseur de la modernité", Magazine littéraire, Avril 1993, p. 19.
20. J.Habermas. Le discours philosophique de la modernité, tra Ch.Bouchindhomme, R.Rochlitz, Paris, 1988, p.19.
21. Hegel, Philosophy of Right, p. 77.
22. Ibid, p. 84.
23. G.W.F.Hegel, Systém de la vie éthique, tra. J.Taminaux, Paris, 1976, p. 160.
24. Ibid, p. 163.
25. D.Mc Lellan, The young Hegelians and Karl Marx, London, 1980, p.60.
26. Ibid, pp. 65-66.
27. K.Marx, F.Engels, Collected works, vol 3, p. 141.
28. Ibid, vol.6, p.486.
29. Ibid, p. 487.
30. Ibid, p. 506.
31. A.Touraine, Critique de la modernité, Paris, 1992, pp. 101-102.
32. K.Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, Moscow, 1978, pp.19-23.
33. J.D'hondt ed, Hegel et le siècle des Lumièrs, Paris, 1974.
و نيز نگاه كنيد به:
K.Marx, Early Writings, ed.L.Colletti, tra. R.Livingston, London, 1975, p.61.
34. M.Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, tra.T.Parsons, London, 1972.
J.Freund, The sociology of Max Weber, tra M.liford, London, 1972, pp.174-218.
35. H.Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age, tra R.M.Wallace, MT.Press, 1985, pp.3-13, pp.63-76.

37. A.Touraine, Critique de la Modernité, pp.40-41.
38. Ibid, p. 42.
39. R.Bernstein ed, Habermas and modernity, Oxford, 1985, p.5.
40. P.Raynaud, Max Weber et le dilémme de raison modern, Paris, 1987.
41. F.Nietzsche, Ecce Homo, pp.310-311.
42. F.Nietzsche, Twilight of the Idols, tra, R.J.Hollingdale, London, 1968, pp.40-41.
43. F.Nietzsche, The WIII to Power, tra W.Kaufmann. New york, 1968, p. 280.
44. Ibid, pp.266-267.
45. Ibid, p. 329 .
46. Ibid, p. 282.
47. F.Nietzsche, On the Genealogy of Morals, tra W.Kaufmann, New york, 1969, p.36.
و نيز نگاه كنيد به:
M.Scheler, L'homme du ressentiment, Paris, 1970.

$$
\begin{aligned}
& \text {. F9 . FQV } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

51. F.Nietzsche, Twilight of the Idols, p. 25 .

52. F.Nietzche, The Gay Science, tra. W.Kaufmann, New york, 1974, pp.338-340.

53. F.Nietzsche, The Gay Science, p. 167.
54. F.Nietzsche, On the Genealogy of Morals, p.15.
55. F.Nietzsche, The Will to Power, p.22.
^ه. ف. نيچحه، فراسوى نيك و بد، ص llه.
56. F.Nietzsche, On the Genqlogy of Morals, p.15.
57. F.Nietzsche, The Will to Power, p.7.
58. Ibid, p.9.
59. M.Heidegger, Chemins Qui ne ménent nulle part, tra W.Brokmeier, Paris, 1963, pp. 173-219.

60. F.Nietzsche, The Will to Power, p.3.
61. S.Kierkegaard, La maladie a la mort, Paris. n.d.
S.Kierkegaard, Le concept de deséspoir, tra.P.H.Tisseau, Paris, 1969, p.111.
62. S.Kierkegaard, Point de vue explicatif de mon oeuvre, tra. P.H.Tisseau, Paris, 1963, p.91.
63. A.Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, tra. A.Burdeau, Paris, 1966, p. 457.
64. F.Nietzsche, The will to Power, p. 411.

65. F.Nietzsche, Ecce Homo, p.234, p. 233.
66. J.P.Sartre, Baudelaire, Paris, 1979, p.21.
67. A.Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, pp.325-333.
68. Ibid, p. 327.
69. Ibid, p. 427.
70. G.Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, 1977, p. 44.
71. P.Ricoeour, "Individu et identité personnelle' Sur individu , ouvrage collectif, Paris, 1987.
J.Le Rider, Modernité Viénnoise, Paris, 1990, p.51.
72. G.Simmel, Sociologie ot epistémologie, tra L.Gasparini, Paris, 1981, p.146, p.155.
73. Ibid, p. 236.
74. G.Simmel, Phllosophie de la modernité, tra J.L.Vieillard-Baron, Paris, 1989, vol.1, p.34.
75. Ibid,'vol.2, pp.105-126.
76. Ibid, vol.1, p. 136.
77. Ibid, vol.2, p. 278.
78. Ibid, vol.2, p. 258.
79. M.De Certeau, The practice of Everyday Life, Berkeley, 1984.
80. G.Simmel, Philosophie de la modernité vol.1, p. 149.
81. Ibid, vol.1, pp.168-172.

82. P.Ricceur, A l'école de la phénoménologie, Paris, 1986, pp.285-295.
83. E.Husser, La crise des sciences européennes et la phénomenologie transcendantale, tra.G.Granel, Paris, 1989, pp.371-372.
84. Ibid, p. 311 .
85. Ibid, p. 17.
86. P.Ricoeur, A l'école de la phénoménologie, pp.161-197.
؟. نگاه كنيد به متن كنتگوى هربرت دريفوس و برايان مگى در:
B.Magee ed, The Great Philosophers, Oxiord, 1987, pp.254-260
ترجمدى فارسى آن در:
 .FIP-FYF
87. E.Husserl, L'Idée de la phénoménologie, tra. A.Lowit. Paris, 1993, pp.51-66.
88. E.Levinas, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris, 1984, pp.109-142.
89. T.Luckmann ed, Phenomenology and Sociology, London, 1978, p.6.
90. E.Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, tra.P.Ricoeur, Paris, 1985, pp. 97-99.
91. P.Trotignon, Le coeur de la raison, Husserl et la crise du monde moderne, Paris, 1986.
92. E.Husserl, La crise..., pp.22-24.
93. Ibid, p. 486.
 E.Husserl, The Cris/s of the European Sciences and Transcendental Phenomenology, tra .D.Carr, Evanston, 1970.
94. G.Granel, Le sens du temps et de la perception chez E.Hussert, Paris, 1968, pp.196-218.
95. E.Husserl, Le crise..., p. 75.
96. Ibid, p. 563.
97. lbid, p. 370 .
98. Ibid, p. 373 .
99. Ibid, p. 374.
100. Ibid, p. 481.
101. Ibid, p. 546.
102. lbid, p. 298.
103. Ibid, p. 301.

اين تطعه در متن آلمانى (و ترجمهى نرانسوى) همراه تطعهى Vr آمده است، اما در
 هگلى اين تطلعه نگاه كنيد به بيشگغتار مترجم انگليسى.
26. Ibid, p. 403.
27. Ibid, p. 404.
28. Ibid, p. 10.
29. P.Ricoeur, A l'école de la phénoménologie, p. 78.
30. E.Husserl, Idées directrices..., pp.91-93.
31. Ibid, pp.202-204.
32. Galilée, L'essayeur, tra C.Chauvire, Paris, 1980.

34. A.Koyre, From the Closed World to the Infinit Universe, John Hopkins University Press, 1957.

36. G.W.Leibnig, Nouveaux essais sur l'entendement humain, Paris, 1966, pp.350-377.
 نيز تطعههای INFV

A M
qه.


42. T.Luckman ed, Phenomenology and Sociology, p.11.
43. H.G.Gadamer, Truth and Method, London, 1979, p. 311.
44. P.Trotignon, Le coeur de la raison, p.247.
45. E.Husserl, La crise..., pp.27-28.
46. R.Descartes, Oeuvres et lettres, ed A.Bridoux Paris, 1970, pp.995-1000.
47. E.Husserl, La crise..., pp.91-94.
48. Ibid, pp.408-409.
49. Ibid, p. 213.
50. J.Habermas, Logique des sciences sociales et autres essais, tra R.Rochlitz, Paris, 1987, p.131. , pp.142-145.
51. A.Schutz, T.Luckmann, The Structures of the Life-World, Northwestern U.P, 1973.

و نيز نگاه كنيد به مقالهى شوتز: \#On Multiple Realities» در:
A.Schutz, Collected papers, vol.1, The Hague, 1962, pp.207-259.
52. E.Husser, La crise... pp.144-145.
53. Ibid, p. 149.
54. Ibid, p. 126.
55. E.Husserl, Experience and Judgment, tra J.S.Churchill, K.Amerkis, London, 1973, pp.41-46.

## يادداشتهاى فهل سوم

1. M.Heidegger, Questions, 3, tra A.Preau et... Paris, 1976, p. 21.
 .110
ث. در رسالهى "زمان و هستى" (199Y) در
M.Heidegger, Questions, 4, tra J.Beaufret et..., Paris, 1976, p. 79.


2. M.Heidegger, Being and Time, tra J.Macquarrie, E.Robinson, London, 1988, p.67.
3. Ibid, pp.33-34.
4. Ibid, p. 104.
Q. اين فصل در حاتِ استاندهى آلمانى هستى و زمان در صفحات هوץ تا Y\&V آمده است. (در ماخذ انگليسى ما، صص دا (YVQ-M). ه ا. هيدكر در نامه دربارهى انسانكرايع به سارتر ايراد كرفته است:
M.Heidegger, Questions,3, p. 95 .
5. Ibid, pp.99-100.
6. Ibid, p. 97.
7. M.Heidegger, Being and Time, p. 167.
8. M. Heidegger, History of the Concept of Time, tra. T.Kisiel, Indiana University Press, 1992, pp.312-315. p. 318.
9. Ibid, p. 319.
10. Ibid, p.15.
11. M.Heidegger, Being and Time, p.184.
12. Ibid, pp.425-436.
13. H.G.Gadamer, Truth and Method, pp.245-253.
14. M.Heidegger, An Introduction to Metaphysics, tra. R.Manheim, Now york, 1961, p.82.
15. Parménide, Le poéme, ed J.Beaufret, Paris 1991, p. 62.
16. M.Heidegger, Nietzsche, tra. P.Klossowsky, Paris, 1971, vol.2, p. 163.

شr．نگاه كنيد به رسالهى هيدكر ⿴囗⿱一兀ين افلاتون از حقيقته در： M．Heidegger，Question，2，tra K．Axelos et．．．，Paris，1973，p． 148.

24．Ibid，p． 161.
هr. افلاطون، دوره آثار، ج ז، ص شז II.

26．M．Heidegger，Nietzsche，Vol．2，p． 333 ．
27．Ibid，p． 346.
28．W．B．Macomber，The Anatomy of Disillusion，Martin Heidegger＇s Notion of Truth， Northwestern University Press， 1967 pp．153－154．

29．M．Heidegger，Nietzsche，vol．2，p． 363 ．
30．G．W．Leibniz，La monadologie，ed，tra．E．Botroux，Paris，1990，pp．129－130．
31．M．Heidegger，Nietzsche，vol．2，P．362．
32．M．Heidegger，Being and Time，p．41．
33．M．Heidegger，Chemins qui ne ménent nulle part，tra．W．Brokmeier，paris，1968，pp．69－100．


35．M．Heidegger，Chemins ．．．，p． 82.
36．Ibid，p．81．（تاكيدها از هيدكر نيست）
37．Ibid，p．82．
38．H．Alderman，＂Heidegger＇s Critique of Science and Technology＂，in M．Murray ed， Heidegger and Modern Philosophy，Yale University Press，1978，p．41．

39．M．Heidegger，Nietzsche，vol．1，p． 428.
40．M．D．Wilson，Descartes，London，1978，pp．170－171．
41．R．Carnap，＂Interpretation of Physics＂，Reading in the Philosophy of Science，ed．Feigl and Broadbeck，New york， 1953.

42．W．Heisenberg，The Physicist＇s Conception of Nature，New york， 1958.
43．H．Alderman，＇Heidegger＇s Critique．．．＇，p．41．
44．M．Heidegger，Basic Writings，ed．D．F．krell，New york，1993，p．248．


47．M．Heidegger，Question，4，tra J．Beaufret，et．．．，Paris，1976，pp．140－161．
48．M．Heidegger，Les chemins．．．p． 69 ．
49．M．Heidegger，Quést－ce qu＇une chose？tra．J．Reboul，Paris，1971，p．78．
50．M．Heidegger，Chemins．．．，p． 71.
اه ا اين نكته در مقالهى هعلم و تعمت＂آمده است：
M．Heidegger，Essais et Conférences，tra．A．Preau，Paris，1992．pp．49－79．
52. Ibid, p. 70.
53. Ibid, p.77.
54. M.Heidegger. Essais et conférences, p.11.

$$
\begin{aligned}
& \text { هاه از يكى از مهمترين نوشتههاى هيدكر دربارهى تكنولوزُى نقل شده است: } \\
& \text { معالهى إيرسش از تكنولوزئى، در: } \\
& \text { ترجمهى انگليسى آن در }
\end{aligned}
$$

Ibid, p. 19.
M.Heidegger, The Question Conceming Technology and other Essays, tra. W.Lovitt. New york, 1977.




57. M.Heidegger, Essais et conférences, p.29.
58. Ibid, p.9.
59. Ibid, p.16.
60. Ibid, p. 17.
61. Ibid, p.21.
62. Ibid, p.22.


L.Ferry, Le nouvelle ordre écologique, Paris, 1992.
64. M.Heidegger, Questions.1, pp.268-269.
66. M.Heidegger, Essais et conférences, p. 38.
67. Ibid, p. 46.
68. Ibid, pp.46-47.
69. Ibid, p.47.

## يادداشٌتهاى فصل چهارم

ا. همجنان مههترين كتاب تاربخى دربارْى مكتب فرانكفورت، كتاب مشهرر مارتين جى است:
M.Jay, The Dialectical Imagination, New york, 1974.
2. M.Horkheimer, T.W.Adorno, La Dialéctique de la raison, tra. E.Kautholz, Paris, 1983

ماخذ كارمن مـمين ترجمهى فرانسوى بوده، اما همه جا، بىاستثناء، اشارات و بازکفتهاى كتاب را با ترجمهى انگليسى تياس كردهام
M.Horkheimer, T.W.Adorno, Dialectic of Enllghtenment, tra.J.Cumming, London, 1971.
3. T.W.Adorno, Minima Moralia, tra E.F.N. Jephcott, London, 1974.
4. M.Horkheimer, Notes critiques, 1949-1969, tra .S.Cornille, P.ivernel, Paris, 1993.
5. M.Horkheimer, T.w.Adorno, La Dialectique de la raison, p.13.
6. M.Horkheimer, "The End of Reason", A.Arato, E.Gebhardt eds, The Essential Frankfurt School Reader, New york, 1978, pp. 26-48.
7. J.Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed.P.H.Niditch, Oxford, 1990, pp.668-688.
8. M.Horkheimer, Théorie traditionnélle, et théorie crítique, tra C.Maillard, S.Muller, Paris, 1974, pp.15-90.
9. T.W.Adorno and Others, The Positivist Dispute in German Sociology, tra. G.Adey, D.Frisby, London, 1976.
10. A.Comte, Philosophie des sciences, ed. J.Laubier, Paris, 1974, pp.11-14.
11. A.O'Hear, Karl Popper, London, 1980, pp.31-36.
12. M.Horkheimer, Théorie traditionnelle..., p. 75.
13. M.Horkheimer, Théorie Critique, paris, 1978, p.351.
14. Ibid, p. 361 .
15. Ibid, p. 99.
16. Ibid, p. 365.
17. M.Horkheimer, Théorie traditionnelle..., p. 40.
18. T.W.Adorno, Philosophie de la nouvelle musique, tra. H.Hildenbrand, Paris, 1979. pp.24-25.
19. T.W.Adorno, Prismes, tra G.et R.Rochlitz, Paris, 1986, pp.7-23.
20. K.Marx, F.Engels, Selected Correspondence, Moscow, 1975, pp. 394-402.
21. A.Gramsci, Quaderni del Carcere, ed.V. Gerrataana, Torino, 1975, pp.751-752, 1222-1224, 1518-1519.
22. M.Horkheimer, Théorle traditionnel/e..., pp.219-307.
23. M.Horkheimer, Théorie crittque, p.2, p.6.
24. K.Marx, Capital. tra. B.Fowkes, London, 1979, vol.1, p.102.
25. M.Horkheimer, Kritische Theorie, Frankłurt a.M, 1968, Bd2, S.292.
26. Ibid, p. 146.
27. T.W.Adorno, Negative Dialectics, tra. B.Ashton, London, 1973, p.320.
28. G.W.F.Hegel, Phenomenology of Spirit, p. 328 .
29. Ibid, p. 344.
30. Ibid, p. 349.
اس. اما اين يگانه تفسير ممكن از متن هگل دربارهى روشنگرى نيست: نگاه كنيد به:
J.D’hond ed, Hegel et le siécle des lumiéres, Paris, 1974.
32. M.Horkheimer, T.W.Adorno, La dialéctique de la raison, p.94.
33. Ibid, p. 40.
34. M.Horkheimer, Kritische Theorie, Bd.1, s. 193.
35. Ibid, p. 159.
36. M.Horkheimer, T.W.Adorno, La dialéctique de la raison, p.48.
37. Ibid, pp.24-25.
38. Ibid, p. 51.
39. Ibid, p. 51.
40. Mbid, p. 60.
41. Ibid, p. 69.
42. Ibid, p.50.
43. Ibid, p. 145.
44. lbid, p. 144.
45. T.W.Adorno, Minima Moralia, tra E.F.N.Jephcott, London, 1974, p. 147.
46. W.Benjamin, "Karl Kraus", K.Kraus, Cette grande époque, tra E.Kaufholz-Messmer, Paris, 1990, p.27.
47. T.W.Adorno, Minima moralia, pp.233-235.
49. M.Weber, Le savant et politique, tra. J.Freund, Paris, 1963.
-ه. ا. كاسيرر، زبان و اسطوره، ترجمهى م. ثلاثى، تهران، V\& I I.
51. H.Marcuse, Negations, London, 1968, pp.201-226.
52. M.Weber, Économie et sociéte, Paris, 1971.
53. H.Marcuse, Negations, p. 204.
54. Ibid, p. 205.
55. Ibid, p. 217.
56. Ibid, p. 225.
57. J.Habermas, La téchnique et la science comme 'idéologie', tra J-R.Ladmiral, Paris, 1990, pp.3-74.
58. H.Marcuse, One-Dimensional Man, London, 1986.
59. T.W.Adorno, The Culture Industry, de J.M.Bernstein, London, 1991.

بواى خواندن شـمارى از مقالههاى كمتر شناخته شدهى آدورنو در مورد صنعت فرهنگ نگاه كنيد به:
T.W.Adorno, Modéles critiques, tra. M.Jimenez, E.Kaufhotz, Paris, 1984.
60. M.Horkheimer, T.W.Adorno, La dialéctique de la raison, p. 136.
61. Ibid, p. 146.
62. A.Arato, E.Gebhardt eds, The Essential Frankfurt School Reader, pp.138-162.
63. M.Horkhoimer, T.W.Adorno, La Dialéctique de la raison, p. 129.
64. Ibid, p. 153.
65. T.W.Adorno, The Cufture Industry, ed J.M.Bernstein, London, 1991, pp.53-84.
66. G.Simmel, Philosophie de la modemité, vol.2, pp.271-275.
67. W.Benjamin, Essais, tra M.de Gandillac, Paris, 1983, vol.2, pp.198-199.
68. T.W.Adorno, Negative Dla/ectics, tra E.B.Ashton, London, 1973, p.367.
69. T.W.Adorno, Prismes, p.10.
71. W.Benjamin, Essais, vol.2, pp.195-207.
بركردان انگليسى نهادهـا در كتاب زير آمده است:
W.Benjamin, Illuminations, ed. H.Arendt, tra. H. Zohn, London, 1973, pp.255-266.
72. G.W.F.Hegel, Phllosophy of Right, p.54.
rr. و. بنيامين، نشانهاى به رما عع، ص ro9.
74. T.W.Adorno and others, Aesthetics and politics. tra. R.Taylor, London, 1977, pp.120-126.
75. M.Horkheimer, T.W.Adorno, La dialéctique de la raison, pp.148-150.
76. W.Benjamin, Paris, capitale du XX e siécle, tra. J.Lacoste, Paris, 1989.
VV . و. بنيامين، نشانهاى به رماع، صص عو
78. R.Tidedmann, Études sur la philosophie de Watter Benjamin, tra.R.Rochlitz, Paris, 1987, p. 119.
79. W.Benjamin, Charles Baudelaire, tra J.Lacoste, Paris, 1982.
80. W.Benjamin, Essals, vol.2, p. 195.
81. IJld, pp.195-196.
82. Ibld, pp.197-198.
83. Ibld, Pp 198-199.
84. Ibid, p. 199.
85. Ibid, pp.199-200.
86. Ibid, p. 200.
87. Ibid, p. 204.
88. Ibid, p. 206.

## يادداشتهاى نصل بنجم

1. J.Habermas, Theory and Practice, tra J.Viertel, Boston, 1973, p. 236.

K.Marx, Early Writings, pp.21-22.
2. J.Habermas, Communication and the Evolution of Society, tra. T.Mc Carthy, Boston, 1979, p.VII.
3. J.Habermas, La technique et la science comme 'idéologie', tra. J-R.Ladmiral, Paris, 1990, p. 55.
4. Ibid, p. 155.
5. Ibid, p. 67.
6. M.Horkheimer, Théorie critique, p. 52.
7. J.Habermas, La téchnique..., p.17.
8. J.Habermas, Theory and Practice, pp 41-81.

- ا. ب. احمدى، ساختار و تاويل متن، ج. ب، صص Q^Q-ه^Q.

11. J.Habermas, Theory and Practice, pp.1-40.
12. M.Horkheimer, Theorie traditionnelle, ... pp.15-17.
13. J.Habermas, La technique..., p. 140.
14. Ibid, p. 141.
15. Ibid, p. 180.
16. Ibid, pp.163-211.

J.Habermas, Theory and Practice, pp.142-169.

G.W.F.Hegel, La premiére philosophie de L'esprit, tra G.PLanty-Bonjour, Paris, 1969.
17. G.W.F.Hegel, Systern de la vie éthique, tra.J.Taminaux, Paris, 1976.
18. J.Habermas, La technique..., p. 95.
19. Ibid, p. 125.
20. Ibid, p.99.
21. Ibid, p. 95.
22. H.Arendt, The Human Condition, Chicago University Press, 1958, pp.7-8.
23. J.Habermas, Knowledge and Human Interests, Boston, 1971, p. 28.
24. Ibid, p. 29.
25. Ibid, p. 42.
26. P.Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia, Columbia University Press, 1986, p.219.
. YV
J.Habermas, Legitimation Crisis, tra.T.McCarthy, Boston, 1975. p.XiX.
^Y. ك. ماركس، كرونديسه، مبانى نقد اتتصهاد سياسى، ترجمهى ب. چرهام، ا. تدين، تهران،

$$
\begin{aligned}
& \text { YQ YOV بیشیین، ص }
\end{aligned}
$$

30. K.Marx, Capital, vol.1, p. 132.
31. Ibid, p. 137.
32. J.Habermas, Knowledge..., pp.25-42.
33. J.Habermas, La technique..., p. 209.
34. K.Marx, F.Engels, Selected Works, Moscow, 1977, vol.1, p.13.
35. K.Marx, Capital, p. 101.
 مقالهاى است كه زو نف ديتزگن با نام مستعار نوشته است. در برگُ دان فارسى سـرما يـ (ترجمه
 "بْروسه طبيعى تاریِخ" كه نادرست است و معنا را يكسر تغيير میدهد.
36. M.Jay, The Dialectical Imagination, London, 1974, p.57.
37. J.Habermas, Legitimation Crisis, pp. XXII-XXIII.
38. J.Habermas, Knowledge... p. 42.
39. Theorie des Kommunikativen Handlens.

در بركردان عنوان كتاب وازٌ دارد. در ترجمهى انگليسی اما از action استفاده شده و در ترجـهى فزانسوى از agir كه بسيار دقيتّتر است. ماخذ كار من ترجیهى فرانسوى است:
J.Habermas, Théorie de l'agir communicationnel, tra j.M.Ferry, Paris, 1987.
40. J.Habermas, Knowledye..., p.121.
41. J-M. Ferry, Habermas, l'ethique de la communication, Paris, 1987, pp.324-326.
42. J.Habermas, Theory and Practice, p.11.
43. J.Habermas, Communication and the Evolution of Society, tra. T.Mc Carthy, Boston, 1979, pp.1-68.
44. K.Bühler, Sprach Theorie, Stuttgart, 1965, s.24.
45. J.Habermas, Morale et communication, tra C.Bouchindhomme, Paris, 1987, p.24.
46. Ibid, p. 25.
47. Ibid, p. 119.
48. J.Lacan, Ecrits,2, Paris, 1971, pp.119-148.
50. K-O.Apel, Towards a Transformation of Philosophy, tra G.Adey, D.Frisby, London, 1980, pp.225-300.
51. Ibid, pp.292-293.

53. J.Habermas, Raison et ligitimité, tra J.Lacost, Paris, 1978, p. 204.
54. K-O. Apel, Towards..., p.226.
55. Ibid, p. 228.
56. Ibid, p. 229.
57. Ibid, p. 223.
نقل قول از رسالهى منطقى- نلسفي از ترجـهى نارسى:
 .11 r
58. K-O.Apel, Towards..., p.234.
59. J.Habermas, Morle et ..., pp. 63-120.
60. J.Habermas, Théorie de l'agir..., vol.2, pp.168-216.
61. J.Habermas, Logique des science sociales, tra. R.Rochlitz, Paris, 1987.
62. P.Ricoeur, Soi-même, comme un aurte, Paris, 1990, pp.325-327.
63. J.Habermas, L'espace publique, tra. M.B. de Launay, paris, 1988.
ترجههى انگّليسى كتاب نيز چتند سالى اسـت كه منتشر شـده اسـت:
J.Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, tra T.Burger, F.Lawrence, M.I.T Press, 1989.
64. J.Habermas, L'espace publique, pp.83-89.
65. Ibid, p.149, p.184.
66. Ibid, pp.17-25.
67. Ibid, p.27.
^9. مثال تاريخـى تكامـل گستـرهى همعـانى در انگلستـان (pp.67-77) و در اروبِـاى قــارهاى (pp.77-83): منبع يادداشت 9 (94.
99. در كتاب هابرماس (منبع يادداشت \&F) بحث تاريخى از افكار عمومى (تا روشنگرى) در
 جـامعهى معاصر موضوع
70. J.Habermas, L'espace publique, p. 42.
71. Ibid, pp.89-98.
72. F.Pollock, "Empierical Research into Public opinion", P.Connertoned, Critical Sociology, London, 1976, pp. 225-236.
73. J.Habermas, L'espace Publique, pp.235-236.
74. Ibid, p.29.
75. J.Habermas, Toward A Rational Society, tra J.J.Shapiro, Boston, 1971, pp.62-80.
76. J.Habermas, L'espace publique, p. 185.
77. J.Habermas, "Volkssouveränität als Verfahren" Merkur, 43.6 (1989), ss 456-477.
78. K.Marx, Surveys from Exile, ed.D.Fernbach, London, 1977, p. 259.
79. J.Habermas, L'espace publique, p. 249.
80. Ibid, p. 149.
81. J.M.Ferry, Habermas..., p. 80.
82. H.Arendt, Vies politiques, tra. E.Adda, ... Paris, 1986, p. 304.
83. J.M.F.erry, Habermas, p. 79.
. NF نگاه كنيد به مقالهى احقوق طبيعى و انقلاب" در:
J.Habermas, Theory and Practice, pp.51-88.

و نيز به مقالهى پأيداليسم آلمانى و انديشگران يهودىاش") در:
J.Habermas, Profils philosophiques et politiques, tra. F.Dastur, ..., Paris, 1987, pp. 51-88.
85. J.Habermas, Theory and Practice, pp.41-81.
86. Ibid, pp. 73-75.
87. H. Arendt, La crise de la cultur, Paris, 1972, p.79.
88. P.Portoghesi, Postmodern, The Architicture of Post Industrial Society, tra. E.Shapiro, New york, 1983. p.8.

$$
9 \text { ^. در اين مورد نگاه كنيل به: }
$$

R.C.Holub, Jurgen Habermas, Critic in the Public Sphere, London, 1991, pp. 133-156.
و نيز نگاه كنيل به:
D.Ingram, Habermas and the Dialectic of Reason, Yale University Press, 1987, pp. 75-103. 90. J.Habermas, "modernity, An incomplete Project", H.Foster ed., The Anti-Aesthetic, Washington, 1983, p.9.
91. Ibid, p. 10.
92. J.Habermas, Le discours philosophique de la modernité, tra C.Bouchindhomme,
$r \cdot r$
YIA باددائستها از صفحه Y. Y Y Y اصفحه
R.Rochlitz, Paris, 1988.
93. J.Habermas, Profils philosophiques ..., p.62.
94. Ibid, p. 70.
95. J.Habermas, Le discours..., pp 158-159.
96. Ibid, pp.10-12.
97. Ibid, p. 398.
98. Ibid, p. 454.


1. J.Hyppolite, Genése et structure de la phénomenologie de l'esprit de Hegel, Paris, 1978.
2. J.Miller, The Passion of Michel Foucault, New york, 1993, p.8.
3. I.Hacking, 'Archaeology of Foucault', D.Couzens Hoy, Foucault, A Critical Reader, London, 1989, pp. 27-40.
4. M.Foucault, Maladie mentale et psychologie, Paris, 1954.
5. M.Foucault, Les mots et les choses, Paris, 1974, p. 398.
6. M.Foucault, Histoire de la folie a l'age classique, Paris, 1985.

7. M.Foucault, Histoire de la folie, Paris, 1964.
8. M. Bakhtine, L'oeuvre de Francois Rabelais et la culture populaire au Moyen age et sous la Renaissance, tra. A.Robel, Paris, 1985, pp. 103.
9. B.Pascal. Pensées, ed.L.Brunschvigg, Paris, 1976, p.160.
10. M.Foucault, Histoire de la folie ..., p. 75.
11. Ibid, p. 415.
12. Ibid, p. 18.
13. M.Foucault, Maladie mentale..., p. 75.
14. R.Barthes, Oeuvres Completes, Paris, 1993, vol.1, p. 1295.
15. Ibid, p. 1293.
16. M.Blanchot, L'entretien infini, Paris 1969, p. 292.
17. G.Deleuze, Le pli, Paris, 1988.
18. M.Gauchet, Gl. Swain, La pratique de l'esprit humain, Paris, 1980.
19. L.Ferry, A.Renaut, La pensée 68, Paris, 1988, p.131.
20. J.Derrida, L'ecriture et la différence, Paris, 1979, p.52.
21. Ibid, p. 58.
22. M.Foucault, Histoire de la folie, p.56.

23. B.Flynn, "Derrida and Foucault", H.J.Silverman ed, Derrida and Deconstruction, London, 1989, pp.201-218.
24. M.Foucault, Naissance de la clinique, paris, 1990.
25. Ibid, p. 25.
26. Ibid, p.26.
27. M.Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prisor, Paris, 1975.
28. Ibid, p.235.
 rq-ri
29. M.Forcault, Les mots et les choses, Paris, 1974, p. 221.
30. F.Dosse, Histoire du Structuralisme, Paris, 1991, vol.1, pp.400-401.


La Quinzine littéraire, 5, 15 mai 1966.
34. J.Piaget, Le Structuralism, Paris, 1971, p. 108.
35. C.Levi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, 1962, p. 447.
36. N..Foucault, Les mots..., pp. 390-391.
37. M.Foucault, The Foucault Reader, ed.P.Rabinow, New york, 1984, pp.351-354.
38. M.Foucault, "Nietzsche, la géneálogie, l'histoire" Hommage à Jearn Hyppolite, ed.M.Foucault, Paris, 1971.
39. F.Nietzsche, The Anti Christ, tra. R.J.Hollingdale, London, 1971, p.116.
40. M.Foucault, Les Noinelles littéraires, 28 juin 1984.
41. M.Foucault, Les mots..., p. 343.
42. F.Dosse, Histoire du structuralisme, vol.1, p.454.

Fr.F. بع غنوان مئل نگاككيد ب:
G.Bachelard, Le rationalisme applique, Paris, 1949, pp.101-102.
44. M.Foucault, "Nietzsche, Maxx, Freud", Cahiers de Royaumont, Paris, 1964 No 6, pp.183-192.

VA. نـ. نيحه، نراسوى نيك و بله ص VA.
46. M.Foucault, L'archeologie du Savoir, Paris 1969.
47. M.Foucault, Les mots et... p.45.
F^. به عنوان نمونه نگاه كنيد به:

ابوعبدالله محمد بن احمد بن بن يوسف كاتب خوارزمى، مفاتيحالعلوم، ترجمهى ح. خديو

49. M.Foucault, Les mots et ..., p. 136 .
50. Ibid, p. 296.
51. Ibid, p. 376.
52. M.Foucault, L'archeologie... p. 62.
53. Ibid, p. 106.

OF








61. I.Kant, Le confilt des facultes, tra. J.Gibelin, Paris, 1988, pp. 93-112.

65. G.Le Blanc, 'Le conflit des modernite's selon Foucault',

Magazine Littéraire, 309, Avril 1993, pp.56-60.
66. Ibid, p. 57.
67. M.Foucault, Les mots et ..., p. 353 .
68. Ibid, p. 352.
69. M.Foucault, "Quèst-ce que les lumières?"

Magazine littéraire, 309, Avril, 1993. pp. 61-74.
-V. م. فوكو، (اروشنغرى حيست؟ كانت)، ص Fq.
71. M.Foucault, "Quest-ce que...", p. 64.
72. Ibid, p. 65.
r.V. م. فوكو (اروشنگرى چيست؟ كانت)، ص 94.
74. M.Foucault, "Que est-ce que...', p.66.
75. Ibid, p. 67.
76. Ibid, p. 68.
77. Ibid, pp.68-69.
78. Ibid, p. 70.
79. lbid, p. 71.
80. Ibid, p. 73.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 1. براى بحث نيجه از تاويل نگاه كنيد به: }
\end{aligned}
$$

82. J.Habermas 'taking aim at the heart of present',
D.Couzens Hoy ed, Foucault, A Critical Reader, pp.103-108.
83. H.L.Dreyfus, P.Rabinow, "What is Maturity?" D.Couzens Hoy, ed, Foucault, pp.109-122.
84. I.Hacking, "The Archaeology of Foucault", D.Couzens Hoy ed, Foucault, pp.27-40.
85. H.L.Dreyfus, P.Rabinow, "What is ...", p.114.
86. Ibid, p. 117.

87. W.E.Connolly, Political Theory and Modernity, Oxford, 1991, p.1.
88. G.Raulet ed, Weimar ou l'eplosion de la modernité, Paris, 1984, p. 19.
89. H.Meschonic, Modernité, Modernité, Paris, 1988.
90. C.Jencks, The Language of Postmodern Architecture, London, 1977.
91. I. Howe, The Decline of the New, New york, Paris, 1985.
92. J-F.Lyotard, La condition postmoderne, Paris, 1985.
93. J-F.Lyotard, Lecture d'enfance, Paris, 1991.
94. J.Derrida, Ulysse Gramophone, Paris, 1987.
95. G.Deleuze, F.Guattari, Kafka, Pour une littérature Mineur, Paris, 1984.
96. G.Deleuze, Critique et clinique, Paris, 1993, pp.14-15.
97. J-F.Lyotard, 'Du bon usage du postmoderne', Magazine Litteraire, mars 1987, p. 97.
98. M.Berman, All That Is Solid Melts Into Air, New york, 1982, p. 15.
99. A. Portoghesi, Post modern, London, 1978, p.8.
100. Le courbusier (Eduard Jeanneet-Gris), Towards A New Architecture, tra F.Etchells, London, 1972, p.284.
101. Ibid, p.79, p. 181.
102. C.Jencks, The Language of ..., p.9.
103. R.Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, Now york, 1966.
104. C.Jencks, The Language of ..., p. 132.
105. G.Deleuze, Différence et répétition, Paris, 1976, p. 384.

106. G.Deleuze, Différence et ..., p. 387.
107. M.Heidegger, Essais et conférences, pp.116-147.
و نيز نگاه كنيد به مقالدى ديگُر هيدكُر „كلام نيجه كه خدا مرده است) در
M.Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, pp.173-219.
108. M.Heidegger, Essais et... , p. 124.

$$
\begin{aligned}
& \text { r.r. ف. نيجه، حنين كفت زرتشت، ص YO } 9 .
\end{aligned}
$$

26. M.Heidegger, Essais ...p. 143.


27. M.Heidegger, Questions, vol. 1 pp.195-252.
28. lbid, p. 200.
29. M.Heidegger, Nietzsche, vol.2, pp.205-206.
30. Ibid, pp.211-219.
31. Ibid, p. 233.
lbid, p. 285.
32. Ibid, pp.209-210.
33. M.Foucault, Politics, Philosophy, Culture, ed.L.D.Kritzman, London, 1990, p. 35.
34. F.Nietzsche, The Anti-Christ, p. 187.
35. J.F.Lyotard, La condition postmoderne, p.7.
36. Ibid, p. 95.
37. Ibid, p. 11.
38. Ibid, p. 13.
39. Ibid, p. 16.
40. Ibid, p. 17.
41. Ibid, p. 23.
42. J-F.Lyotard, Moralités postmodernes, paris, 1993.
43. J-F.Lyotard, La condition..., p.35.
44. J-F.Lyotard, Le postrnoderne expliqué aux enfants, Paris, 1988. p.28.
45. G.Vattimo, La fin de la modernité, tra Ch.Alunni, Paris, 1987, p. 105.
46. Ibid, p. 106.
47. lbid, p. 154.
48. Ibid, p. 167.
49. Ibid, p.8.
50. Ibid, p. 170.
51. J.Derrida, L'écriture et la différence, p.13.
52. Ch. Norris, A.Benjamin, What ls Deconstruction? London, 1988, p.27.
53. J.Derrida, Psyché, Paris, 1987, pp.495-508.
54. J.Derrida, Marges de la philosophie, Paris 1979, pp.247-324.
55. Aristotle, Categories and De Interpretation, tra. J.L.Ackrill, London, 1990, p.43.

J.J.Rousseau, Essais sur l'origine des langues, ed.J.Starobinski, Paris, 1990.
56. J.Derrida, Psyché, p. 393.
57. J.Derrida, Spectres de Marx, Paris, 1993, p.19.
58. M.Heidegger, Chemins..., pp.262-304.

## نمايهى نامها

| YAl ،ryr الكوستن تديس | آبندروث، |
| :---: | :---: |
| الاليوت. تى. اس. |  |
| r اميركبير، ميرزا تقى | lıv ،1^9 |
| IGY،IYF، إO ، IV | آخوندزاده |
| اولر، | آدورنو، |
|  | ،Y.1 ،r.. ،IVV ،VVO ، IVY ،19^ ، 109 |
|  | ryl rrfo rra ،r.^ ،r.r.r.r |
| بإبتين، | آدورنو، |
|  | آرتو ، آنتونز |
| rva | 199 آرنت، مانا |
| YYI ،YI. باشلار، | آتاخان، كرمانى |
| YO Y\% بأئ، برونو | 100،1Y. آلبرت، هانس |
| \|fq، \fY ،1F\& برشت، برتولت | آلدرمن، |
| Y.Y ،1F0 بكت، ساموئل | آنا، كسيـندر |
| Y^0 ، YYY ، YIV ،100 بلشو، موريس | آيزنمان، |
| IYF بلوخ، زوزف |  |
| Y9 بلومنبرگ، | إن إما يمر، |
| YYO،YYF بنتام، جرهو | YIT،1F |
| If بن جونسون والحن | ارسطو 99* 9 \% |
|  | 1.9 |
| ،Y.0 ،190 ،101 ،10. ،1F9 ،1FA , IFY |  |
| YOV ¢YFV | MYF اسهميت، آدام |
|  | \| اسF استالين، |
| YVV ،YOA ، YOT ، YOY ،YFV ،rFs ،r.0 |  |
|  | اشتروس، 190 لتو |
| بى، بير | انـــلاتون |
| If بيكن، |  |
| 1¢Y بيكن، فرانسيس |  |
| IVV هارسونز، | YAF ،YAT ،YAY |
|  | r.r |


| رابينو، |  |
| :---: | :---: |
| راسين، رُّ |  |
| رنو، |  |
| رو رودن، اكوس |  |
|  |  |
| روسل، ريمّ |  |
| , | YVY جيكاسو، |
| raf ،rar ،rat | YFY ،rYV تولنر، فرديش |
| YO، رو \% | FOV تورن، آلن فورد |
| رورّه، | توماس، |
| ريكاردو، | ro^ توين بی، آرنو |
| \|GY،V| ريكرت، هينويشّ |  |
| KVF ،YFY ،1^9 ، | جويس، |
| ريلكه، | IFV حابِلين، |
| زوسيو، آنتوان | حانظ |
| سr | خ خيابانى، |
| M.9،FF سارتر، | داروين، جارلز |
| س\%هسالار | YVV 4 ¢0 |
| 1^• سرل، جان | دانته |
| rv¢ سزان، |  |
| سـقراb 1f ، | دريـدا، زاك |
| lfV い.V |  |
|  | เYA - 'rVa , rVA LrVV , rVr ,ry ،roq |
| r. سومبارت، ورنر |  |
| MI^ سوئن، گِّلاديس | دor |
|  | دكارت، |
| rVA, ret rr.r |  |
| He | ror ،rra ،ryl ،ry. |
|  | (r\|V |
| H0 شلكل، فردريش | r¢G، r09 |
|  | دوركيم، الميل |
| ^ی | دو دوشان، |
|  | FO دومون، لويّ |
| r.V | 10 10 |
| VF Vr *و |  |
| H.Y IYO | 1^•ديويدسن، دونالد |
| ¢9 99 ¢ | رابله 91r |

 เY19 ،190 い9Y ، $11 \wedge$ ، $9 \wedge$ ، $9 Y$ ، $9 Y$ (AY ror ،rra ،ry ،ry. r\&̧، roq
دوركيم، اميل دوشان، مارسل دول دو

ديلرو، دنيس 10 1A. ديويدسن، دونالد رالد رابله 9، YاY

| گرامشى، آنتونيو گرانل، زرار |  |
| :---: | :---: |
| YGY KGY گرويبوس، | فرويد، |
| YOV K.Y.f IV. | YYT, TOV ,rrl ,rya rry |
| \0 كوته، يوهانس ولفـ، | YFI، ${ }^{\text {¢ }}$ |
| YIN كوشه، | فو¢ |
| لاكی، | فوكو، |
| لاكاتوش، إيمره | ،Y.Y ،Y.r ،r.Y ،r.. 100 ،9^ |
|  | YVA , YYI ،r. V-rof |
|  | فو |
| لايبنيتس، | فيرابند، |
| للويد | فيشته، |
| لIrA ، لوك | فينك، ارّن |
| IVV ،IVO い¢Y | كارنإِ، رودلف 10^، |
| لو¢F | كا كا كا |
| لوونرتال، لنو |  |
| لومهان، 100 | كالون، |
| ، 4 , |  |
| YFI, rYG ،rYo |  |
| ، ${ }^{\text {, }}$ |  |
|  | ,rrv-ror ،rre rry rls ,rir ،rl. |
| rve | rıQ ،rvr |
| لِهو |  |
| ماركس، كارل |  |
|  | IFA، كآّ |
| WOF , IYG , IYQ GYY IYG GYO GYF | كسروى، |
|  | كله، |
| , IAO JVV , IVE JVO IVF , IVY IVY | كنت، اكوست |
|  | V¢ كوآيره، الكساندر (0) |
|  | كوزو، |
| ماركوزه، هربرت | كry |
|  | كوهن، |
| IVF ،IV. ،19^ | SAV ،FY كيركه كارد، |
| 198 ماكياولى، نيكولو | كادامر، هانس گı |
| FY مان، توماس | YV¢ い9V ,1V9 , 19F |
| مرلويونتى، موريس SV IVO،10^ مك كارتى، تامستُ مرد |  <br>  |


 ,YOI ،YO- ,YFQ ،YFY GY•N GAY_Y-Q

YYG ،rVO ،rV) ،rEA ،rgl ،ror ryor
هابس، تامس 199، 19٪
 هراكليت 99 ،AV


 (lyg dYQ ،lYA dYY (lla dly af



 for ،rls
، DOF ، 11 , IVY ،19^ ، 190 , 19. 109 , IOA $10 Y$





YAQ GYV ITVI
هومر



เYGQ ،rצN ،rEV ،YOY ،YY. ،rYA ،YII

Yло


ملكمخان rer
RO9 ملويل، هرمان

مولير، زان باتيست
مونتاله، اوگنيو
Ir موتتسكيو، شارل بارون
|F مونتنى، ميشل
ميكل آنز
بيلتون، جان
KYY ميس وان در رده، لودويگ
نروال، زرار دو
نيحه، فردريش


 GYYY ،YYQ ،YYG GYY ،YY1 ،YY. GYY

 r^. ،rva
نيوتون، ايزاك YVV،TVG واتيمو، جيانى
 وال، رُان
والرى، پی Yاء وانگوگ، ونسان




rve rfy

ولف، ويرجينيا


ra. ،ryf


# Modernity and Critical Thought 

## Bäbak Ahmadi



1994
Nashr-e Markaz
IRAN, Tehran
P.O.Box 14155-5541




 .
为 . ,
سخن





shag of.

