10
1
1
2
2


بـاتجديدنظر و اضافات نوشته: هـارى مكداف -تام كمی ترجمهو اقتباس: هوشنگ مقتدر


# امیو ياليّسم <br> تاريخ-تئورى-جهانسوم 

نوشته:
هارى مگّداف ــتامكمب

ترجمه و اقتباس:
هوشنگك مقتدو

IFYA، تهران،


ه هارى مكداف ـ تام كمب - ترجمه و اتمباس: هوشنك مقتدر - طراح بلد: حميدرضا رحمانى -صحرونجهنى: انتشارات كوير
-ليتوكرافى: غزال
-جاب: سازمان حاپ
-صصافى: فاروس

- نيراذ: ...
-جابه اوّل:

© جالج سّم:
© اجYA جاب جحهارم:
-تهران، صندون چستى: IOAVO-яF9F تلفن: AMYYIV: ISBN 964-6144-16-0

0 حق جاب براى ناشُر محفوظ بمبائـد
Magdaff, Hary.
مكداف, هرى
 تهران:كوير، صror
فهر ستنوبسى برالماس الملاعات ليبا (فهرسننويسى يسش از انتشار). كابنالمه به صورت زبرنوريس
ISBN 964-6144-16-0 جأب جهارم: ITVY.

الف. كمب، تام، Kemp, Tom

rro/ry
59-FAO. JCTOQ/preeth irsA

## فهرست مندرجات



## مقدمهُ حاپ اول

اهميت مسئله اميرياليسم از حيث شناخت ماهيت روابط بين كشور رها بهو يرْه براى مردم جهانسوّم ـ ازجمله ايران - غيرقابل انكار است. عدها




 بشناسند و راه مبارزه با آن را به منظور كسب استقلال سياسى، اقتصا انصادى و فر هنگى دريابند.





در تقابل با امْرياليسم فلمداد مى كنند. از سوى دبگر، نمايندگان گروههایى
 ياد مى كنند (مانند كيسينجر) و سعى دار ارند نشا
 از جنگك دومجهانى (فطع نظر از ماهيت روابط اقتصادى شور شوروى با با اين

 دسته نويسندگانى كه از سلطه ملت روس، بر ملل ديگر، در داخل انحل انحاد




 تبليغاتى، علبه شوروى در دعاوى مرزى، ايدنولورّ امريك رهبرى جهانسوّم قرار دادهاند.









مقدمهُ حاب اوَل 9 ه

مىباشد. (بڭذريم از مستله سوسياليستى بودن شوروى كه عدهاى آن را

 نوماركسيستها، افرادى مانند „آندرگوندر فرانكي)، و ״








 دادههاى تاريخى، كار Tآسانى نيست.


 اصطلاحات نامأنوس و ترجمههاى نامفهوم، به آسانى برایى همگان ميسر
$\qquad$ از اين رو در كتاب حاضر، كـه بـهطور عـمده تـرجــمه و اقـتباس از




انگيزهاى براى تلاش در راه شناخت امْرياليسم و غلبه بر آن باشد.

هوثنت مقندر
$1 r 94$

مقلدمه حاپ
در چاب چهارم اين كتاب تاريخحه گسنرش كشـور





 "حامسكى" اظهارنظر كردهاند كه حدافل سه دهه طول خواهد اهد كشيد كه
 اقتصادى Tاسباى جنوبشرقى ضعفـه نشان داد و به قول كاسترو ثابت كرد كه هيروزى نهاتى از آ آن سرمايهدارى اني ليبرال نيست. آن جه مى توان گفت اينست كه نحت تأثير تكنولوز جديد، جهانى شدن تكميل گرديده بهطورى كه در حـال حـاضر شــاهـاهـ

ارتباطات جهانى - تولبد جهانى و ادغامهاى افتصادى بزرگك هستيم كه





 كردهاند. همانطور كه در اين كتاب ملاحظه مـى شـود اســا











 قدرت رقابت و يشتيبانى بينالمللى برخوردار باشد امكان امران توفين آن بيشتر خواهد بود. موشُنك ينتدر استند ITV

## درآملى بر مسئله امهيرياليسم"

مسئله گسترش ارضى، تشكيل امهراتورى و سلطه فـوى بـر ضـعيف،
 داشته است. ولى در اين باره دو سؤال مطرح مى شورد:
 دوران سرمايهدارى وجود داري
ت - تعدادى از كشورهاى بزرگث، در اور اواخر قرن جشمگير و كشاكثي فدرت بين اين كشورها را توجيه كردب؟
 اجتماعى متفاوت است و دركك اين نكته بـراى فـهم مــاهيت و ســاخت

* Harry Magdoff Imperialism: From the Colonial Age to the present (M. R., 1978).

ســرمايهدارى و نــيز دركك جــنبههاى بـىمانـند امــريـياليسم كشــورهاى سرمايهدارى ضروريست.

 جوامعى كه، از نظر نظامى ضعيفتر بود بردند. بهطور عمده، امريرياليسمهانى


 در مورد كشورهاى سرمايهدارى، البنه آنها از سرقت مستقيم ابـائى نداشتند ولى افزايش و گسترش ثروت و و قدرتشان، مستلزم چحيزى بيش از از صرف انتقال مازاد خارجى موجود بود. آنجه در اين شيوه تـوليد تـازه
 وسبع تر بود و به علت اين امر گسترش در جغر درافي


 به انباشت سرمايه در مركز، تبديل و تطبيف داده مى


 بوده است.

10 صرآمدى بر مسئله اميرياليسمه

گسترش اوليهُ جغرافيايى كشورهايى كه در ساحل اقيانوس اطلس قرار
داشتند، با ظهور سرمايهدارى تجارى، ارتباط نزديكت داشت. در طول آن

 مهاجران Tنها از حهار منبع زير تأمين مىشـد
 اينكه تجار ستنى از ميان برداشته شدند و ارويائيها ارباب خطري جهان گرديدند.
Y Y ت Y سرزمينهاى تسخيرشده بدست آمد.「 آنها در مركز تقاضا بوجود آورده، يا فلالًّ تقاضا وجود داشت


 غنانم تجارى و تملك مسنك مسنعره بود



بتوان به سرقت برد.

گسترشگرائى، با شكوفاتى يكت سيستم اقتصادى كه متكى به انفلاب

دانتمى در روشهاى توليد و تكنولوزیى بود، جان تازهاى گرفت و يسر فت



 نمود. ولى شيوه توليد سرمايهدارى، در در زمان واحـي
 بهوجود نيامد. شيوه هجديد توليد، فقط در آن كشور ها






 داخلى هميشه كافى نبود تاكارخانى


 افتصادهاى خارجى، به منظور ايجاد منبعى از مشتريهاى جـي




IV هرآمدى بر مسئله اميرياليسه

اين بدانمعنا نيست كه هر عمل گسترش در یاسخ به يك نياز يار يا فشار اقتصادى خاص بوده است. عوامل گوناگون دستاندركار بودهاند، از از فبيل ماجراجونى بـراى كسب ثـروت، دلالان زمـين و مـعاملات، مـيليونها




 مشخص اين گسترش داشتند.

 وجود گذاشت و به تناسب گسترش در مقياس جهار دانى، نتكـامل و رونــت

يافت.
به سخن جين رابينسون (Jean Robinson) (اكــمتر كسـى انكـار


 شد: يعنى جستجوى ملام برای سرمايه گذارى سود آور تحت تأثير آثير رقابت




منزوى مىكنند و بدينترتيب موفق به ديدن كل تصوير نمىشوند، مـثلاً"

 است) و لذاعوامل تعيينكنندة تاريخى كه تقسيم يين المللى كار را با بوجود آورد، ناديده مى گيرند. بازارهاى خارجي
 سلطه، متلاشى كردن توليد محلى و تشويق تصنعى توليد بـراي مـريادي

 بازارهاى پولى، بانكدارى، بيمه و كشتيرانى بينالمـللى، ابـزار عـمده در در

 تجارى خاص صورت گرفته باشد، معذلكت عمل مزبور با افزوودن وزن

 روند كلى گسترش بسيار مهم باشـد
 مــنجر مـىشود كــهـ تــوسعةٌ نــابرابـر (Uneven development) ســر مايهدارى را بــا اثــرات مـتفاوت آن بـر نياز به انباشت سرمايه در





درآمدى بر مسئله اميرياليسهه⿴囗口 19

گسترشگرائى بابد انكار شود．دقيقاً مــالهاى فـوق، در وافـع مـثالهاى
 چارجوبهایى تاريخى متفاوت هستند．


 تجارى به صنعتى، صورت گرفت．مورد هرتغال، جهت مهم ديعـرى را
 سرمإيهدارى جهانى، عمل مىكرد．حمايت نظامى بريتانيا از هرتغال واجي



دنيا، نقش داشت
نياز مبر به تميز و تفكيك تاريخى، بهويرّه در رابطه با تغييرات قـرن




 مورد استفاده وسبع واقع شد و متداول گرديدريد بعداً لنين، استفاده از از كلمه
 جنبههاى يگانه آنـرا، از فرايندهاى قبلى گسترشگرائى متمايز و تـفكيك كند． در اين جا لزومى ندارد، در اين باره، بيش از اين درنگك كنيم، ولى

بهطور اختصار به سه برداشت نادرست درباره اين دوره اشاره مىكنيم، تا متوجه آنها باشيم.




 دقت نقش متصرفات (احمايتى") و (انتظارى)، را مورد تأكيد قرار میددهد، به كفته وى:
. إبسيارى از اين تلاش دوباره برای اميراتورىسازى (در اواخـر قـرن



 اواخر قرن 19 به آن نقاطى كه هنوز مــنّعى يـيدا نكـرده بـوده، داشت.




 اهميت زياد و فوقالعادة ملاحظات مالى و موازنه هِرداختها، ناديده گرفته ارينه


شده و تلويحاً مورد انكار قرار مىگيرد. يكت مثال قابل توجه، نقش هند




است:
 بين المللى، عهدهدار بود: مازاد تجارت خارجى هند، با بقيه جهان و كسر







 بينالمللى نگهداردا).
 بين كشورهاى غنى و فقير ناشى مى شود. اين رابطه البته يك جره جنبةُ مـهـم گسترشگرانى در سراسر قرون بوده است. آنحّه البته درباره امــير ياليسم دوران سرمايهدارى و بهويزَه صد سالِ اخير، تازه است، عبارت است اسر از

 Tآيبن نايذير نيستند و همه آنها مورد تهديد و مـخاطره ناشتى از تضادها

داخلى و همخحنين خارجى فرار دارند. از آن جاكه هر يك از از آنها داراى


 بخشند و به هله بالاترى در بازرگانى، سرمايه گذارى و و امور مار مالى بين المللى
 مى كنند كشور رهاى ضعيفتر را تحت نفوذ قرار دهند، نهتنها براي انيا استثمار

 سلسله مراتب كشورها، كشاكش برایى رهبرى در نظام هولى بين بين المللى، و
 قرار نگرفته و بايد در آبنده در مورد آن پثروهش و تحقيق بيشتر صورت گيرد.


## IV7F تسترشارویا

ز



 جاى آنكه مانندگذشته خريدار محصو لات مسنعمرات باشند (و در فشار

 روبهرشد محصولات ماشينى خر خود

 برده تقاضا براى موادخام برام كنف و، مواد رنگى) و غذا براى جمعيت روبهرشد مناطق صنعنى (مانى اين تغيير در الگوى تجارى موجب تغييراتى در سياست استعمارى و


 بود. اينگونه انطباق مستلزم اختلالات عـيا موجودٍ مناطق وسيعى از جهان شد. قبل از تأثير انقلاب صنعنتى، تغييراتى كه بر جهانِ غيرازويائى نحميل مى شد عبارت بود ازي ( ) اشغال مناطقى كه منبع فلزات گرانيها كه در آن زمان مورد تقاضاى زياد بود.
 r منظور انتقال هرحه بيشتر تجارت مو جود جهانى به بازرگانانان اروياتىى. با وجود اختلالهائى كه اين تغييرات درات در جوامنا






 ارویانيان ضرورى بود، بهوجود آورده و بهسرعت گسترش دهد. انطباقِ جهانِ غير صنعتى كه به صورت بيوست سـود آور كشـور رهاى

YY © ..... كسترش اروبا

صنعتى باشد، حيزه هاى ديگرى را نيز دربر مىگرفت: 1) تغيير در ترتببات ارضى و مالكيت، ازجمله ايججاد مالكبت
 مهاجران سفيديوست ياكشاورزى كشتكارى. (Y ايجادِ عرضة كار برایى كشاورزى تجارى وكار در مار معادن به وسبله كار
 كارگران مزد دبگير.
 برای ماليات و اجاره زمين و كمكت به تنزّل صنابع محلى ورا P







داده بود.
روشن است كه اينگونه تغييرات مهم بدون تغييرات سـياسى مـناسب

 بهو جود Tورد كه به تغييرات اجتماعيا



تسهيل كند؛ و برانى گره زدن همه اينها به هم تحميل فرهنگك و زبانِ كشور مسلط لازم بود. تغيير رابطه بين مراكز امبراتورى و مستعمرات آنها، تحت

 پستهاى نجارى، و مهاجران عمدتاً ـ بهجز آمريكاى













 مناطق عقبمانده از نظر تكنولوز
 تسليحات غرب بود زيرا اين تفوق، غرب را تواني بر جمعيت خيلى بزرگكتر مستعمرات، تحميل كند. پيشرفت در ار ارتباطات

كسترش ارويا....

و حمل ونقل بهويزَه راهآهن در تحكيم فرمانروايى قدرتهاى بـيڭانه بـر


 استعمارشدكان پديد آمد. طبيعى است كه توصيف فوق دورنمانى از وقايعى است كه در طول





 نگران توزيع قدرت در قاره ارويا و نيز مالكبت سرزمينهاى دياى ماوراء باء بحار



 و نيروى انسانى و يابگاه نيروى دريايى و دريانور اهيان اني
 برایى كسب بزرگترين مزاياى قابل حصول از منابع جهان، توأَ مىیگردد.

## فعاليتهاى استعمارى اروپا (IV7Y-1AY』)











 جهان گرديد.

فعاليتهای استعمارى...

## امپراتورى دوّم بريتانيا

برطرفشدن تهديد فرانسه به عنوان نيرومندترين رقيب، زمينه را براى فتو حات بريتانيا در هند و عمليات عليه بوميان آمريكاى




 اقبانوس آرام، خاوردور، اقيانوس اطلس جرفنوبى و ساحل آفريقا گرفت.
هدف اين فعاليتهاى گسترده دريايى در آغاز تمّلك سـرزمينهـاى





 هايگاهها عليه حمله ضرورى بود.

## از دستدادن مستعمرات آمريكايى

راه فنح و رشد ارضى خالى از دشوارى نبود. تجديد يا تشديد رقابت،

عمدتأ بين انگلستان، فرانسه، اسهانيا، هلند و بلزيكت در مناطق استعمارى و
 آرزوهاى اميراتورى فرن ^1 بريتانيا، از شورش سيزده كلنى آمريكايى آليى


















 اضافى ديگر كه بىارتباط بأتوسعهُ اميرانورى بريتانيا نـبود بـه شـرو عـو و و

فعاليتهاى استعمارى...



 تكان شكست در آمريكاىشمالى تنها مشكلى نبود كه جامعه بريتانيا






نمايد.

## تسخير هندوستان

علاوهبر اينگونه اصلاحات، سِ از استقلال آمريكا توجه بريتانيا به





 ولى مقاومتهاى نظامى به يك شك شكلى تا نيمه فرن 9 ا ادادامه يافت. هزينه

FYM

و حتى نيروىنظامى انسانى براى اين عمليات طولانى عمدتاً از خود هند تأمين گرديد. با گسترش حا كما درآمد ارضى ابداع شد كه صرف تحكيم قدرت در هند و تسخير مناطق

 هم آهنگك بود.

تسترش جهانى
بهجز كسب سرزمينهاى اضافى در هند و مستعمرات سيرالثون و ولز





 كارائبب در نيمكرءّغربى، دور دماغه اميدنيك تاري تا هند و و استراليا را دا دربر



تغيير سياست
نيمقرن گسترش جهانى فقط يك جنبهُ انتقال به امٌراتورى دوّم است.

فعاليتهاى استعمارى.... هـه

نحوه عمل اميراتورى جديد در درازمـدت تـغييرات قطـعى در جـامعه بريتانيا را منعكس مىكردر. جايگزيزينى صنعت به جاى بازرگانى به عنوان






تغيير ساختار سياستها طى چندين دهه منازعه سياسى فشرده صورت گرفت: يكى از اين مسائل، تداوم انحصار تجارى كمياني
 توسعة بازار براي صنايع رقيب انگليس تلقى مى رشد









 ازجمله افزايش عرضه شكر به علت هزينه پائين تولبد آن، مسئله كـنترل

 غرامت در مقابل الغاى بردگى، توانستند ديون خود را را بيردازن







 IA Y. تصويب كردند. ولى اين اقدامات با نو انو






 افزايش يافت.

YY 回....فعاليتهاى استعمارى

درگيرى در آفريقا
 حندان مؤثر واقع نشد ولى راه را براى دخـالت بـيشتر در امـور آفـريقا

بازكرد.

 برده و تشويق تجارت جانشين. اسكادرانهـاى دريـا
 بازرسى مى


 تجارى و استعمارى آن كشور انجاميد.

رشل امپيراتورى غير رسمى
تبديل سيستم قدبم استعمار و تجارت سوداگرى' هنگامى كامل شد كه علاوهبر بردگى و تجارت برده، „قوانين ذرّت) و (پقوانين دريايى)" در

 دريايى واقعيت نو را يعنى تفوق نيروى دريايى وكشتيرانى تجارى بريتانيا

1- Mercantilist

را به رسميت مى شناخت.
با توجه به تفوق صنعتى بريتانيا، محدوديتها
 اهميت بود و حتى در مواردى زيان آور بود.


 غيررسمى بهدست آورد. ايجاد شبكه وسيع تجارى، رشد بانى رانكدارى در


 نقاط دنياگرديد.

احساسات ضداستعمارى
اهـــميت فــزايــنده المراتورى غير دسمى بـا نـارضايتى روزافـزون از اميراتورى رسمى همراه شد. برداشت انتقادى بـه امــيراتـورى از جـانب




 امهراتورى رسمى و غيررسمى وجود داشت، معذلكت هيجّ منازعه مهمى

فعاليتهاى استعمارى... ©

بر سر مطلوبيت تداوم گسترش نفوذ جهانى و فعاليتهاى تجارت خار


 گرديد و عملبات نظامى به منظور گسترش حوزه تجارى و سرمايه گذارى بريتانيا مانند جنگُهاى ترياك؟ ' در نيمه قرن نوزدهمه، صورت

## كاهش رقابت استعمارى


 اروبايى بود.







 Tآمريكاىشمالى.
ازجمله عواملى كه در كاهش رقابتهاى استعمارى دخيل بود، تفوق

بى چونوخرای نيروى دريايى بريتانيا در طول ايـن ســالها بـود. اسـتفاده


 فراهم كند.



 انگيزه اشغالِ مناطق براى جلوگيرى از تصرف آن تو توسط دبگـران هـنوز یابرجا بود.





 درصد سطح كرةزمين رسيد.

## تنزّل اميراتورىهاى اسپانيا و هي تقال





 متحدانشان، مستعمرات را بهطور مؤثر از كشور مادر جدا جا




 مركوب نمايند.













ايالاتمتحدده در آن زمان توانايى كافى براى اجراى آن نداشت، محتوا
بخشيد.
 هورتوريكو هيجِ مستعمرهای در آمريكاى
 آمريكاىلاتين به روى تجارت بريتانيا، مزاباى زيادى عايد آلد آن كشور







 اقتصادى بهدست آورد. استعمار اسپانيا و هـرتقال، مـيراثـى از تـــرقه و و






 گسترش چشمگير امْراتورى تجارى، سرمايه گذارى و مالى بريتانيا هموار

فعاليتهاى استعمارى...

كرد.

## مهاجرت مردم اروپايى

با هر موج جديد مهاجرت از اروپا، نفوذ ارويا در اطراف كرهوهمارْمين








 طول قرنها وجود داشته و براى توضيح حركت عظيم جمعيتها ور در فر فرن


 انفلاب كشاورزى در آلمان بود كه كشاورزان خردهيا
 صنعنى بازداشته شده بودند و و به طرف اقتصا



از سوى مالكين زمينها، حارهاهى جز مهاجرت يا از قحطى مردن وجود نداشت.

 نقش اساسى را در جمعيت مهاجر بهعهده داشتند. مهاجران در در سراسر دنيا هراكنده شدند ولى قسمت عمده انتقال جمعيت بـه آمـريكا، سـيبرى و



## پيشر وى مرزهاى ايالاتمتحده

مهاجرت ارويائيها به تعداد زياد طبيعتاً بـا تسـخير اراضـى و بـيرون راندن مردم بومى همراه بود. در ابالاتمتحده كه قسمت ان اعظم مهاج به آنجا رفتند، تصاحب زمين توسط مهاجران ريان سفيديوست مستلزم رقابت

 در عين حال تلاش براى كسب سرزمينهاى بـارور و بــادر در اقــانـانوس




 فلوريدا راواگذار كرد و سواحل آتلانتيك تماماً در تصرف آمريكا قرار

* 4 回....

گرفت، و سرانجام روسيه و بريتانيا به ادعاى خود بر (ااورگن") هايان دادند
 ايالاتمتحده فقط محدود به تصفيه ادعاهاى ارو يائيان نبود بلكه متضمن

 (IAFT- IAFA) يوتا تا اقيانوس آرام گرديد. علاوهبر هيروزى بر اروپـائيان و مكـزيكـ،
 بازمى شد. گاه با رؤساى قبايل سرخيوست معاهداتى امضاء مى شد كه بهو سيله آن مناطق وسيعى براى مهاجران سفيد بازمى شد. معذلكك جستجو براى زمين



 معذلك جنگگ با سرخيوستان، توجه ارتش آمريكا را در طول قرن 19
 بهاين منظور اختصاص بافته بود، هايان يافت.
(|AVA-19|Y) (امير ياليسم جديد)

ظهور مجدد رقابتهاى استعمارى: گرحه در مـورد عــلل و اهـميت


 مستعمرات و Y ـ افزايش در تعداد قدرتهاى استعمارى.

مستملكات جلدي
گسترش اوايل قرن 19 جنبهُ تحكيم مستملكات مورد ادعا را داشت ولى اميرياليسم جديد شاهل يكت حركت تازه براى تـقسبيم سـرزمينهاى
 بسبارى جزاير اقيانوس آرام. بازتاب اين وافعيت را مى توان در آهـنـك رشد سهبرابر امپرياليسم جديد نسبت به دوره ماقبل، مشاهده كرده.

PV © امثرياليسه جديد...

بين سالهاى 19 |F F ا تــدرتهاى اسـتعمارى ســالانه حــدود TY / / . . 191 P استعمارى و مستعمرات آنها بالغ بر Vه درصد سطع كرهزمين مىگرديل. علاوهبر حكومت استعمارى، ساير طرف تسلط بهصورت مسنطقه نـفوذ، معاهدات تجارى ويرُه، و زيردستى كه وامدهندگان غالباً بـر بـدهكاران تحميل مىكنند، سبب كسترش نفو ذ سياسى و اقتصادى دولتهاى بزرگُ بر مراسر جهان شد.

قدرتهاى استعمارى جديد
اميرياليسم جديد بهخصوص از اين جهت متمايز بـود كـهـ دولـــهاى الـا ديخرى مانند آلمان، ايالاتمتحده، بلزيك، ابتاليا و برای اولين بار يكت







 تشديد مانور هاى ديِيلماتيكك انجاميد.

## ظهور كشور هاى جديل صنتتى

همزمان با ظهور قدرتهاى جديد كه در جستجوى مكانى در آفتاب










امتياز بريتانيا بهعنوان مبداء نـخستين انفلاب



 صنعنى شدن جديد كه ويزگى هاى عمده آن توليد انـبوه پـوـولاد، نـيروى الكتريسيته و نفت (به عنوان منابع انرزى)، شيمى صنعنى و م موتور احتراق داخلى بود به اروپایغربى، ايالاتامتحده و سرانجام زُاین گسترش يافت.

اميرياليسم جديد...

يكى اقتصاد جهانى


 بازارهاى سرمايه و صنايع بزركتر بهانيوبه
 سرمايه گذارى خارجى قابل تجهيز بود و صنايع بزرگّ









 عرضه كننده موادخام و غذا به Tنها بودند.

لظظامىترى نوين
مــجموعةٌ تــغييرات سـياسى، اجـتماعى و اقـتصادى كـه بـه هــمراه
.

صنعتىشدن جديد و تجارت جهانى گسترده و ادغامشده، يـديد آمـــي




 بريتانيا بى خحونو



 نيمه قرن نوزدهم هايان داد

 جديدى را گشوده است كه مسالمتآميز نيست. اميرياليسم نو هـرمـرينين




 كارائيب درآمد و در بهروى كسب نفوذ بيشتر در تمام آمـريكاىلاتين

ه) (回...ميرياليسه جديد

گشوده شد. تصرّف فيلمين مطابق بــا مـنافع تـاريخى ايــالاتاتمنحده در

 نمودهبود.

## مباحث تاريخنگَارى

اميرياليسم نو به ترديد در مورد انتخاب خـطمشيى هاى امـيرياليستى


 تاريخدانان و دانشمندان علوماجتماعى است. محور مناقشه اين بود كــهـ
 سيستم سرمإِهدارى است.
 از عوامل دخالت دارند: طرفداران اميرياليسم افتصادي

 افتصادى داراى نفش بااهميتى بوده است. دشوارى مسئله معذلكت تعيين اولويت اين عوامل است.

## اميرياليسم اقتصادى



















 تحليل „هابسن) طيف وسيع ترى را از آن حه كه وى منشاء اقتصادى

اميرياليسم جديد...

امهيرباليسم مىناميد، دربر مىگرفت ازجمله به بررسى جلوههاى مرتبط با اميرياليسم نو ازقبيل تغييرات سياسى، طرز تـفكر نـرّادى و نـاسيوريوناليسم

مى هرداخت كتاب وى بهطور كلى، نفوذ زيادى بر متفكرين ماركسيست كه درگير مبارزه با اميرياليسم بودند، داشي داشت




هابسن و (النين) و همحچنين استنتاجات آنان وجود دارد دارد.
 سرمايهدار است و با رفورم اجتماعى مى توان آن را از ميان برد در در حالى







 بخش خاص طبقه سرمابهدار، قرار مى داداد.

 مىدهل كه خحرا مرحله جديد توسعه سرمايهدارى در مقطع زمانى معينى

بهوقوع بيوست. به اعتقاد لنين، اين مرحله جديد متضمّن تغييرات سياسى، اجتماعى و نيز اقتصادى بود. ولى جوهر اقتصادى آن عـبارت بـود از از
 سرمايهدارى انحصارى مرحله پيسر فتهتريست كه در آن سرمايه مالى
 سباسى و اقتصادى جامعه مسلط مى شود. رقابت ادامه دارد ولى بينى بين تعداد
 راكنترل كنند. اين سرمايهدارى انحصارى و و رقابت حاصله بين كشور ارهاى

 را بر تمامى جامعه، سبب مى شود. تفاوت بين مــل يـيحّيلدهتر (النـين)" و

 اميرياليسم است ولى اين پديده را به هيزى بيش از از فشار نار ناشى از از فراوانى سرمايه نسبت داد وى همحنين صدور سرمايه را ناشى از تمايل به به كنترل انحصارى منابع موادخام و بازارهاى خارجـي تأكيد را از مسيله كلى (اسرمايه اضافى،)

 جهان بين گروههاى ذينفع انحصارى صورت مىگيرد، رقابت حاصله به

1- monopoly Capitalism
3- Finance Capital

2- Competitive Capitalism
4- Surplus Capital

امیرياليسه جديد... هD

كشا كش براى تصاحب بازار در كشو رهاى بيشر فته سرمابهدارى و نيز در كشور هاى كمترتوسعهيافته و مستعمرات مى انجامد.



 امر طبيعتاً با مقاومت روبهرو مىشود انها ريا

 در بستر سرمايهدارى انحصارى رشد مى كنند.

امثير ياليسم غيراقتصادى
شايد سيستماتيكترين نظريه اميرياليسم كه در مقابل نظريه لنين قرار دارد، توسط زوزف شوميينر، مـعروفـنرين اقتصادودان نـيمه اوّل قـرن
 Tالمان بهصورت دو مقاله در 1919 منتشر شد. 19 رير




 اندازهاى از سنت ماركسيستى يعنى توجه به نيروها و منافع طبقه بهعنوان

اهرمهاى تغيير اجتماعى پيروى نمود. در اين كار، درواقع از سلاجهاى انديشه ماركسيستى برای ردّ اساس نظريه ماركسيستى، استفاده كرد.






 هس از آنكه نياز به جنگگ و تسـخير از مـيان مـىرود، هــمحنان ادامـهـ مى مابد.
٪) تمايل به جنگُ و تسخير تحت تأثير منافع داخلى طبقات حاكمب، بهويرّه كسانى كه بيشترين منافع را از نظر اقتصادى و اجتم اجماعى از از جنك




 ذينفعى وجود دارند كه منافعشان در جهت تساري


 تحتالحمايه، فشار مى آورد.
|م امرياليسم جديد....

بهرغم مشابهت ديدگاههاى شوميتر دربارة انحصار، با نظريات لنين و و ماركسيستهاى ديگر، يكت تفاوت اساسى بافى مى ماند. از ديدكاه (النين)،

 مصنوعى به سرمابيدارى رقابتى است كه در اثر اثر بقاياى جـا جـامعه فـئودالى
 انحصارى فقط نحت حمايت ديوارهاى بلند تعرفه مى تواند رشد كرديه ور ور شـكوفا شود. بدون تعرفه مذكور صنايع بزرگت وري وري
 ديوارهاى تعرفه بهو سيله تصميمات سياسى بهو ارجود می آي آيد، عامل ترويج



 شكل خاص اميرياليسم در دوران جـي دارد و سرمايهدارى خودش بهاصوسيله تجربه اميرياليستى تعديل مـى
 سرمايهدارى نيست.

## جستجو براى يكت تئورى عام امیرياليسم




نيست ــ بدون توجه به تجزيه و تحلبل ظـريف جـامعهشناسانهُ شـوميتر. مطالعات تخصصى بسيارى در مورد منشاء يا احـياء امـــريالبسـم جــديد صورت گرفته است: براى آلمان، طـرح بـبسماركك بـراى بـاقىماندن در در

 (lAV。-|AV|) منطقه مديترانه و هند. اين دلايل، همراه باعوام تفوّق ملى و نزادى و سائقهُ قدرتجو مسثله جاى گرفتن در قالب بكت تثورى عمومى اميريَاليسم، مورد منافــى

و مجادله است.
براى مثال، اگر گفته شود كه يك مستعمره جديد برا براى دفاع بهتر از













امیرياليسه جديد... ه9 ه

شامل طيفى (از يكت روسيه نيمهفئودال تا يكت ايتالياى نسبتاً توسعهنيافته و وري


 نمىبرد.

## كسترش نفوذ غرب در آسيا

كسترش روسيه بهسوى شرق: كشورهاى ارويانى و ثاین در آخـر فرن نوزدهم كترل و نفوذ خود را در سر سراسر قاره آسيا
 فتوحاتش در خشكى بود. از اين جهت تا حدى مشابهت بين روسـيه و ور ايالاتمتححده وجود دارد كه مرزهاى قارهایى خود را با بـا تـوسل بـها


 بهصورت مستعمره روسيهرگرديد و نيز فضا براى مهاجران روس فراهـر آـــم


 هرخش جديدى روبهرو شد. فبلاً توجه روسيه بيشتر متو جه تجارت بر بود
 دهل. ولى تغييرات در جامعه شوروى فرن نـوزددمـ بـهخصوص
 بهعلت شكست سخت روسيه در جنخک مزبور خواستهاى آن كشور در بالکان و خاور نزديكـ نـاموفق مـانل. درعـوض جــاهطلبى هاى روســيه متو جه مرزهاى Tآسيايى آن كشور شلـ. دوم، آزادشـلـن دهـقانان بــلون زمين (سرفها)' محدوديتهاى فئودالى را از ميان برداشت و منجر به مـوج وســيع مـهاجرت روسـهـا و اوكــرانـينى ها بـه ســيبرى و سـيس بـه آسياىميانه گرديل. سوم، موج صنعتىشلدن، تجارت خارجی، و مــاختن راهآهن در دههٌ پس از جنخگُ كريمه راه را براى ادغام آسيایروسيه كه
 آسياىميانه در جهت منافع سياسى و اقتصادى فاتحين مورد بهرهبردارى قرارگگفت. اين فرايند تملكُ و ادغام در آسيا، در چحهار جهت گسترش يافت: سيبرى، خاوردور، قـفقاز، آسـياىمركزى. ايسن جــاهطلبى دولت تزارى براى امیراتورى و بنادر آبهاى گـرم مـنازعات و بـرخــورددهاى بيشمارى را همراه آورد. كسترش روسيه سرانجام با مقاومت مردم بومى كه گاهى شديل هم بود، مـحدود نگـرديل بـلكه بـهوسيله فشــار مـتقابل
 باكو تاهشلدن فاصله بين مرزهاى روبه گسترش روس و هند احساس خطر كردند. يكت موضوع مورد اختلافن سرانجام فيصلهيافت هنگامى كه هر دو طرف با تعيين حلدود مرزهاى شمالى افغانستان موافقت كردند. يكك حوزه: اختلاف مهرم ديگر در آسياىمركزى به مصالحه انججاميل هنگامى

امهرياليسم جديد...

كه روس و انگليس بهمو جب معاهده 19 • V توافق كردندكه ايران' را به دو منطقه نفوذ جداگانه تقسيم كننل، در حالى كه بهطور اسمى، كشـور
 برخورد با حكومتهاى بومى و ساير قدرتهاى امپرياليستى گرديد.


 روسيه توانست بر سواحل كرهشمالى دستانداخته و شهر ولادىوستك الـك
 يخبندان است، روسها درصدد برآمدند سواحل كره راكــه داراى بـنادر تابل استفاده در سراسر سال است، زير كنترل خود درآورند. تلاش روسيه براى كسب سهمى از كره و نيز تمام منحورى با مقاومت بريتانِيا و زُاهن روبهرو شد. تالاشهاى بيشتر روسيه براى تصرف نواحـى ومسـيع ترى در
 عقيم ماند.

## צقسیم چֵین

عوامل متعددى باعث گسترش در آسياگرديد از اين قـرار: شــرايـط اتقصادى و سياسى در كشورهاى گسترشگر ــ استراتزى مقامات نـظامى كشور هاى مزبور ـ مشكلات مو جود در برابـر مـقامات اسـتعمارى در


سرانـجام مـحدوديتهاى نــشى از مـنابع مـحدود اقـتصادى و نـظامى



 گُترش جلبتو جه مى كند. يكى از اينها، گسترش است بهمنظور مقابر ديله با مقاومت مردم بومى.
 بهر هبردارى از نواحى داخلى مسنعمرات، حاصل مى شد. تجار تـرارت سنّتى و عملكردِ آزادِ نيروهاى بازار در در آسيا، موجب عرضي


 مى آمد. تمام اين عناصر به بهترين وجه تحت امنير امنيتِ قانون و نظم خارجىى، عمل مىكرد.
 تصاحب ياگسترش متصرفات بهخاطر جلوگيرى از اشغال بهو سيله رفبا يا استفاده بهعنوان منطقه حائل براى امنيت نظامى صورت مىیرى مواردى كه به علت رقابت بين قدر تهاى استعمارى كنترل انحصارى براى

 قراردادهاى بازرگانى نابرابر در حالى كه كشور هائى كه تحت اين مقر ارات قرار مىگرفثند، اسماً مستقل باقى مى مانىاندند.
/اميرياليسم جديد....

چحين بهترين نمونه اين نوع نفوذ خارجى است. در اوائل قرن نوزدهم قسمت شرقى آسيا (شامل زُاين، كره و حیين) كه نيمى از جمعيت آريّ آسبا را دربر داشت، هنوز تحت نفوذ غرب درنيام



 از اطراف توسط كشورهانى كه مى خواسـتند از تـجارت و سـرزمين آن بهرهبردارى كنند نحتفشار قرار گرفت: روسبه از شمال، بريتانيانيا از طريق
 زاين و ايالاتمتحده (بعضاً از راه فيليين) از شرف.

## جنگگهاى ترياك؟'

انگلستان از حين چایى وارد مىكرد ولى درمقابل محصولى كه قابل مبادله با حين باشد، در اختبار نداشت تا اينكه توانست بر هن اند







مصادره ترياكك و بستن انبارها، كار سخت شد. بهعلاوه چحينى ها تجارت
 در زو


 شد هنگگكنگ؛ را به بريتانيا واگذار كند،

 F F م م محدودساختن عوارض بر واردات و صادرات.
 ظرف چحند سال مـعاهدات مشـابه بـا ايـالاتاتمتحده، فـرانسـه و روسـيـيه بهامضاء رسيد.

## ظهور گُاپن به عنوان يك قدرت استعمارى

 رُاين ننها كشور Tاسيايى بود كه از استعمار غرب گريخت. كشورهای تحميل كنند و تا حدى هم موفق شدند ولى ولى رُاين توانست از از انقياد غر آن

 يكى از قدرتهاى استعمارى درآمد.

امیرياليسم جديد... 1 هQ

زارين در گذشته مانع از نفوذ خارجىى شده بود. براى سالها فقط هلنديها اجازه داشتند يكك مقر بازرگانى نزديك بندر ر(اناكازاكى)، داشته بـاشند.


 منافع كشتيرانى خود را در خاوردور تضمين و تقويت كند. ايالاتمنتحده در سالهاى

كه بسبار نيرومندتر از ناوگان دريايى زاپين بود
 امر را در ورود خارجيان به چين مشاهده كرده بود. بنابراين تلاش كرد كه تجارت غرب را به دو بندر محدود كند. معذلك در را
 مشابهى باكشور هاى بلرّيكك و هلند، روسيه، فرانسه و بريتانيا امضاء نريا نمود.

 و واردات از پيش تعيين شد كه درنتيجه زاين كنترل خود را را بر تـجارت





大رايند صنعتى شدن مشاركت نمود ازقبيل اعطاى كمكت و تضمين صنايع
 كشتى سازى ـ ارتباطات و ماشين آلات. تمركزِ منابع در بـخش صنعاري اصلاحات اجتماعى همراهگرديدكه محدوديتهاى فئودالى الى را از ميان بردي، آموزشوسبع را تسهيل كرد، و كسب مهارتها

 اقتصادى خارجى پايدارى كند. بهزودى













آفريقا
در اواخر قرن 19، قـارة آفريقا، طـى دادوسـتدهاى مـختلف بـين

8V回..ميرياليسه, جديد

ارویاثيان، بهطور خودسرانه تقسبم شده بود.






 بهوسبله فرانسه تسخير شد؛ ليبى كه بعداً به تصرف ايتاليا درآمد و اتيو آيى









 اقتصادى و سيامى گرديد. باكشتى هاى بـخار جديد انـي انتقال افراد و و مواد آفريقا و حمل انبوه موادخام و غذا را الز آفريقا با صرفه و امكــانيذير

1- New Imperialism

نمود. نفوذ در شمال آفريقا با يپحيدگى هايى روبهرو بود از يكسو اغلب


 دولت عثمانى از نظر نظامى و مالى (تركبهعثمانى بهطور فزاينده وابسته به
 صرف بازيرداختت ديون خارجى مى شد) موازنه به سود ارويايثيان تغيير




 صورت گرفت و هنگامى كه خطر تصرف تونس بهو ورسيله ابتاليا مىرفت،





 استراتزيكت با امچراتورى بريتانيا و ساير منافِع تجارى و مسـتعمراتى آنـ آن

دولت بود.
 دولت فرانسه و انگلبس را نهديد مى كرد. فرانسه بـه عــلت گـرفتارى در

تونس و سياست داخلى براى سركوب شورش اقدام نكرد. بريتانياىكبير،




 تصرف مراكش، طى معاهداتى دست ايتاليا را در ليبى بازگذاشت، منطقه
 شناخت. معذلك فرانسه جاهطلبى هاى آلمان راكه اكنون بـر با برسيله يكت نيروى زمينى و دريايى قوى پشتيبانى مى شد، ناديده گرفته بود. تنشى كـنى
 انجاميد كه به سازشى كوتاه دستيافت. سرانجام مقابله فرانسه و آلمان به مصالحه 19 | 1 انجاميدكه به مو موجب آن آن تقسيم شمال آفريقا تكميل شد: فرانسه سهم عمده را در مراكش بهدست آورد، در مقابل، آلمان بخشَ
 تركيهعثمانى چراغسبز داده شدكه به كتترل بيشتر بر لبيى انجاميد و اسيانيا

 ناگزير به جنگى دراز، تلخ هرهزينه با فرمانروايان و مرد درم اين منطقه شدند.

## مسابقه براى مستعمرات در آفريقاىجنوب صحرا

 تقسيم آفريقا زير صحرا در دو سطع صورت گرفت: ا) روى كاغذ ـدر معامله بين قدرتهاى اسـتعمارى كـهـ مسـتعمرات را بـعضهاً بـهخاطر



 كه سالها پس از كسب استقلال توسط مردم آفريفاگريبانگير آنير آنها بـود.



يا حتى مرزهاى طبيعى.









فتوحات خود را تحكيم كنند.
با افزايش تلاش براى تصرف سرزمين، كنفرانس آفـريقاى





VI هـهـرياليسه جديد...

پايگاه خود در كنگو، پادشاه بلريكت بعداً سرزمين كاتانعا راكه از نظر
 بلريك منتقل كرد.
در آفريقاىغربى، آلمان متصرفات خود را را در تـوگولند و ور كـامرون



 بود متمركز شد. خطوط مرزى در آفريقاىشرفى، از طـريق مـصالحه بـين بـريتانيا و آلمان دو رقيب اصلى در آن منطقه، تعيين شد و در سرزمينهاى ماى مورد
 رقابت در شمالشرفى آفريقا بين فرانسوىها و ا انگليسى ها برا براى تسلط بر فسمت فوقانى رود نيل متمركز شد زيرا بهطور كلى اعتقاد بر اين بود كه

كنترل آبهاى نيل تعيينكنندهٔ كنترل مصر است. سومين قدرت اروپايى در اين منطقهه ايناليا، در دو طرف (اتيوپیى") و





 نحكيم كرده فرانسه را قادر ساخت براى يافتن جاپپايى در شمال روا رود نيل

دست به اعزام هيأتهاى نظامى بزند. ورود آلمان به آفر يقاىجنويى از



 غنى طلا داشت و يكت منطقَه بالقوه برایى نفوذ آلمان بود. بريتانيا جنگئ
 ترانسوال و نيز ايالت اورائزه هرا بهدست آورد.

## جنتك جهانى اوّل و دورهٔ بين دو جنتك




 معاهلهه در سال (1919) از دست بدهلد. مستعمرات تركبه عثمانى حتى


 طبق اين مـاده، جـامعهُ مــل مسـؤوليت ادارة ايـن سـرز

| 1- Lesotho | 2- Cape |
| :--- | :--- |
| 3- Zululand | 4- Boer |
| 5- Orange Freestate | 6- Mandate |

VH 回...ميرياليسم جديد

دولتـهاى معينى واكذاركرد. سرزمين هاى هزبور به سه دسته طبقهبندىى
 عشمانى تُعلتّ داشت و انتظلار میرفت بهزودى مستقل شونلد، به مو جـبـ اين ترتيبات، سوريه و لبنان به فرانسه ـ عراق، فلسطين و ماورباء اردن به بويتانيا واُكّذار شلد.

طبقّه دوّم يا مانلاى (ب) شامل سرزمينهاي واثع در آفريقا بود كه به صوردت كلنى (مستعمره) اداره مىشلل. در اين طبقه، توگو وكامامرون بين
 اورونليى به بلث بكك وأكنار شُلـ.
 (كه به آفريقاى جنوبى داده شل) و :جزاير اهيانوس آرام (كه بين بريتانياك استراليا، زلندنو و زُاهن) ثقسيم شله. در اين سرزمينهاه مالڭكان جـلديل آزاد بودنل آنها را بهطريتي كه مايلند أداره و ادغام كننل.

ל大هو
در حالىى كه قلرتهاى بزرگك مشغول تقسيم مصجلد مستعمرات بودنلـ


 بهو جود آملده بود ولى بجنگ

 جنگگ براى استقلال در مقابل یشتيبانى در جبهةٌ تركيه (عـلبه عـشمانى) شدت يافت.
بهزودى روشن شلد كه در حالى كه اين وعدهها داده مى شلد، متفقين


 سرزمين فلسطين اعلام نمود و بنابراين ناسيوناليسم عرب رو را بيش از هيشن


 بيشى بينى كرده بود. البته اعطاى استقلال تأثيرى در موضع مسا مسلط بريتانيا

 I 91 C |V







VD 回 .امبرياليسه جديد

شورش باكسر ' را ملغى كننل و حقوق بـرونمرزیى را رهـاكـــنـن. كسبـ استقلال توسط ايرلند در با
 ناسيوناليستى را ايجاد نكرد بلككه آن را در ججهت رفع الستثمأر سـياسى اقتصادی و اجتماعىى تقويتكرد. در شندين مورد، ناسيو ناليسـم به شورش


 صورتترفتت.





 سازمان تودهاى بر اساس نافرمانى از مقامات انگليس بهو جود آمد.

## اتحاد بين قدرتههاي استعمارى

 موجب تغييراثى در جايگاه نسبى قدرتههاى فاتى


[^0]امهرياليسم

بريتانيا بود.



 بهعنوان تأمينكننده متفقين، بهزودى آمريكا آما






 بهطور روزافزون در قلمرو أقتصادى و سياسى ايالاتاتمتحده در فا فاصله بين دو جنگت قرار گرفت.

 كه جنگگ در ارويا جريان داشت



 حمله كرد و يكت دولت دستنشانده در آنجا روى كار آورد.گ'ام مهـم

VV ه اميرياليسم جديد...



 جانب دو كشور فاشيستى اروپايیى در بـحبو حه ركـو






وقايع پی از جنتك دوم







 صلح ورساى شركت كرده بودند درخواست كرد كه نمايندگى آفريقائيها

رادر هككومتهاى استعمارى افزايش دهلد، بردگى و وار اججبارى را ملغى









 آرام و مقاومت مردم بومى به اين اشغغال، نظام استعمارى را در در اين بخشـ


 اشغال توسط زالين وجود نداشت، تضعيف كنترل بر هسنعمرات بهو سبيله كشور مادر كه در جنگگ مرگك و زندگى با فـدرتهانى مسحور درگير

 تضعيف شده و ديگر نمىتوانست كنترل خود را بر امبراتوريش إعـمال

Va ام






 استعمارى قديم برخور ردار بود، ايالاتمتحده آمريكا آمريكا بود. كشور مزبور در آن واحلد هدفنهاى زير را تعقيب مى كرد:
 اتحادشوروى.
 سرمايه گذارى آمريكا مى بنداد.
 مدّعى آن بودند.
 هشتيبانى از نهضتهایى ضداستعمارى و آزادیى





اثو متقابل سه عنصر جستخجو كرد: ا - تغيير جايگاه قدرتهانى جهانى و ظهور ايالات متحدن آمريكا و

回 回

اتحادشوروى بهعنوان قلنرت های درجه اول، Y ـ نـاتوانـى قــلـرتتهاى
 جنبش هاى مقاو مت و استقالل طلمب دركشورهاي متختلف و توانايىى آنان برای طرح أدعاهاى نَود. بهعلوه استقلال در مناطقّى با سهولت بيشتر و خونريزى خكمتر صورت كرفت كه كشور مادر اطمهنان داشهت كه قلدرت را




 سوسياليستي كردد. يكث عامل نفو ذ ديگ, را بايل به أين موارد اضافه كرد و



بو مى ماننل رودزيایـجنوبى.



 سرزمين تخمْ جنگت أعرابِ و اسرائيل را دربـر داشت و عـمالأ مـو جـب تقسيبم فلسطلبن عملدناً بين اردن (فّالًا ماوراء اردن) و دولتت بجلدبل يهود

|م) اميرياليسم جديد...

تقليل يافثه بود: گينهنو كه توسط استراليا اداره مىشند و جزائـر اقـيانوس آرام تحت كنترل ايالاتتمتحدنه.
پّ از از فيليين و خاورميانه نوبت به متصرفات بريتاتيانيا در آسبا رسيلد. در 19 P^ برمه استفلال خود را الز بريتانياكسب كرد. سيلان (سرى لالنكا) در همان سال به عضو يت كشورها
 و شرق هندوستان را مورد تهلديد قرار داد و بريتانياى مسـتأصل از هـر هــنـ





 منافع اقتصادىى، سياسى و نظامى كشور مادر سابت قرار دهمند. مثلاٌ مالا يا تا تا تا l $1 \Delta V$ ا 1 التقلال كسب نكرد زيرا بريتانيا درگير شكست انقلابى بود كه از






 رادر 1949 بذيرفت.
.فرانسويان همين طور در تسخير مـجدد هندو هينين ناكام ماندند. جنگگ

 فرانسه كه مورد پششيبانى اقتصادى و اخلاقى گستردة آلمر يكا قرار دار داشت


 IV









 آنجا كه منابع نظامى فرانسه به مقدلار زياد درو الجزاير بود، اين سركوبي به مدت دراي


امهرياليسه جديل...
 جئگك تلخ و دراز هشثتساله منحر شد كه بخشش مهمي از ارتشى فرانسه را درگير كرد و در سياست داخخلى فرانسه سببـ بحران شد و سـرانسجام بــه پيروزى الجزاير در 97 Y 9 | انجاميد.
كشور هایى آفريقاىاستوايى آخرين كشورههايى بودنل كه به استفلال رسيدند. در 1 IA 1 فقط (رسه كشُور مستقل آفريقايىى در منطقه استوا فرار
 ارتش ايتاليا وا در شروّ آفـريقا شكست داده بـو دنل) بـه دست آورد و
 فهميدنل كه موج مليگرايى را بدون صرون منابع عظيم و دشوارى سياسى
 جمهورى آفر يقای-جنوبى مفاومتـكردند. اعتصابس و طغيان در غنا، كنيا،

 استقلالل يافته، از جانب اتحادشوروى و جمهورى سخلت هين و از جانب




 1971 ده كشور مستقل ديگ⿸厂 بهو جيود آمدند. در تعدادى از جــوامـع












 بهطور كلى اعتبار اين اصطلا حو را رد میىكند در جهان استعماري يـيشين


 سياست اقتصادى يكت كشور بـهوسبله يك كشـور خـارجـى يـا مـنافع




اميرياليسم جديد....




 سهميهبندى برایى صدور كالا از مناطق مستعمره هابق، استفاده شـلـ الـ از همه
 سرزمينهاى تحت قيمومت بهمنظور تأمين نبازهاى خاص

















 در اطـراف جـهان بـهو جود آورد كـهـه بسـيارى از آنـها در كشـور اهـاى الى

مستعمره يِشين قرار داشتند.


 اقــلام از ايـنـخونه بـود. يك

 ايالات





 تفسيرهاى خلدونقيض از استفاده از كمكك اقتصادى و جـود دارد دارد. نظريه

 بخشتى از ثروت خود


 دريافتكنندهكمكك باشد، صورت مىگيرد.

## عصر استعمار تازمان حاضر"

 يعنى رقابت يين كشورهأى كإيتاليستى در عصر سرمايدادارى انحصصارى،









* H. Magdoff, Imperialism: From the Colonial age to the present (M. R., 1978).


تاريخى كه لنين هـنگام بـررسى تشــديد اسـتعمار (بـهويرُه رقـابت بـين
 مساوى، در مورد مسائل ديخر صادق نيست. يقينأ باكنذشت ايام، تغيريرات



 اقتصادى، و رقابت، بين قدرتهاى استعمارى از از آغاز ايـجاد نـــخستين













 كه كليدى براى ضرورت امريريالبسم بيابند، بك فر فرمول سـحر آميز و نهانى

ماننلم: تلاش برأي صهدود سرهايه به علت فشار سرهايه مازا

 است كه هو يكن از اين عوامل كم و بيش در اوضاع و أحوال مثفاوت و

 فرمو ل مـكانيكى منتهى هيش ده كه نمى تو انل دربرگير نده يا تو جيه كـننله
 مبادرت نكرده است براى مثال وى دستـكم سه علت برای تلاثى براى تتحصيل مستعمر ه در دوره سرهايهدارى انتحصhرى ذكر ميكند:
 جحهان و تلأي برأى تملكك مستعمره بيشتر ميشو د. سرمايه ملكى، نهتنها به هنابع مو جود مو اد سخام علاقهمنل استش، بلككه بر منافْ بالقوه مواد خام نيز،
 تحصصيل هستعمره أست زيرا در بازلا هستعمره از طزيقّ دوشثهاي انتحصارى Tآسانتر مىتوان رقابت را از بين برده از سمارشات مطمئن بود و ارتباطات
 استت. روبناى غير افتعهادى كمه بر وايهُ سرمايه مالى (و سياست و ايلدئولوزىى
 واقعيت اين امت كه تجزيه و تحليل (النينه، با يكت سـسلسله نـيروههاى مـتخلف بيتحيلده سـروكار دارد كــه بـه يكت درجـه خــاص از ضـرورت
 كافيست) هنگاميكه:


 تو سعهنيافته به دست Tورند (ازمجمله تقسيم بازار بين أين شركتاهايى بسيار
(Y



 نه فقط به عنوان آخرين مرحكلهاش - و نيز تححول سرمايهداري را از ريشه
 المرياليسم كههن - بأيله هبتنى بر "يشنهادأت بنيادين زير باشلد:
 سرمايهداريستت اشثتياتَ و نياز به بهرهبردارى الز منابع ساير كشور

اين رونل انباشت در تمام مراحل تحول سرمـايهدارى، و جو د دارد.


تسول آ



 سر مـايهدارى با زور و قّلدرت اقتصادي غالثب منابع توليد رو به گسترشى و


سر مإيهدارى بیشر فته گر ديل.

- F غيرسر مايهدارى به زور و انطباق ضعيفـترها با باكشور قويتر پلدبل آمــلـ، داراي دو ويزگى تاريخخي نو بود: الف) بهو جود آملن يكك تقسيم كار بين المللي بين كشور رهایى صنعتى،


 و مالى وابسته بو دنل. هـ - قوانين اقتصادى و نهادهای سرمايهدارى (مانند بـازارى قـيمت و و

 همـحنين واجلد اهمبت است كه بلانـيم بك عـك عـنصر عـمده فـعال در سراسر تاريخ گسترش جهانى سرمايهدارى، رقابت بـين دولتهـای مـلى بوده است درواقع تضهادهاى مو جود در منشأ و تحول كشــور ها هاى مسلى
 يكت جامععه موفق سرمابهدارى نيازمند يكت دولت نيرومنلد و متمركز است نا شرايط لازم برانى تجارت بلامانع را در داخل يكت بازار ملى بـا انسـازه مــتناسب فــراهـــم Tورد و عــوارض، تـعرفه گـموكى و سـاير مححدوديتهائى كه منشأ فئودالى مححلى دارنلد، لغو نماينله سيستم هول قار قابل

 صورت امكان توسعه بازارهاى دانحلى نياز بود، اين دولتها به همين نحو

8ヶ

برایى سحمايت اين بازار ملى از رقابت خارجّى، و كمكث به توسعه امكانات
 معنى ايجاد برضورد بينالمللى بود به علاوه با تو جهه به هائين بودن نسبي




 هر هودترين كارها كه تحت شرايط مو جود به روى آنها باز بـود (مـانند











 خود فيصله اين برخوردهما و تطبيق دولت در در جهت تأمين نيان







 نحاريىى را تححت تأثير فرار داج يعنى ميزانى كه سـرزمينهاي خـارجـى $ا$

فتى شلد بدسنت آورد و هضهم كرد د.
 صلع آميز ترين نو Tوريها ماننل راهآهن به صــوردت ابـرارى بـرایى تسـلمهم
 جنگگُ ها و ساير هنازعات مو جوديت يافت.


 منظم و
 به دورههاء هى تو اند از نظر تحعليلى (آنالتيكك) سو دمنلـ واقُع شُود. اكر بـخو اهيم nيك تقسيمبندى 1 از رشـل سريع تجاريت ججهانى.


9@ 回.... عصر استعمار

صورتت يكت نيوى مسلط اقتصادى درمى Tيلـ
 صنعتى تحت تأثير انقلاب صنعتى الما



برای تّقسيم مبحدد دنيا.



Multinational


 تجارت باكشور هاى خارج اروها و بين آنها توسط آسيائيها و آفريقائيها


 كرد.
به هر حال در تلالثى وكوشش اروپائيان برای دست يافتن به تجارت

 مسافرت از آبهاى طوفانى جنوب آفريقا؛ به مناطقى رسيدند كه در آن آن


اشبكال مـختلف سرمايهدارى سياسى دستكم از نظر وسعت به اندازة:










 كنترل درياها استحكامامات بريا نما نمايند.

 كردن تجارت سنتى. وساثل توليد نسبتأ توسعهنيافته (آن زمان) و و در نتيجه








 اينگونه توصيف ميكندئ


 تعيين كننده كاميابى بود.1)







 مىكر2.


 رخ نداد.

[^1]949 اميرياليسم

Y ـ
 كشور رهایى رقيب، افزايش يافت.
 آمريكاى جئوبى با تو جه به تكنيكتهاى عقببمانده كه در آن زمان به كار



 منجر نشلد، بلكه فرو ريخت و استعمار جديلد جان انشين آن شدا
 شرابط سياسى و نظامى مُميّز اين دوره از اين فرارندن

ا - از بين دفتن تفوق اسيانبا
Y Y ت Y Y F-


دريا و در نجارت بينالملل.

 متجلى گرديل. اين تحول اثر خود
 جايگاه بازز ركانان و صاحبان كششتى ها و كار


99 هصر استعمار تا...

سياست هاى مشخص در مورد تأمين تفوق تجارى بريتانيا منعكس گرديد.












 هلدف باوضع نيروهاى مولّد آن زمان تطبيت ميكريرد. ما در اين جا با با دورئ



 اين به معنى انحصار در بريتانيا و در مسنعمرات و همـحنين تلاش بـر بـراي
 جستجو براى بازارهاى خارجيى، فبل از از انقلاب


دست آورد و از راه مـــتـلاشى كـــردن و تــغيير ســاختار جــوامـــع



 رشد مستعمرات كشتكارى (با تأكيد بر روى توليد وسيع بـرايى تأمين

 كلنى (مستعمرات كشتكارى و سفيدنشين) سهم عملهاى داشت كه بـه

انفلاب صنععتى كمككرد.
 سود آور نيشكر بر هايه واردات برده از آفريقا استوار بود. علاوهبر آنه


براى صادرات بريتانيائى، از طريق تجارت معرون مرار مثلث.

 (مونويولى) كه از راه جنگى، كتر ل درياها و سلطه سياسى به دست آمده



 استفاده از زمين و نيروىً كار، اساساً وسيع و فاقد كارآثى بود. بهعلاوه

عهر استعمار تا... 1 . 1 .
 نمىتوانست با سرعت كافى رشد كند. لذا فر سايش خـا





 ارو ياى غربى كمكك نمود.








 السستعمارى خـود را از دست بـدهد و بـريتانيا مسـتملكات خــو ارد را در آمريكاى شمالى دو برابر كند و راه گرفثن هند و تسلط بر اقيانوس هند را

1- E. J. Habsbawn, "The Crisis of the 17th. Century", in 「. Aston,ed., Crisis in Europe 1560-1660 (N. Y.: Doubleday, 1967), P. 55.

در مر حله هيشين، كشاكش هايى عمله بين قلدرتهاي استعمارى منجر


برينانياكنترل بر تجارت برده با مستعمرات اسِيانيا را بهدست آورده).


 مسابقه بين كشور هاهى صنعتى سرمايهد ارارى ادادمه يافت ورا ولم





 عباراتي نظير كشاكش برایى كنترل درياها، معنى خود را الز دست داري داده بود.




 مستعمرات مزبور، صاحب تفوق تجارى و مالىى در آن قاره شد. اين امر
 مرححلة پيشين سلطه سرمايه تجارى، هم از طريق امْرياتورى رسمى و هم

 جـاى مـحصوولات هسـتعمرات نـظير شكـر و ادويـه و بـرده، نـيازهانى



 ييشين مستعمرات كشثكارى و مستعمرات و مهاجران سفيلد، برای سيل


 متلاشى شدن جوامع غيرسرمايهدارى شـد

 تاكتيكت مورد عمل براى بهدست آوردي

 استفاده از



تحميل فرهنگ مراكز مترويل همراه با نزاديرستى و ساير خـصوصيات روانى ــاجتماعى حكومت اقليت خارجىى.






 كرد در طول انتقال از سيستم استعمارى مبنتى بر سرمايهي تجاري بهي سيس سيسنم مـبتنى بــر سرعايه صنعتى، بـرخـى از رهــبران سـياسىى و ايــدنولولوزيك



 جنگك ترياكك و حفظ ايرلند، به هنوان بكت مستعمر ه، اعتراض ندر نداشتند و



 موقع برينانيا به عنوان ارباب درياها، مركز مالى بينالمـللى، صـادركيننده


درجــه أوّل سـر بايه و تـوليدكنندهُ مـهـم كـالاهاى صـنعتى قـرار داشت، يشتيبانى ابدنولوزيكت و تو جيه به عمل مى آورد.

 جوأمع تسحير شده استخ. اين مفصود از دور اه حاصل ميشد:




 برایى ييوند سيستم سرمإبهدارى بهوسيله مهاجرت تمردم و سر مايه از مراكز الْر


 موج جديد گسترش آغاز شل) افزايش دادند.



 مجلد آن.




اينجات تحليل (النينه بيش از همه روشن مىىند كه علل تغييرات در عوامل
زير بوده است:
1 ـ تغييرات در سانختار صنعت و المور مالى كه منجر به يكك مـرحــله
جلديل يعنى سرما يهادارى انحصارى شلـ r r r r r r










 ر) كتنرل نوع انحصصارى بر عرض
 سرمايه كه در صنايع جديلد سرمايه كذارى شده بود بود، بهطور فزاينلـه وانجد اهميترگرديل.
ه) تكنولوزى كشثتى بخار و ارتباطات جهانى همراه باگسترش كتنرل
 تكميل كرد و تقسبيم يين|المللى كار راكه خيلى براى مراكز حنـي



 مقارضه قرار دهند.

## استعمارزْدأئى و ظهور شركتهاى چنْدمليتى: از آغاز جــنتك <br> اوّل جهانى

اين دورهايست كه نظام امهرياليستى، شروع به زوال مـى مكند. كـاملاً آشكار است كه زوالل به معنى مرگُ نيست ولي امور سوسياليسم، الهامى


 اين دوره عبار تست از مبارزهجونى آمريكا نسبت به سانطه مالى بريتانيان،




 استعمارزدائى رسمى سياسى ـولى مهمتر از آن، گرايش در جهت انقا القلاب الجتماعى در (احاشبه)؛ به عنوان طريق استقلال ملى واقعى. كوشش مراكز

اميرياليست اين بود كه روشهاى نگهلارىى جهان مسـتعمره سـابن رادر











 در سياست و كشاكش طبقاتى مستعمراتت سابق، پشتيبانى مى شود. هلا هلا
 بيشترين تمايل را به خارجيى ها دارند و قابل اتكاء هستند و و به آنها كمكك


 استفاده به يك مراحل قبلى، اميرياليسم اين دوره نيز، با تغييرات در وض وضع بتخش هايى مهم
 سالهائى vس از جنگگ دوّم، عبار تند از:

1 - برخلاف گذشتهه كه تـوليدكنندگان كـالاهاى نـظامى، بِك گـروه






 جلوگيرى از توسعه را در اين كشورها جا جهت ميد دها




 سرمايهدارى آمريكا مشهود است، تسريع شود.

## تُسترش امثير ياليستى: تصادف يا تعمل"

برخى نويسندگان، گسترش امرِياليستى را امرى تصادفى و غيرعمدى



 شده است. يك نويسنده انگليسى ديخر نه بهطور طنز، بلكه به عنوان يك يك
 اميراتوريهاى جديل، ميناى منطقى نداشُتنّل و بلون عمد و و تصميم ايجاد



[^2]S 111 回....

نويسندكان آمـريكايى، وجـود يكت امـيراتـورى آمـريكايى را تـصـديف










 اوكيناوا، اشغال كرهجنوبى، ممانعت از برگشت تايوان به هين، جنيگيدن
 19 FV




 مى بود. همينطرر احتمالاً بمباران ويتنام توسط آمريكا با با بیميلى صورت

[^3]مىگرفت. زمامداران آمريكا، بلون شكت ترجيح مىدادند كه أراده خود

 از يكت سلسله تصادفهها تشكيل شكله است. يا همانطور كها "تروتسكميا"










 اصلى استراترّى جهانى Tامريكا، دو طول ربع قرن كذشته، ملدتها پيش از جنكت ججهانى دوّم شكل گرفته بود. ولى حتى الز آن مهمنر، تلاش دلى برانى



 كرده است (البنه vس از انطباق و تعليل در پاستخ به حوادث) تلاش ملام



به رشد آمريكا، اين حركت بهسوى گسترش را در تاريخ آمريكا دارایى



 دربر میگرفت، تكوين يافته بودا).'

 آمريكايى بود. در انقلاب (آمريكا) روحميه تسخير، نيروى فــدر تمندى آنـي









 جنوب به سوى درياى كارائيب و در غربـ به سوى چين

[^4]ادامه. يافت و در آن زمان طغنيان انرزى به صورت جنيگك بـا امسـيانيا بـه فرايند مزبور هايان بخشيدر



 به كترل اقيانوس آرام و لذذا تؤسعه فرصتهاى تجارى در آسيا قرار درا داشت
 تجارى و دريانورد بود. اين المر بهويزّه در مورد ايالات پانبوانگگلندهر صادق

 راه به سوى آبادانى، در تجارت يار يافت شد و و همراه با با آن سلطه يك طـك طبقه

 همهحنين در شكار نهنگث و خوكت دريايى و نجارت (ازجمله ترياكث) در اقيانوس آرام.
 اولين روزهاى تشكيل جمهورى، در آسيا گسترده شـدندند. در اقيـيانوس







تأسيس كرد در حالى كه بيش از دو سال از بازشدن بندر كانتن بـه روى
تجارت آمريكا نگخشته بود.






 عمده عقبماندگى اقتصادى فعلى بيشتر كشور هاى آسيايى و مستعمرات


 تبديل آنها به توليدكندهٔ مواد خام و مواد غذيايى مورد نياز كشثورهاي صنعنى و به بازارن براى محصوولات صنعتى آنان (تطبيق اقتصاد آنان با


 مراحل اولِه به عنوان يكك شريك

جديد در جهان غيرغرب ظاهر گُدد.
 رو به گسترش اميرّرياليستى، اين امر بود كه آمـريكا بـه دلايـل مـختلف

توانست در زمبنه كشتى سازى، حملونقل دريايى و بـازرگانى، بـه يكـ درجه بالایى استقلال برسد. اين امر كاملاً در جهت مخالف در دالف آن جه بودكه در سرزمينهاى مسنعمره رخ داد كه در آن هـنگام و نـيز هس از از آن بـه

 دريايى، واردات و صادرات آنها در دست خارجىى ها بود.


















كسترش اميرياليستى.... 11 ك



 اوايل قرن نوزدهم در مليترانه، هندغربى، و و برزيل يا يا جنوب آ آتلانتيكك به

وجود آمدند).















 تحت تأثبر شرايط و مححدوديتهاى داخخلى و خارجى در آر نوسان بود ايـن


 نيرومتند بو دند. با وجود اين، ايالاتتمتحده فرصتهاى زيا
 ترياك؟) برانى بندر تجارى و


 و فيليين، تحميل سباست درهاى باز و تداوم آن با استفاده از نيروهایى
 جنگى.


 شرايط مساعد.
 روسيه و نداشتن منابع براى ايجاد نيروى هوايى لازي


 بيشتر ناشى از گسترش نهضتهاى آزادىابخش ملى، آمـريكا را بـر آن

كسترش امثرياليستى... 119 回

داشُتـت كه در آسيا و جهان توسعهنيافته بهطور فعال مـلدانخـله كـنل. ولى

 گسترشّگرايى، ناشى از يكن نيروى اسرارآميز نهفته در غــصلت مـردم آهريكا نيست، برثعكس گسترش، نقش الماميى در ثكوين نظام أجتماعى Tمريكا، قلدت توليل و ثروت فووّالعاده آن داشته استـ.
 شـاخت اتتصسادى حاصله و مححيط فر هنگى ـكـه هر دو برانگيز نلده گسترش بيشُتر بودنل ـ كمكك كرد. سرهايهداران باكمككت دولتهايشان به جستتحو برایى دست يافتن به سود بيشتر ادامهه دادنل و به نوبهُ خـود هر مـرز تـاز 60

 بلدانيم كه فر مهت برای تشكـيل و انـباشّت سـر مايه بـه آن نــتو سـاده و




ـ مغيل باشنلد ولى برخحى حقايت اساسى را از نظر دور مىدارنل:
 مسستعمر, 'و منظم نيست و



1- Mathematical Models

رونت و ركود' الست. ولى شـــايل مــوضوع مــهمتر بـراكى دركت فـرايـنيِ
 رشد آهسته وكند رخ مىدهـلـ

 خصيصه رشد اقتصادي ايالاتتمتححله يكك سلسله دورههایى رونق و ركود بوده امست. طلى دورههأى رونق، رشلد بهويرّه سريع بود و به دنبال




 شـم موجهأى درازتر رشد سـريع و كــنا برخي خصصوصبات الساسى توسعه

سرمايهداريست:

تصميماتى دارد كه از سوى سرمايه گنذاران، اتخاذ مى شیود.
 است حتى خحطرهايىى كه ممكن استت به از دستت دادن تمام سرمايهة منجر
 خيلى بيش از احتمال زيان باشد. بلديهى است جوامع سرمابهدارى، وفتى به بهترين وجه رشد میى كننلد

1. Prosperity and depression
2. The process of expansion
|Y| 回....
 سفتهبازى و تورم معقول، ولى اين او ضاع و اسو ال مساعل هميشه و بجود


 پا به كاهش يافتن و از ميان رفتن دارنل.
 فزاينلده مىباشنلا زيرا مو جبـ فعاليت در رشـتههاي مـر تبط مسيگردنل و


مـحلو ديتهايى مىىبانثنلا بلـين سان:
كانال ها و خخطوط راهT هن به بايان مىر سنله، شهركيكها ساخحتّه شلـه و



 بنيادين استت كه: نفبِي فرإِند البْاشت شرمايهدارى' (موتور اوليه دشد)


 كالا فروشي نمى وود (و بالعكس افزايش قلمرت هخريلِ تودههاى مردم، از

1- Capitalist accumulation



 ضعيفاند و حال آنكه در طول نوسانهاى نزولى (رشد آهستـه) عكس


 رشد Tهسته ) است كه محركث جديد مورد يناز است و رهمران اقتصادى و



 زمين گرفته كه طـالب تـصرف و اسكـان اراضـى هسـتند تـا بـازرگاركانان،
 مى باشند و انحصارات كه طار طالب كنترل منابع مواد اوليه بازار مى اشاشند. اين


 با اين وصف، هنوز واجل امميت است كه بدانيمكه اين سياستها، در

SYY G

بكت محيط سرمايددارى اتخاذ ميشودي، محيطى كه مكرراً نياز به محرك برایى گر داندن موتور اقتصادى داردر









 سرمايهداري، به شدت نحت نأثير ركود يا تهديد ركود قرار دارد مارد مــورد



 وجود داشته است. ضعف اين برداشت ايـن است كـهـ تـاريخ را با بـهطور

 مى يروراندهاند ولى وظيفه فورى آنان حل مسائل روز بوده است. آنان

[^5]



 ربع آخر قرن نوزدهم، سالهاى ركود بوده استا است.


 مقابل سود و زيان بالتوه هناشى از فرصتهاهاى موجا بهعلاوه آنان كه ابنك با با توجه به اطلاعات بات به دست آمــلـه خـا






 كسان هستند كه از نأثير دكود سالهاى .


 به اوضاع بدبين بودند، مورد سشوال قرار گرفته است.


بنابراين، ممكن است ارزش داشته باشلد كه دوباره ششكل آذ سالها را



 / / / از







برمى آيد در بهترين وجه متزلز دلز بود.
در مدت ده سال ركود كه طى آن، جمعيت و باروريى كار، افزايش

















 مازادههای كشاورزى ناپِيد شلد. مازاد مواد غذايیى و حتى توانانيى بالثقوه براى توليد غذايى بيشتر، در سراسر دوران ركوده، وجود داشت، ولى ولى بـه



مازادهاى كشاورزى كه مو جب دردسر شله بود، أز ميان رفت.



 بستهشلن بازارها توسط رقبا جــوگيرى كـرده) در فهرست هـدفـهارا، از
اولويت بالاترى برخوردار گرديد.
 وفوع مجدد ركود، در تصميمگيريهاى پس از جنگگ، تأثير زيادى داشثت.

SYY 0 .....














 ميجددآگوشزد نمود.








وجود داشت كه ممكن بود شانس تـحصيل سـود راكـهـ آب بـه دهـان
 تبديل نمايد. بنابراين اطمينان بيشتر در مورد رشد درازمهدت مورد










 جهانى كه بر وبر انههالى جنك




موج انقلاب در مستعمرات، قرار داشت.



1- Hegmony

كسترش اميرياليستى.... 1 (199

مذكور - زير فشار قرار گر فته است. ناتوانايى در سركوبي انقلاب ويت ويتنام؛





 پیش يينى ادامه خواهد يافت













 تحميل مىكند.



 با انقالاب جوامع خود را بهصورتى درآورند كه نيروى كار براى تأمـين نياز هاى واقعى مردم بهطور كامل مورد استفاده قراركيرد.


## مفهوم أميرياليسم

كلمه امهرياليسمه، در لغت، از ريشهُ امْراتورى مشتّق شلده است، يعنى




 اسبارت به مواضع استراتزيك و و سفظ آبراهها بود. اين كلنيها همارينينين



 سرمايهدارى نسبت داده شلده است "ْ به اين معنى كه تطور سرمايهدارى و و

1- K. J. Holsti, International Politics (Prentice Hall, 1975), P. 46.
2- H. Magdoff. Imperialism from the Colinial age to the present (M. R., 1978), P. 117.

تحو لات تكنولوزيك و ونيازهاى ناشى از يويايى ' و ضرورت دري درونى اين شيوه ثوليد (نياز به اننياثت)، گسترش أرضى و وسلطه بر سرزمينهاأى ديگُر را باعث شُده أمت.
در اين مفهوم، اميرياليسمه، تنها به معنى كلنياليسم با استعمار نـيست،

 يا استعمأر كلاسبك و كسب استقلالل توسط سـرزمينهاى مسـتعمهره بـاز

 بافت اقتصادى جوامع تحت سلطه، در سيستم جهانیى سرمايهدارى ــي




 ايجاد يكت مازاد فزايئنه در كشور مادر، ثروت وت و قدرت كشور هاي تحت سلطه افزابش دهند.

 خاصى الز توسعة سرمايهدأرى است كه برخى به آن عنوان افمرياليسم نوه


دادهاند ' و مراد از آن، گسترش ارضى و هجوم تقريباً همزمان و شـجدد كشورهاى ارويايیى، برايى نحصصل مستعمره (بهويثره در آفريقا) در ريع
 مجلدد دنياء در عصر سرمايهدارى انحصصارى است. طبيعى است در أيـن بـرداشتث، پــويايى و ديـناميسم درونـي



 آنها را با نيازهاى خنود مناري



$$
1 \text { - مرحله سرمايهدارى تجارى }
$$

Y -
Y
 در كشور هاى ارو ياى غربى است كه در اثر استفاده از كششتى هاي دريا




[^6]كشور هاى إرو پايكي بيشتر واردكننلاه بودند تا صادركننده و بـه تـجارت



 راه سأخت، واحل پول، اوزان و مقادير مورد قبول در همه جا برقرار كرد





 بهدست آوردن سهمى از تجارت بين كشور هاى آسيايى شــد در ايـنـجا

 بود كه به آنها امكان داد، سيستم بازرگانى سنتى در مـناطق مستختلف را را را را
 كشور هاى آسبايى كنننل.
 منبع زير ناشى مى شل: 1- جريان طلا از آمريكار ا آفريقا، ادوبه و محصو لات مناطق گرمسيرى. انفلاب تجارنى و افزّايشى مبادلاتا، زمينه نوليد بيشتر را در كشور هاى

IYY 回مفهوم اميرياليسم


 كارخانهأى و توليد در مقياس وسيع، بهوجود آمسل. بـا پـيـاليـى تـوليل صنعثى، مسثله دسترسي به مواد اوليه و جستجو برايى بازار اهمميت حمباتى




 IV

 (IVDV - IV7r)



موضع بريتانيا را مستحكمبتر كرد.


 مـختلف پديل آمل. بايل زمينهاى بكركشتكارى مى شـد، تأ مواد اوليـه



گسترشگرايى، هجياول مازاد موجود در جوامع ديگگَ بود. در اين مر دحـله غارت، سرقت، دزدى دريايى، تجارت برده، أستخراج طلا و نقره معمول دول












 كشور سر مايهدارى خوب بيش مىروود. در غير اينصورت، بحرانف، دامن


 مسىى





سرمايه گذارى و غيره برخوردار ميشدند. بنابرايـن در مـرحــلة انــفلاب
 مواد اوله و بازار فروثى كالاهاي صنعار
 در اين مر حله، صدور سرمايه، برایى كشتكارى تتجارى و اكتشاف و

استخراج معادن و نيز كنترل بازاره معمول ميگردرد

 مصرفوكننده كالاهاى صنعتى كشور هاى پيشرفته سر مايهدارى مـى مكند.





در بازارهایى جهان دارد.

 خصوصصيات اين دوره عبارتست از يكت موج جـي
 كشاكش برایى تقسيم مـجدد آن. اين دوره را عصر انحصارات گفتهانلـ، به





فراهم كرد بهطورى كه در اين دوره هيشر فتهاى نكنولوزيك







داشت و لذا سطع تمركز به مرز بالاترى ارتقاء يافت

 مو جود اهميت بيشترى يا يافتا.
 سرمايه متعلد است ازجمله ايجاد بازار استخرابج معادن و در در دست داشتن



 ابجاد و تجديد گرديل.



 سلسله روابط را بهوجود مى آورد كه از آن بـه عـصر امــريرياليسـم تـعبير

Ifl 回مفهوم امهرياليسم

مى تمردد.
نبايل تصور كرد كه هر عمل گسترش و سلطه الزامأ تحت ثأثـير يكت فشار اقتصادى صورت مىگيرد، زيرا ممكن است حفظ يكّ يكث كلنى نهتنها












 گذر كرده، با بيرون راندن رقبا از صحنه، كنترل انحصارى در در بـازار را، بهدست آورند.


 منتقل شلده است. اين امر به علت رونــد اسـتعمارزدايـى پس از جـنـكُ دوّم و ظـهور
























مفعوم اميرياليسم, 14世回

سيسثم امبرياليستى است كند و مـحلدود شلده است. در آمريكا نكنولوز جلديل نظامى و رشلد مجمو عههایى توليلىى، سبب ادغام توليلد نـظلامى در
 چحندمليتى نظامى، بر امور دولت تسلط يافتهانلد و منافع ايـن شـركتها در







 آنها را شديداً تحت كنترل و نفوذ خود قرار ميدهنـنـي






 مـى توانـنـل در آن تـو فيق بـهدسـت آورنــلـكـهـ دارایى المكـانات مـالى،

تكنولوزيكت و تجربه عملى باشند. رفابت بين ارويا، زُاين و آمريكا بر سر
 اردوگاه اميرياليستى است.

## تئورى ماركسيستى امير ياليسه"



 واقعى كه دست در كار شكل دادن عصر ما هستند، توضيح و و بيان كنند. در
 تئورى ماركسيستى از حه تشكيل شده است:



** اقتباس أز مثالئ تام كمب در كناب مطالهه تئوزيهاي امبرباليسم ويراستأ راجر آون و بابب ساتكليف: (194r).
T. Kemp. "The Marxist Theory of Imperialism", in R. Owen \& B. Succliff (eds.), Studies in the Theory of Inperialisn (Lundon: Longman, 1978).




 داراي خصبصصه عملى است، به اين معنى كه راهنماى تصميمگگيرى و عمل

استا

ماتر يأليسم تاريخى
ماركسيسم بويايمى فعاليت أجتمأغى و تحول تاريخیى را، در ريشهاش،

 مى



 بلكه مراد از آن در نظر گرفتن كل روابط انسـانى است و مـنبع تـغيير و





14Y回...تئورى ماركسيستى



 رأ، بإيد در شرايط سادى يستحور كرد نه در ايدئولوزُى و سياست. تئورى



 برخحلاف گرايش هاى ذاتيشان، در جهت هدافهاى امثرياليستى سوق داده شدهاند.

 مىیداند.
|اميرياليسه چحيست؟
هلف تئورى ماركسيستى امهرياليسـم عـبارتست از تـوضيح و تـبيين

 (كه به وسيله ماركس كشف شدهه ) بهمنصه ظهور رسيده است.)



ديخرانب به آن نسبت داده شده جدا دانسـت. در نظر دسته الخير، اميرياليسم
 نيمه كلنى كه در داخل اممراتورى رسمى، ياغير





 كلمه سروكار ندأزد ":
 معنالكك تحليللى كه وى دربارة شيوه توليد سرمايهدارى، به عمل آورد، براى تُو رى مأركسيست لنينستى نقطه شرو ع استا در كتابب „سرمايهه) ماركس كوشش مى مكنلد نشان دهلد كه شيوهُ توليد







 می میيرد.

189 回...تئورى ماركسيستى

سروكار داردد. كار خود ماركس در اقتهاد سياسى مستلزم ســاختن يكـ





 مىىكند به شرح زير مى باشد:
 تحققى ارزش اضافى كه از طبقه كارگر گر فته مى شود يعنى مسـئله بـازار. همينطور سحغظ تناسب بين دو بـخش توليلد، بعنى وسيله توليلد و وسـيله مصرف.

 قانون فوق كوشش مى كند تا سو ددهى را حفظ كند.






 توسط انگگلس در „Tنتى دورينگگ") بردسى شده است.

اجزاء تشكيلدههنده تحليل ماركس، از سرمايهدارى، الئه جزء مدلى ائى بود (البنه مدل نانمام) كه هدنـ از آن، بيان قوانين سركت ' اين شيوه توليد، در كل تحولش بود.
روش ماركس، دائر بر انتزاع يكت جنبه، بـراى بـر رسى دفـيـيق، جـزء






 بهطور كامل معرف خخصيصه ديالكتيكى و متضاد روابطط اقتصادى وافعى،
 متقابل آن را با بايه اقتصادى در نظر گرفت. اين بهويزَه شامل دور دولت ملى








تئورى ماركسيستى...

كه با الن بازار جهانى در ارتباط فرار داده میشدند، يكك موضع وابستگگى پيباكر دند.

 اسكان گز يدند، فنط زُإن بود كه توانست مستقالًا در جاده سرمايهداري رشدكند.
 سياسمى از طريق دولت ملى National State مستقر سـاحتا بــنابرايـن
 متفاوت بود. دولت، هدفنهاى خـو



 برایى جنگك و سرانجام در خود جنغ
 است و عصر اميرياليسم آغاز شده است. روابط و برخور رد بين كشور دها موضوعات مورد بحث ثاريخ سياسى مىيباشد. در ظاهر، مسايل سياسى،

 سطع، دست در كار بودنل، نو جهى نداشتند. همين طور بيشتر نوش شتهها هاى









 اقتصادى و بازتابب تضاد يين توسعه نيروهاي توليدي و و دولت ملى بو بودند.
 مىتوانْ بأختصهار ذكر كردية




 تجارت با طرفهاى ضعيفـترتر، به هدفهاى فوق دست ديا ريافتند.







تثورى ماركسيستى....

گرديده و بدينترتيب؛ بخشى هايى از اقتصاد آنها، به بازار جهانى وابسته
شُدند.





مر حلهان شده بود، يا در حال شدن بو بو د.


 اشاره كرد همه آنها بستگى بها اين دارد كه آي آيا مى توان بين تـغينيرات در ساخت القتصادى كه با دعاى ماركسيستهاه در تـحليل نـهايى، نــيروى
 ايدثولوزى آن و گسترش استعمارىى، از سوى ديگر، رابطها
 ماركسيستى مورد فبول كسـانى كه فروض آنان را فبول ندارنــنـ، نـيست.
 چارجوب أين مقاله، لازم است بيينيم آنان چه هیيز رأ بايل ردك كنتل.

سر مايهدارى انتصارى و امبيرياليسمر
غالب غير ماركسبستهاكه إصطلاح امثرياليسم را به كار میى برنلـ كلمه مزبور را در يكك معنى سياسى و نه اقتصادى بها كار مىيرند. منظور آنان

رابطه|يست كه بين كشور رهاى پيشرفته مترو يل، و مستعمرات ايجاد شلهه است و نيز ممكن است تعريف راگسترش دهند تا وابستگى از انواع ديگگ,






















1هQ 回...تئورى ماركسيستى

مى داننتل.






 مورد استفاده را افزايش دهنل و رقباى كمتر مو فق خود را الز ميلان بدر


 درواقع از نظر تاريخى با پيلايى شركتهابي سها
 بهصورت متمركز درآوردة مرنبط بود ون

 حرفهاى در آلمان (كه برداشت نهادى داشتنند)، آمـريكا و كشــور دهاى ديگر قرارگرفت. ماركسيستها شروع به برزسى و مـطالعه تـحو لات عـيني كـردند و

 شله بود، بكار برد. آن اقتماددانان كه توجه خــود راعــمدتأ مـعطوف

وضعيت بازار كرده بود دنل و در دركت آنتجه در اين تحورلات بجديل يوده، كند بودنله، تا دهة ، ، 19 اكار خود حكمفر ماست ادامه دادند.




كاملاً محسوس بو بود.



 برابر ادغام مقاومت كننّل.


 اشكال مدرن سازمان صنعتى ـ مالى بيش رفثند. در تئورى ماركسيستى،



بازار ملى بسيار تنگگگرديu.

مؤ سسات غالباً بزرگیى كه در صنايع سنگين فعالئت داشتيند داراراى نقش
 رشل آن هميشه از محلوده بازار داخلي تجاوز مىكردي. بنابراين انباشت
idY 回...تئورى ماركسيستى




 در مستعمرات بودند. قطعاً يين سرمايهداران اختخلالفـنظر وجـود داشت. برخی از

 بايد امكان سوددهى فعاليت هاى استعمارى نشان داده مىشده بهعالاوه در

 زميزدار بودنل.

 صاحبان صنايع بزرگك و بانكداران و دلالان سهام يعنى نيروهانى مـغـهـر








10A

مى ينذيرند!
بهعلاوه فقط هنگامى كه آنان، تو جيه يان ثنورى مثقابل خود را اعرضه
 احراز تفوق عوامل إدئولوزيك و سياسى است كه ماركسيستها ها آنها را
 به نكتهاى كه از آن آغاز كرده است مى جَسبلد يعنى تحاليل تغييراتى كه در




 طريق آن عمل كنند.




 فشارهاى مـختلف بودند و بر روى يكديگر تأثيرات مـتقابل پيـيخيدها






1099回.... تئورى ماركسيستى

نقش تعيينكننلـه و قطعى، در تحول جهان بـا نــرو وهايى بــو ده است كـــه ماركسيستها آنها را نيروها










 افتصادى بىفايده بودند، ولى گسترش أستعمارى فقط بـشخشى از تـلاش












 كاربر در روش ماركس توسط لنين، به مطالعه تحولات اتلا اقتصادى و سياسى




 منتقلان، بايد به كتابب لنين مراجعه كنند.
 قرار داده بود به زبان آلمانى و در مورد تحو لاي لات آلما






درآمده أست.
بايد به ياد داشت كه لنين، يكت رساله T اكادميكت نــمىنوشت، بـلكه

 (پيني الململ دوّم) شده بود.

تثورى ماركسيستى...

وقايعى هانند انقلاب بلشويكت در روسبه، به كتاب مزبور؛ در مـيان


 خواننده كتاب تو جه دارد كه ادعاهاى او فرو تنانه و كاملاًّ مشروط است در عين حال او كوشش داشت كه بهطور كامل و با دقت، آنهچه راكـــه و جوه مميزه آخرين مرحله در تحول سر مايهدارى هى دانستن: كه وى، به

 در يكت معنى ويزه و علمى به كار رفته است، لنين تعريف خور خود رو را نسبتأ به


 تعدادى كثور ها قابل روُيت بوده در قالب، "اسـرمايهدارى انـيحصارى"
 ماركس و انگلس، در آغاز اين گرايش ها بيان كرده بودند در در قالب مفهوم و هارهوب درآورد


 سرمايهدارى راكه از داخحل دولت ملى برخاسته بود، با تقسيم جهان ان بـه
 بين المللى كه جنگك را بهو جود آورده بود مر تبط مى دانست وى بنابنابراين


 داده است. همچحنين برخى اعتراض ها به تثورى او به علت اشت اشتباه در مورد

هدف و ادعاى او در مورد كتاب است.


 واضح است كه او اين امر را بديهى مىيانگاشت كه كارهاى ماركس (سرمابه) و ساير مـاركسيستهایى كـلاسيكت آنــنايى انـي














تئورى ماركسيستى....


 مكيكند.







 بدين سان است:




اقتصادى، از اين امر مستثنى مانده است.



 يكت اليڭارشى مالى قابل تشـخبص رأ، نمى توان انكار كرد. ج) صلور سرمايه، متمايز از صدور كـالا، اهــميت اسـتشنايـى كسب

مىيكند. در اينجاذوباره نقش صدور سرمايه از آمريكا بهوويزه در تحول
 مناقشه درباره مبارزهطلبى آمريكا، تضعيف دلار دلار و بحران در در نظام يولى يولى

 بين خود تقسيم مى كنند، نام اين شركتها هاى غولي















 حال خصومت، تضاد و توسعه نابرابر كه لنين آنها را به عنوان ويريزيهاى

تئورى ماركسيستى...

ناگسستنى از عصر امهرياليسم، مورد نأكيد قرار داده بود، كاملاًّ به قوت .خود بُبافى مى باشنّلد.







 تعلق داشت، الختلافف جلىى داشت. قوت كار كار لنين، به اعتبار استفاده او از






 بررسى قرار نداد اين جنبهها تلويحاًا مطرح شدهاند رابطه بين مبليناريسم و تولبد سلاح و امهرياليسم راكه مورد تـو جه روزا

1- Underconsumptionism
3- Realization

2- Reproduction
4. Declining rate of interest

لوكزامبورگك بود، مورد برزسى قرار نداد و مسثله مـاهيت دولت تــحت


 كه كارى كه بهوسيله لنين و همكارانش، هـنـگام تـبعيد در سـويس، در در جنگك جههانى اوّل، شروع شلد، ادامه يابيل و تكميل گردد.
|ميرياليسه امروز
اهميت كار لنين تـوانـايى در جــمع كـردن تـمام ويرگگيهاى مـتضـاد

 چِگونه مـيى توانست اصـطلا


 است تفسير وقايع خاصى، در تاريخ، ياصرفأ توضيح و تـبيين سـياست







IFV回...تئورى ماركسيستى
 بورزُوازى و حافظ روابط اجـتماعى نـاشى از آن بـوده، در ســيزيز استـ. تأسيس بازار مشتركث الرويـا، نشـان آنست كــه سـرمايهدااران، خــودشان اكنون به مححدوديتهاى دولت ملى يىى بردهاند. بازار جهانى سرمايهدارىى


 چحـندمليتى و دولت بـرثّرار شــده است تـعيين خــدود و فــلمرو سـرمايه

خصوصى را دشوار مى سازد.



صشحنه كشيده شده است.
درنتيحه جنگگ جهانى دوّم، تغييرات بزرگى در جهان سـرمايهدارى



 استراتزيك ولى بههر حال يك عقبنشينى.



 يافتن مواد خام جستجو كنند. در همين حال خارج از چحند منطقه مرفه،
 مى مرند و در حاللى كه سطع زندگى مادى متوقف است يا يا بدتر مى شـوده،




 دشـوارىهــاى لا يـتنحل روبـرو هســتند تـعيين نـمى شود بــلكه بـهـو سيله

 استفلال سيأمى بهو سيله مستعمرات سابق، فقط فرم و شوكل سلـ سلطه سياسى


 فقط وقتى به اين مناطق تو جه مى نمايد كه آنها زمينها


 مدام، تثو رىهاي مربوط راكاملم كننلد و بهبود بتخشند.





تئورى ماركسيستى... 199

كرده است و ميليونها مردم راالز طريق سوهثغذيه سحكوم به فقر و مرگك تدريجى نموده است، تأييل نمايل.











 T اگاهانه جهان است: يكت وظيفه عملى از ديد ماركسيستها كا كه مستلزم آنست كه تثورى مزبور به صورت تئورى تنها طبقه انملالابي، در جـامـامعه



 تثورى ماركسيستى صرفاً به عنوان بكت مفهوم جالب آكاد


امير ياليسهم نو"

لنين امهر ياليزم را مرححله خاصى در تحول سرمايهدارى ميىدانلدكه در


 دلا يل كافى و جود داردكه يكك دوره نوينى را در أمور سرمايهدارىى جهانى تميز دهيم. اين مرحله بجلديد داراىى ويزگيهاى زيادى است خصيصه آن اساسى و از اين قرار است:

 شلدهاند.

* Harry Magdoff, The Age of Imperialism: The Economics of U. S. foreign Policy (N. Y. \& London: M. R., 1969).

IY) امهرياليسم نو
 صنعتى و مالى بزرگكىكه مـجموعهأى الز صنايع مرتبط به هم هستند، منتقل

مى شُو و.





 طول سه دههُ آخر قرن نوزدهم بود كه تحقيقات در عـلوم، بـهويزوّه در ترموديناميكك و الكترو مغناطبسى، شيمى و زمينشنانسى با تو سعه سريع در ههندسى مكانيكئ همراه شلد و به تولبل هاشين آلات، منابع جلديلِ نيرو و روشهاى صنعتى بحلايل منـجر گرديل. انختراع موتور سوختث دانخلى فقط

 كشاورزی، نفت و فرآوردههایى صنعتى بيشمار (ازقبيل دو هر خخه، تلفن،
 Tالومينيوم، لباس و كفش حاضرىي) برايى نخستين بار به بازار آمل.

 تحو لات در صنايع بو لاد ـ الكتريسيته ـ شيمى صنغنى ـ و نفت بهو جود Tآمل.

در اثر امكـان استتفاده از هـو لاد بــود كـه مـوتور سـوخت دانخـلى،

رُنراتور هاى الككتريكى، توربين هانى بخارى سانخته شل. ريل هالى هو لادين



تبديل كرد.




 نقش اين تحولات تكنولوزيكت در تسهيل گرايش هانى انحصارگرايايانه، الز آنجا روشن مىشود كه از . ه شركت مسهم صـنعتى در آمـريكا،

 سر مايهدارى غـير Tمـريكايى، • س شـركت در ايـن صـنايع هسـتـند. ايسن










اميرياليسم نوه

ناشى از تحولات نكنولوزيكت و رقابت بين كشورهای صنعتى، اممميت

 براى بهدست آوردن كنترل بر سرزمينهاى دوردست بود كه ارزش آنها








ريردانـت

روابط اقنصادى در سيستم جهاني سرمايهدارى بو بود.


كشورها واججد اهميت است:
1 - تعداد كالاهاى مورد مبادله و تجارت، هیند برابر شد.


نحْستين بار ظاهر شُد.





با الزايش نياز به مواد اوليه، آهنگڭ كشف و استخراج معادن، افزايش






 مستحيل شدنل.







شروع به كار كرده).



 صنعتىشدن در كشورهاى ديگر مانند آمريكا، زإين، فـرانسـه و و آلمـان گرديد. اين صنعنىشدن، نحت شرابط زير صورترگرفت:

 r-Pشرايط فوق، هارهو










 تراكمم قدرت اقتصادى در شركتهاهى نتيجه Tآن سرمايه به صورت بين المللفى درآمد.كو شُش برایى تسلط به علت






 در صحتنه ظاهر شدهاند. راهوروش و عادات آنها، نثيجه فرايند تطبيق آنها
 سازمانيشان و نيز در عملياتشان براي پيروزى متبلور شده است.

 وجود داشته باشد (ازجملل منابع جديد) جلو رقابت جـد

 كالاسيكك است ولى همينـطور، اين مطلب در مورد آلوميثيوم، هـولاد،

مس و ساير صنايع صادق است.
 دانحلى و افزايش جمعيت استّ. كوشش براى تو سعه صادرات

 الف ـد در داخل: حركت به سوى تحكيم قدرت افتصادى، بها بهصورت سازمان وسبع اقتصادى. بـ ـ از نظر خارجى، كوشش برای تسخير بازار خـارجـى، حــتى در





IVV四 امبرياليسه

مشخخصه سرمايهداريستن. تحصيل بازار خارجي، بهمنظور تأمين نرخ رشد مورد نياز، براى حفظ يكت سرمايه كذارى بزرگث، لازم است،
 اين بازارها با ساخت ظر وانيت صنعنى تركيب يگانه مى ششوند. در يكت مورد صادرات ممكن است تنها راه خروج از مصيبت، و در موارد ديگر مدكن

 برایى حفظ اين بازار خارجـى بـهويرْه بـا ورود رفـباى خــارجـى بـيششر

مىشود.
r ـ سرمايه گذارى شمارجى، يكت طريقه مؤثر برانى تـوسعه و حـفظ بازار خارجى است. روشنترين شاهل تاريخى اين امر صلور سرمايه برای





























مشاركت در تجارت امهراتورى بريتانياست.







1V9 امهيرياليسهمنوه

هترويل بهوجود آمده اسـت.






 مازادر).
آردز





 روى بانكهاى خارجى و ساير ساز مانهاى مالمى كه ورود و و اشغغال اقتصادي




 نتيحه اين تحولات، يكك شبكه جـديد روابـط اقـتصادى و سـياسى

بينالملللى است، اين شبكه از حيث شكل و تركيب در اثر جنگگ، ركو و و و






 حكومتهايشان، برای حفظ سلطه و كنتر ل بر روى كشور هاهى ضعيفـن تر در حال جوششُ و غليان است. اميرياليزم را همان استعمار (كلنياليزم) دانستن نه شبيه تــور رى پالنـين" اسمت و نه با واقعيت تطبيق مىى كند. همين طور اين تئو رىى سفسطه آميز است

 مى فشارده خلاص شوند.




 كشورهایى عقبافتاده استا يكت تو
 دنبال هنين توجيهي باشبـّ.
|A| امثرياليسهم نو



و كنترل بر منابِ اولمه و بازار مربوط است.




ويزِيهاي تازه اميري ياليزم
امير ياللزْ امروز چحند جنبهُ مشـخص جلديل دارد:
 جلوگِرى• از محدودشدن سيستم أمرياليسنى.


رهبرى سيستم جهانى امهرياليزم.



الفـ ـ انقلاب روسيه آغاز مرحله جديد است
فبل از جنگتٌ دوّم جهانى، ويزگثهاتى عملده عبارت بـود از گسـترش اميرياليزم كه جهان را فراگيرد و برخورد و كشاكش ون بين فدرت وتها بـرانى


جلديل، وارد كشاكش رقابتى شلا، يعنى كوشش براى تسخير مسجدد آن











 مستعمرات بهدست مى آمد و إين به معنى تداوم و استمراد وابستگیى



 علت أفزايش تهلديد به سيستم اميرياليستى و وححلـ امهرياليستى كه به وسيله رهبرى ايالاتصتحلده نحميل شده، مركز اصسلى

صتنه بوده است．

ب - آمر يكا به عنوان رهبر سيستم سرما يهدارى
 اميرياليسـم بهطريقه سنتى اتحادبندى در بـلوكا





 متشكل كرده و وهبرى كند.




 (U. NR. R. A)







در تمامكرة زمين و فضاى اطرافش مدانخله داشته باشيمه"'.
 سوسياليستى، اين اداره و تدبير جهانى، بـهوسيله يكت ســلسله قـرارداد و

 اطراف جهان، تقويت شلداند. نقش جديلد آمريكا را در زمينة نيروهاياى


 و آموزنث نظامى الرتشهاي خارجى

 موجب الممال نفوذ استا


 كه موضع امنيتى راكه بريتانبا، فرانسه، هلنلد و بلرّيكت سابقاً داشتنلد، يـر




[^7]

آمريكا، در صنايع نفت خاورميانه بهحّوبى اين امر را نشان مى دههد. سهـم آمريكا از • 1 \% بيش از جنك


 برنامه كمكههاى خارجى

 آوردند. قهلاً" تمام سهام مذكور متعلق به يكك كمبانى انگليسى بود).

ج -تكنولوईى جديد







 كه منعكسكننله رهبرى سبستم امثرياليستى، بهو سيله آمريكاستا











 ديگران تجهيز نمايند.


 مالى دولت r


 سازمان مرتبط تُحقيقات و تحولات تكنيكى ايججاد كنند كه فاصله زمانى بين هيشرفتهاى علمى و ساختّن محصوولات جديل راكوتا تاه كند. به اين
 مىدهد.

 امكانز هنير مىسازد.

## منابع خارجى مواد اوليه





 لاستيك و فيبر) و نيز كارآيى بيشترى، در استفاده از مواد اوليه، حاصل


 توليدكنندهُ مواد اوليه در مقابل كشور دها






نمى توان هواييما ساخت لذا اين امر مر تبط به قدرت نظامى كشور است.
 استفاده از مواد ناخالص، ييشرفت كرده است ولى در الصل قضيه تفاوتى
 كسب منابع مواد خام خارجي به اين دليل كه در داخل كا كالاى جاني







 و اجتماعى يكت جامعه نيست، بلكه كنترلى است كه مؤسسات اقتصادى آي
 تحصيل كنند و نيز سُرمايه خود را از خططرات (ازجــمله رفـابت) نــجات

## وابستكتى ايالتمتحده به مواد خام خارجى

در حالى كه جستجوى مشـتاقانه مـنابع مــواد اوليـه، الكَــوى رفـتار

109 اميرياليسم نو

انحصصارات است، ولى نبودن برخیى مواد در آهريكا اين جربان را تشديل كرده است. تا ، T I 1 Y Y Y



 واردات تأمين مىكند. اين تزايلد واردات، منحصر به مواد معلدنى كه در


 مصرفى اش را از خارج وارد مى مكرد. يعنى









 بهرهبردارى كنند و منابع داخلى را به عنوان رزرو حـنى
-19. 19 امْرياليسه

مواد استراتو يكك
وزارت دفاع آمريكا، فهرستى از مواد استراتزيكك و سيانى كه براكى




 آمريكا تشكيل شد،



وليّم الست.


 به موادى دارددكه توانايى مقاومت، در برابر حـرارارت وـ فشـــار را دا داثـتـه

 در حرارتهاه


 اساسى موجود است.
| 191 هيرياليسم نو

در 191 اهد زمـان ترومن، كميسيونى مأمور شلد مسثله مواد اولمه را


 ايالاتتمتحده بلكه در رابطه با مسئوليت Tَمـريكا بـهعنوان رهـبر بــهـان آزاد، هطرح ميشود مبنى بر اينكه آن كشور كوشش كنـلـ كه مواد خـام
 مى
 گسترش دهله به نحوى كهه آنها به زُاین مواد سخام بلهنلد و از آن كششور كالاه هاى سانختهشده مورد نياز خود را دريافت دارنلد.

 ا ـ قدرت تكنيكي ـ فكرى، و نهادهايى اقتصادي




 استت در معرض منخاطره قرار گيرد، و وضت اڤقتمادىى كشوردهأى صنعتى


1. Rockefeller Brothers Fund, Foreign Economic Policy for the Twentieth Century, N. Y., 1958, PP. 11 \& 16.







آمر يكا به عنوان صادركنندهُ سو مايه
سرمايه گذارى، نهتنها براى توسعه منابع مواد منام، بلكه در صر صنايع نيز








 ا - توسعه منابع مواد خار خار خارجى


1- U. S. congress Hearings, subcommittec On Foreign Economic policy, Dec. 10, 12, 13, 1956, PP. 127, 131.

اميرياليسه نو 194 国

جلديدى اضافه كرد. سرمابه كذارى در صنايع به منظور تحصصيل بـازار و


رقابت بين كشور هاى صنعتي براى تحصيل بازاربرا؟مصنوعات در مورد سهـم بنج كشـور صـنعتى، در بـازرگانى صـادرات جـهانیا مصنوعات، سهم بريتانبا از بازرگانى جهانى در مصني



 يكى از طرق رقابت بين كشور هاني صنعنى برایى گر فتن بازار جهانياني است


 كه قبلاً يك كشور وامگيرنده بود، يه صورنت يكت كشور اعـتباردهنده

 بالغ بر , 7 \% كل سرمايه گذارى كهاى خارجى


 در صنايع در خـارج، ايـالاتتمتحده مـى توانــند مسـتقيماً در بـازارهـاى

خــارجـى رقـابت كـند. بـهعوض صــاندرات تـنها، فروش مـحصولات الز






 آمريكايیى واقع در اروپا






 توليد، كمتر از فروش نانحالص آنهاستـ.


شركتهاى چندمليتى و جهان سوّم"

درباره اهميت شركتاهاى چحندمليتى، برایى آيندهُ جامععه و دولت، هم
 عنوان شده است وقتى آن رسيده است كه برخي از اين انديشهها، مورد






 جزنى از يك فرايند تاريخى بود، وى آلن جنبههايى از مجمورع عمليات

* H. Magdoff, Imperialism (M. R.), 1978.

سرمايهداريى راكه تعيين كسنلده مى دانست يا به سخخن او قـوانـين حـركت



دارتد:
ا ـ شرايططسببوكار سرمايهدارى، مؤسسات را مـجبور مى كيند داثماً



 شود و رقابت سبب مى شود كه قانون درونى توليد سرمايهداريى، بهاعنوانوان








 است. كه در زمان هماركس" شركت سهامى ناميله مى شـلـ
 هى


شركتههاى چهندمليتى... 199 ه

و خواستهاى كشو رهاي ارو هـاىیغريى بـهو جود آورد. تـوسعه تـجارت








يكك از صنايع غمده است.
سرمايه گذارى خارجيى يكك نقش تقريبآ فرعى در اقتصاد بين المـللى




 بريتانيا در طول دورهة سر مابهدارىىرقابتى نيست: بلكه به عنوان يكت عامل
 و به عنوان محركى براى صنايع فلز يى و ماشين اللات آلن كشور بـهـشمار مى آيد. اعطأى وام و سرمايه گذارى وسائل سودمندى برایى تـتحصيل امـتباز كشيدن راهآهن و درنتيجه كمكت به صلاور آهـن و و يــولاد، تــجهيزات
 سرمايه به خازج مىرفت و سود حاصل، مـجدداً بهدلايل اقتصادي و
 شركزكى، گسترش تجارت خارجي بود) . برعكس، اقتصاد و سياست مرحكله
 فعاليتهاى توّيلى در سرزمين ييكاكنه بود.


 مرحله جديد تحول در كشور هاى سرمايهدارى يـيشر شته كه در او اواخر قر

 صحنه ظاهر شدء از قبيل vولاد، نيروى برق، تصفيه نفت، مواد شيميائى




 امر همراه با فشار رقـابت در مــيان شــركتـها

 r

 تملكت ياكنترل اين منابع مواد اولبه بودنلى، تا بهو سيله رقباء زيرفشار فرار درار


 كا F

 بودند self-contained تبديل به ضمائم بازارهاي بين الملفلى شُدنل. يكا


قيمتهاى واحد جهانى براى كالاهالى معدولي تر متداولي



 بالاتر از همه مـرحـله انـحصصارى كــه در حــا

 الف) يكت بازار حباتى و بهسرعت روبهرشد براري صنيا ب) كمكك در تحصيل فرصتهاى تجارى و سرمابه گّذارى بهتر از رار راه مداخله مستقيم نظانمى يا تهديد به آن أين امـور و تـحولا





 گرفت. ولنى حركت، همواره در جهت گِستريِّ كنترل بر ثوليد و وبازار، در


 بود. سرمايه بهمنظوز كتترل انحصارى منابع موادنخام مورد نياز صـنـاينايع،








 براى قدرت و برترى توسط كشورها و صنايع آنها بود.









آلمان بود.
بهرغم وضع بدهكاري ابالالتمتححده، برخحى از مؤسسات آن كشور با







. 4 ا افزايش يافت.









 ابام بهدلا يل روشن، ناهيز بود، بو

 .






 مرمايه گذارى نحارجىى گرديد و به ظهور يكت كيفيت جديد
 زير بود.
1 ـ نظام صرداخختهاى بين المللى كه به هنگام استيلاي اميراتوريى بريتانيانيا
 Bertton Woods








شr






طر حهاى زيربنايى مورد لزوم، كمكك كريكرد Y








 اتلانتيك براى گسترش اقتصادى آمريكا، فراهم آمكرد. r- برنامه كمكثها كه هدف آن تحت نفوذ قراردادن و كنترل كشور هاى „مطمئن") و متحدل


 محدود كند. توانايى آنها در اين امر، بهرغم اشغال نظامى آمريكا، شايد

به سببـ نقش ويرّهایى بود كه به زاين بهعنوان دز سرمايهداري در خاوردود بهعنوان متحد اصلى آمريكا، در 'Tن منطته داده شده بو بود

 برایى برنامههاى توسعه اقتصادى كه از طرف فـ مقامات اعتبارد هنلده تو صيه

شده بود، خرورى بود.












 زيربناى صنايع جهانى جديلد بودي





كرد. بيشرفت تكنولوزيكك كه در طول جـنيگك حـاصل شـــل، بـهوسيله كمككهاى دولت فراتر رفته است.
 ايالاتتامتحده بهوسيله حكو مت فدرال تأمين شده است. يكت سهم اخافي نامعين، بهوسيله خصوصى بهمنظور توليد مصنوعات و و تكنو لورُى



 ب) طر ج ار ارتباطى پيشر فته و
 حدأكثر رساندن سود در سطح جهاني لازم بو بود.









 رشد سرمايه گناريهاي خارججى را مححلود مىىكرد.


بهجز تأثير ركود بزرگك بر نرخ سرمايه گنارى، موانع عمده عـبارت
بودند از:
الف) بازارهاى بينالمللى بهو سيله ترتيبات كارتلمانيند در مناطق نفوذ







با تو جه به سهم اندكك ايالاتمتدحلد از دنياى اسنعمارى دشوار بود.




 بسيارى از توافقهاى كارتل cartel agreement در طول جنيُ

نشّد.



 نظامى، و طرح يكت نظم جهانى، تحت رهبرى آمريكا، نهتنها درها وها را در









 داشُته باشُنلد، افزَ وده شُله.
 نيروى مـحركه گر ديل بهويثّه با تو جحه به تغيهر شرايسطط رقـابت انسـحصهارى monopolistic rivalry


 هـختلفن منتقل شله. بنابر هـاهيت رقابت بـين شـركته هاى انـحصصارى، بـا




 1- affiliates

سازد، تقويت كرد. راه هنگامى كه باز شد، بهزودى بـهصورت جـادهادالى كاملاً هموار درآملم.







 سرمايهدارى، در آن سال بالغ بر با Yا

 صادرات ذيگر كشورهاى سرمايهدارى، بر توليدات خار خارجي آن آنها، فزونى



مىگيرد).







M11 回..... شركتهاهى چند.ملينى

گَشْته در موادخام، يا صنايع اسنخرانجى و يانكدارى فـعاليت داشـتـند.

 در شعب خارجى بانكهاى عـمده نـيويوركك خر مـقايسه بـا سـهر دهمهاى
 |فزانيش يافتهاند).






 مى شوند. بنابراين طرحها و نظريههاى سانى



روى متحلوديت رفابت، هيش بينى شلده است.



 جهت، ممككن است مستمراً بهسوى انحصار باشده رسيدن به بها پايان منطقى ابين روند به علت موانع ناشى از ماهيت خود نيروهايى كه آن را بـ بـهـجلو

مى رانيند، هرگز امكانیذير نـخواهلد بود. آنهه بايب دانسته باشثل، رسبدن به













 نيستندكه ديگران را شكست داده وكتنرل مطلق را بهدست گيرند، با الراده
 شُديل، ندارنندا منجر میش شود.

 داخل يكك صنعت، بهطور كلى محدلود به افزايش تفاضا براي محتصو لات
 دنياهأى تازه، بهطور كلى به دو كـانال بـراى انـباشت خــالاصه مـى شـود:

شركتهاى خِندمليتي....



 صنعتى و مالى است. بهعلاوه غالباً ملاحظه مى شود كه مدانخله دولت بـلت به تداو م رقابت انحصصارگرايانه در داخلى و بين صناي



 ميليارد دلار دستكم دوازده شر شركت منعلق بهدولت است است). مبارزه براى بازار در مقياس جهانى




 يافته و رشد كثند تا زمانى كه ظرفيت توليدى دنيا در دست پیند شـركـ

 ضل خود را بهو جود آورد كه منجر به معارضه، با سلطه ايالات بمتحلده، الز جانب كشور هاكى سرمايهداريى دنياكرديلد در صححنه بينالمللم، همانند صحنه داخحلى، وسايل و شدت برخاليورديا

در هر زمان، برحسب شرايط سياسى و نظأمى، شرايط خاص هر صر هنعت،
 ترك متخاصمهها در يكت صنعت معين، فقط مدكن است آرامش مو قتى



 بههيجوجه فادر مطلق ينستند. درواقع امر رابطه ديالكتتيكى بين ايثنلافف و رقابت به بويايىى و تحركث نظام اقتصادى كمكك مىكند.

چجنلدمليتىها در برابر دولتها
 بينالمللى شلن internationalization در نهايت منجر به زوال دولت










شاشركتهای شندمليتى...

استراتثيك؛، بين اينگونه اشكال سازمانى و سـازمان جــندمليتى صسنعتى

 فرعى و نيز همم آهنگى لازم ، در ادارات مركزی شركت مـادر، بهمنظور به

 بدينسان بيان شده است:





 قطعات يدكى گرددهر)


 تأمين حداكثرٌ سود، از راه حد اله الا
 مركز مالى هم Tهنگك و برنامهريزىشده، رهبرى گردد. تحقق ايـنچخنين

1. F. G. Donner, The Work wide Industrial Enterprize (N. Y.: Mcgraw Hill, 1967), PP. 139, 146.

آرزويى، آشكارا به معنى ازميان برداشتن كامل تمام موانع ملى است و
 سرمايهدارى، هشلار دادهاند كه دولت ملى، نهادى قلديمى استـ كـهـ زاه هيشرفت را سدكرده است. باز تاب أين نظر هم در محافل دانشا

 اظهار نگرانى مىكنند.







 وظابف آن را، مسـازمانهایى بـينالمـللى رسـمى و غـيررسمى، عـهـدهدار خواهند شد.
 صريح آن نادرستانلـ و آنحه بيش از همه به موضو نـو



1- Technological determinisn

MIV ه.....

هندمليتى رد فلمرو سود آوريست كه بهوسيله سازمانهاى نوع انـحصصارى' سعى در سحل اعلاى بهرهبردارى از نظام مو جود سلسلهمراتبب كشور هاها، يا


 مهمت تافتصادى و سيامى كه ربطلى به طرح يكت شكل برتر توليد ندارده


 بكت صنعت، به خودى سازمان بهوسبله معيار تكـنيكى مستحض تـعين نـمى شود بـلكه مـلXك، كارآيى بيشتر در كاريرد فلررت اقتصادى براى حفظظ و كنترل بازار است.
 STransnational intergration صورت میگيرد و بههمووابستگیى Interdependence فزاايـنلده مـناطق جهان، رياكارى يا به ابهامكشاندن موضوع استـ. بهمروابستگى مسناطق جهان، ناشي از دشواريهاى مسحلو دبودن مـنابع طـبيعى و اثـر نـغييرات محيطى يكك منطقه بر المكانات زيستى مناطق ديگـر است. در ايـنگگونه

 بلكه به اين منظطور یديل آمدهاند كه حداعلایى سود راه از بههمبوابستخي

تصنعى كمه بهوسيله تاريخ دراز اسـتعمار و امــيرياليسمه، تـحميل گـرديله بهدست آورند.




 درواقع أين سازمانها، و بهاصطلاح نكالو آنها در يكت سبستم دولتهاى ملى بهنحوى كه كه به بهترينو ونه براى كسب سود و كنترل در آن مـحيط كاملاً منطبن باشدل، تطرو يافتنلد.







 خواهدكرد و بنابراين دولت ملى تضعيف خخواهد شدلـ
 داثته است و آن اينكه، تمام جهان را صحتنه بازى خود مـى دانـنـند. ايـن


هدوْ مشتركك طبقهأى بوده است كه كاميابىاش بستگگ به تخاصم ' عليه كارگران و ساير طبقات زيردست، در سراسـر كشـورهایى سـرمايهدارى

 سرنگگ,
 تمام تأريخ سر مايهدارى دارد (نمونه مـعروفن و مسـتنل آن فـعـاليتهاى I در شيلى است). ولى اين جنبههاى روح جهانى مشتركت سمرمايه، با
 كشور هایى بیشر فته سرمايهدارىى، خيلى فاصله دارد. نظر فوق اين نكـئه
 ورگيرند و سود يکى معادل زيان ديگريست، (بازیى حاصل جمع صفر )؛

 1- بـالاتر از هـمهه، شـركتهایى چهـندمليتى بـه ثـبات اجـتماعى در كشور هايىى كه در آنها به عمليات مشـغولاند، نـياز دارنــد. بـراى ثــباتت دأخلىَ، به نيروى پليس و براى نظم و قانون در خارج؛ به نيروى زمبنى،


 امور امنيتى، منابعى تحخصيص مىدهند بنابراين آنها برانى رشـوهودادن بـه 1- anta gonism

مقامات، زيرنفوذ فُراردادن روزنامهها، راديو تـلويزيون و انــواع ديخـر












شخندمليتى، كشور ملى را تحكيبم مينمايد نه تضعيفن.






 دولت ملى مربوط مى شود و در مر حله نهايى بايل به آن تكيه كندا



MY 回.....

هردانخت ميشود. درآمد شركتهاى وابسته، هر اندازه هم زيلاد باشلس، تا به vول كشورى كه مقر اصلى شركت در آن قرار دارد تبلديل نشود از نظر
 مورد اطمينانى بدهند زيرا اين امور، محصول متجموعهأى از فـعاليتهاى








مشاركت فعال دولتهاست. چحندمليتى ها به علت برخورد منافع در اقنصاد داخلى و خارجيى، در



 با فعاليت مؤثر خود حفظ تمايلد






غوليّيكر، غنى هستند معنلكك بهمقدار زياد، بها يشتيبانى دولت، از طريق






 مى بر پانگچهداشتتن اقتصاد به آنها نياز مند استا

 مؤ سسه شركت كننلاه انتظار دارد سهـم خود را را به هول كشور دارد و در مواقع دشوارى هاى زياد، به كشور خرد





 در كشور مادر و ميزبان تا آنجاكه اين فعاليتها تواناني هر كشور درا
 محـدود مى سـازد، مضربب منافع ملى هر دو كشور است.

شركتهای چندمليتى....

اين نظر داراى دو جنبه است:
1 - تعريف منافع ملى









 منافع، در همه حال وجود دارده، حتى در مواقعى كه مهن منابع قابل تـوزيع



 اجتمماعى حاصله، خحلاصه مى شود.

 ساخت اقتصادى و منابع مو جوداند. به علت اين مححلوديتهانها، منافغ ملى مساويست با منافع آن افراد و مؤسسانى كه به علد


هون هجندملبتى ها شكل مسلط نهادهأى بـازركانى هسـتند، تـا زمانى كم








است.
ممكن است بهنظر برسل كه نكته فوق فقط شامل كشور مادر مى مشود و و



 منطبت باشد. كشاكش بين اين غولها خاو اه منشأ داخلى داشته باشنلد يا خارجىى، بايلد



 شركتهاي آمريكايى كمكت مىكند:



MQ 回.... شركتهای جندمليتى

كشور هاى پيشر فته سر مايهدارى و







 يعنى تضنعيف توانايى دولتت در كنترل نرخ بهره و سياست مالي و عرضه يول، برايى تأمين منافع عام. اين خططر فكرى، برمبنایى يكي ملـل اقـتصاد خودكفنا قرار دارد كه مىتوان برایى تأمين اشتغال كامل و يكـ نرخ دشل


 هميشه به مسائل مالى و صنعتى ناشي از عمليانت، در بازارهـاىى نجهانى

 سرمايه الست.
دوم، بسيارى تفكرات درباره قلدرت تنظيم امور اقـتصادى از سـوى دولت جنبه توهم دارد. مكانيسـمهايى كنترل در اقتصاد

روزهاى ترومى واجد اثر نيستند. بهعلاوه هـرگونه تـوفيق سـياستهاده حكومت، منوط به تأمين با اعاده سلامت اقتصادى، از راه يپشبرد فدرت مؤسسات غول ليّر است. زيرا لدون توفيق اين مؤسسات، اقتصاد فـقط مىتواند روبهافول رود. دلايل اساسى ناتوانى حكومتها داد در در اينكه نتوانند اقتصادشان را در يكت حالت نعادل نگهلارند بـايد در مسحدوديتها ور ور تضادهاى سرمايهدارى انحصارى جستجو كرد.
 حاكميت دولت پيشرفته سرمايهدارى ناشـى نمىشود: بلكه دشـوارى در در ذات و طبيعت جامعه سرمايهداريست.

شركتهاى چندمليتى در جهانسوّم

در رابطه باكشُورهاى توسعهنيافته است كه مسثله حـاكــميت داراى اهميت مىگردد. نوعاً موازنه قدرت اقتصادى و مالى در بيشتر جهانسوّم






 است و نهننهاكشورهايى راكه نفوذ سرمايه خارجى در آنها زا زياد است،

 موجب تفاوت، در جهان مى گردد اينست كه در اين كشورها انيا در اثر يكـ

تاريخ دراز استعمار ( كلنياليسم) و شُهاستعمار، بكث شيوه نوليد، يك ساخت طبقات و يكت محبط الجتماعى، روانى و فرهنگی بهو جورد آمده
 حتى كنارگزاردن چندملبتى ها، در اساس حاكم تغيير مهمى بهو


 اين امر اينست اينه ساخت افتصادى اين جوامع، ماهي ماهيت بازرگانى بين المللى





رهايى يابد؟
در اين چارحوب، از اصلامحات اجتماعى، تـحليل هاى افـتصادى و






 رابطه با تكنولوزى باشد.

MY9 回.... شركتهای حندمليتي

وقت آن رسيده است كه اين افسانه راكه شركتهاى خارجى سرمايه


 محلى و استفاده از بخشى از سود و ذخاثر استهلا كـ كه در در داخل كشور
 كشور ميزبان، براى پرداخت سود، بهره حق مالكانه و دستمزد مــيريران
 از شركت مادر به شركت وابسته ارسال مى گرددد، فراموش
 به سخن ديگر عمليات چندملبتى ها، قطع نظر از منافع ديگرى كـر كه ممكن


توسعهنيافته، به كشور هاى توسعهيافته مىگرادد. درست است كه فعاليتهاى چندمليتى ها، بهويزه Tانهاكه در فعاليتهاى



بهوسيله عوامل زير خنثى مىگرَردد:

1) واردات بيشتر، به منظور بكارانداختن و گسترش تأمين سطح مصرف بالاتر تكنيسينهاى خار آلـارجى و آن عده از از اتباع داخلى كه از اين گذر سهمى به آنان مىرسد. (Y عوامل مزبور معمولاً توانايى كشور ميزبان را براى واردات كالاهاى

سرمايهاى، محدود مى كند و بنابراين انكاى آنـها را بـه سـرمايه گــنارى

 صادركننده نفت، توانايى اعمال كنترل بر روى بهاى محصوولات خار خود را

دارند، تغيير مىكند.
مسئله انتقال تكنولوزى، از سوى ديگر يكت مسأله حياتيست.
 اقتصاديست، ترديد نيست كه شرط لازم هرگونه يبشرفت وافعى، افزايشى عمده در تولِد كالا و خدمات است. و ميزان افزايش توليد، بستغى بر به اين اين




روشهاى اصلاحى سازماندهى توليد) مىباشد. با تو جه به اين وافعيتهاى ابتدايى كسانى كه طرفدار اين اين نظرند كه به


 Y






شركتهالى چندمليتى... ه ا ا
 مشخص كه ابتكار آن باكشور ميزبان بود صورت مىگرگرفت و مسـتلزم


آنها نبود.
در ورای فرض دوم، باز يك جبر تكنولوزيك خار خام، و تلو يحاً يك
 تكنولوزيك فینفسه، نيروى محركه قوىتر تـحول اجـتماعيست و لذا



 تكنولوزى نمىشود. تغيير اجتماعى نــيازمند يكك عامل اجتما بهطور مشخخص طبقهاى كه منفعت حبانى در تحصيل و و استفاده از يك
 داشثته باشد. درغياب حنين عامل و محيط مناسبى كه عامل مزبور بتواند









بود توليد بهتر شود ولى حقيقت اساسى اينست كه حتى با بهترين اراده و
 زيرا امكانات نوليد ناشى از دانش و ابزار موجود



 وجود دارد همانطور كه هميشه وجود داشته استه است ولى امر امروزه تفاوت در اينست كه امكانات، بيش از محدوديتهاريت وريت و حق انتخاب، به مـيزان

 محدوديتهاى ناشى از دانش فنى مو جود، داراى اهميت كمترى است.
 را، با آزادى بيشتر انتخاب كند.

 نقش اساسى دارد عامل ' تغيير است: اينكه چهـ كسى متصدى امر است و بهجه منظرو؟؟
اين چحارجوبيست كـه در آن نـقش جــنـدمليتى ها بـهعنوان دارنـدگان تكنولوزى جديد بايد منظور نـظر قـرار گـيرد. اگـر قـرار است نـــرياريات



حندمليتى ها نقش ضرورى و سودمندى بهعهده دارند. ممكن است انسان




 صاحبان صنايع آنان خود قادر به انجام آن نسيتند، در در اختيار آنان قرار










 تكنولوزى و سازمان صنعتى را براى بـهرهبرداى مـؤثر از يكت (اثـروتيت)
 ولى در حالى كه بايد نقس واقـعى و بـالقوه هـــند



شرايط زيستِ سنتي مصيبتبار قاطبه جمعيت سوم، به حيات خود ادامه
مى دهند.




 ريشه كنكردن گرسنگى و امراض مسرى، بهبود مسكن و لباس، آلمّ أمين



 مناسب نيستند.
 ابتدايى راكه منطبق با نيازهاى كشور هایى دراى درحال توسعه است، است، در اختيار









شركتهای چچندمليتى....

بيكاران شهر و روستا و طبقه كارگر.







 غيره را، فراهم كنند. درست است كه ماشينهاى جدى خاكبردارى و غيره مى توانند بسبار







 ماشين رختشويى نيست. ابزارى كه بيشتر مورد مرد نيازند عبارنند از: كارى،




 براى رفع عدم|شتغال در روستاها، نياز به صنايع كوپك
 هدف اين نيست كه مـطلوب بـودن و ضـرورد آمـو






 نيازهاى خود منطبق سازند. اين امر نيازمند ثنيير كامل قدرت اجتماعى و و

 رلاضيات و مهندسى و ايبجاد اشتباف و علاقه در دهقانان به نبر. در هايينترين سطح خود باشد وانـي اينگونه تغييرات را، نمى توان از خارج وارد



 بومى داشته باشد. اگر ضربالمثيله ها درست باشند، هيّج جا اين اصل ماني

MYY 回.... شركتهای چندمليتى

مورد كشور هاى جهانسوّم صادق نيست كه (اخخداوند به كسانى كـمكت مىى كند كه به خودشان كمكك كنند)،.

## سرمايه ـ تكنولوزُى و توسعه در جهانسوّم"

در یندار دانشمندان علوماجـتماعى بـورزووا، سـرمايه و نكــنولوزيّى،



 را الز منجلاب فقر و بدبختى برهاند. همه نوع انديشهها و ويشُنهادها وهايى در

 توسعهنيافته، اححياء خواهند شد و روى هایى خود ايستاده شروع به توسعه خواهندكرد. البنه اين نوع طرزفكر، كاملاً غلط نسِت. در ايمان تقريباً كوركورانه به

[^8]سرمايه ـ تكنولوزى....

قدرت معجزه گر سرمايه و نكنولوزى، دركك درستى از برخـى حـقايق

 چیيز ضرورت دارد: نخست، افراد يسشتزى بايد در فعاليتهاى تولِد سودمند


 هدفها و بهخصوص براى افزايش قدرت توليد تجهيزات بيشتر و بهترى

 از خارج تجهيز كرد. دشوارى فهم اين حقاين ساده آنست كه وقتى آنها

 نظر هوشيده مىدارند، اينست كه نوليد يكك فعالِت اجتماعى است. ايـن


 تحليل خود قرار نداده باشيمه، نمى توانيم به ماهيت مسئله پيى ببريم.

وقتى ما دربارة سرمايه مىانديشيمه، بايد بدانيم كه سرمايه سـه جـــنـبه دارد و ما هميشه بايد، تفاوتهايى راكه يكى را واز ديخرى می متمايز مى سازد،

界供.

بهياد داشته باشيم.
ا - سرمايه يكت رابطه اجتماعى است. در اين معنى، سرمايه، معرف
روابط بين طبقات مختلف در جامعه است.




مورد استفاده قرار مىگیرند).
r ـ سرمابه كه در جهان امروز






 بهخودى








MF1 回.... سرمايه ـ تكنولوز

سود و تأمين امنيت سرمايه باشد. سرمايهدار در تصميمگيرى دربارة اينكه

 يكت جريان سود يكنواخت كافى نيست. بهعلت امكان ازدسترفتن سرمايه و بهعلت فشار رقابت، سود اجباراً بايد رشد كندا




 داخـــل كشــورهاى سـرمايهدارى يـيـر فته و در كشــور رهاى مسـتعمره، نيمهمستعمره و و نومستعمره. اين تفاوت فاحش نتيجهُ طبيعى و ضرورى روابط ابتماعى است كه


 كوشش مى كنند راه و روش كشورهاى يـيشر فته سـرمايهدارى را تــقلبد


 إالاتِمتحده، موفعى كه سيرصعودى صنعتىشن انو انود را آغاز كردند،
دارامىى باشند.

اين: فقر نسبى، خود زايئده تاريخ دراز نفوذ و استثمار بقيه جهان توسط

معدودى از كشورهاى اصلى موفق سرمايهدارسست: تلاش اقتصادهاى





 وسيع مردم كمك كرد.
 داخلى بلكه همحچنين به علت فرصت هاى اندكد در بازارهاى خارجى عقب نگڭهداشنه مى شوند.
 كمككهاى غيرمعمول برخوردار بودند، فرصتهايى كـي كه با با افزايش توليد

 بنگاههاى اقتصادى را تحريك نـر نمود.




 شدهاند و حاضر نيستند رقابت نازهواردها را پیذير يرند. درغياب ابنگونه دريجههاى اطمبنان مانند تسخير سـرزمين و ورود

سرمايه ـ تكنولورَى...

آسـان بـه مسـجارى بـازرگانى خــارجـى، كشـور رهاى تـو سعهنيافته، بـايد

 فرصنهاى صادراتى را نيز دردست دارند.


 برورزرو











 خواستهاى طبقات متوسط و بالآى جامعه كه قدرت خريد




سودبردن و نفوذ در بازار خارجى كاملاً مناسب امت.
 برذيل از كشورهائيست كه نوانسته است كامهاى




مانده است.

تكنولوڭى
ممكن است برخحى از شما بغوئيد، قبول كرديم كه بايد در مورد يكت

 مىتوان بدون تكنولوزى جديد، از بلاياى عقبماندرّى، اينجاست كه كلى مطرح كردن موضوع سـبـب دشـوارى مـى تكنولوزى بهخودى

 بهو سيله حه كسى انتخاب و به كاربرده مى شود؟

 خرجكردن دارند، بهاين اميد كه با توسعةٌ صنعتى بيشتر و اشتغال بـال بهـ كـار


MYA © هرمايه ـ تكنولوزى...

صــورت، جـــديدترين تكــنولوزى غـربّ، مــناسبترين و درواقــع
 متفاوت، وجود داشته باشد مشتمل بر دركرگونى
 تمام مردم بدهد، آنگاه تكنولوزى مدرن، داروى هــيمهُ دردهـا نـيست،
 گيرد. ولى استفاده سريع تكنولوزى جديد، ممكن است زيـانـانبار بـاشد


نيازهاى اكثرّيت افر اد جامعه باشد. درست است كه يكك حالت جادويى، پيرامون ماشين هاى اتوماتيك


 براى جلوگيرى از قحطى و سو
 آبيارى و سيستمهاى فاضلاب، لولهها، تلمبهها، لوازم حملـو


 مبرم كشور هاى فقير نيستند. يكت مقدار زيادى از آنحه مورد




استفاده از روشهاى سنتى و ابتدابى توليد، مى تواند بهدست آيد.



 زياد نيروى كار روسنايى، فقط در فصول معينى در كشاورزى مورد نياز


 دسترس باشد.

 نياز، كاملاً متفاوت با نمونهها و الگُوهابى خواهد بود كه مع معمولاً مربوط به استفاده از جديدنرين تكـنولوزىىهاست. مـن مـنـكر اهـميت ايـنغونهن

 ساده روشهاى تولِدى يسشر فته غرب است.

## اتكاء به خود

بالاتر از همه، آنحه مورد نياز است اينست كه تو جه را، از تكنولوزي
 دگرگونى خـود مـردم دارد. و چــون ايـن امـر درست است مــا بـايد از

MYY 回.... سرمايه ـ تكنولوزى

مـــحدوديتهاى نــاشى از رواج بكت روانشناسى وابستگى بـــينٍ مــردمٍ













 وابستگى به تكنولوزى غرب، كمكت مىنمايد. تكنولوزى تنها به معنى ماشين نيست، بلكه هنر در به كاربردن مارن ماشين

نيز هست.
دشواريهاى تازه همبشه در عمل در كارخـانهها بـهو قوع مـي هيهوندا

 به كار گرفته مىشود متفاوت است و ماشين ها را را را بايد با با اينگونه تغييرات تطبيق داد. و بنابراين محصور لات و وراينده

شوندكه ياسخگوى نيازها و شرايط محلى باشد. اگر اين كشورها نتوانند با




 رويارويى با هرگونه دشوارى را داشنه باشند.


 محصول بالاتر مورد نياز است و استفاده از روشهاى اصلاحى كشاورزيىى، باز شود.
اگر قرار است نيروى كار براى نبازهاى فوقالعاده مبرمى مانند آبيارى

 موفقيت Tميز باشد كه يك برداشت مناسب اجتماعى وجود داشته باشد و و
 باارزشبودن و اتكاء بهخود، بدهد.

 باشند، بنواند آن را بازرسى و مطالعه كنند، از هم باز كا كنند، بفهمند با با




ايجاد و هرورش افراد زيادى كه توانسـتند انـواع مسختلفى از تـجهيزات
 شرإيط خود منطبن نمايند.




 تكنولوزى مدرن وارد مى




 نيست. ولى وامگيرندكان موفق كسانى هستند كه با شرايط خود و و بهطريقه
 مىدهند. اگر يك كشور توسعهنيافته امـروزه بـخغواهـد، از نـظر اقـتصادى و فرهنگى مستقل شود، بايد كار يادگيرى خود را با لحاظ شرايط خور خود
 مطالعه و طراحى فرايندهاى صنعنى راد اداشته باشد.
 يكى از بزرگترين عوامل مشوقه سرمايهدارى آمريكا، تصميم بريتانيا در

اواخر قرن ^1 در مورد ممنوعكردن صـدور مـاشين آلات و مـهاجرت



 نحقق انفلاب صنعتى آمريكا بود. در آغاز فعاليتهاى صنعتى تقليدى بود
 ايالاتمتحده به كشف روشهاى جديد و بهتر كه با شرايط و نــيازهايش







 است! وى یاسخ داد:
 خارجى، برياكردن يكت آزمايشگاه بزرگث، خريدن تـمام تـجهيزات رات از


 است. اين نكته را هنگامى كه يكثروز صبح از يك آز آمايشگاه (اليزر) در


دانشگاه هنگگكنگُ بازديد مىكردم متوجه شدم. آزمـايشگاه در يك

 برخى آزمايشهاى كاملاً پيشرفته بودند و من تحتى آتأثير قرار گرفتم.






 درباره ليزر و علت واقعى دشواريهايى كه در خارج درباريارة آن تـحتيقي
 چچين سودمند خواهد بود. خود من نيز در بازديدى كه در يكت سفر اخير از كارخانههایى




 خيره كنندهایى پيشر فته بود. در هر كـارخـا كارگران با غرور به ماشين هايى كه خود اعضاى سه گروه يعنى كارگران، مهندسان و مديران ران را در يكث گروه جمع

كنند. طرزكار اين گرو هها نقش مهمى در آنجا ابفا مىى كنند. بدينصورت



 يكت متخصص به يكت دانشگاه مسافرت مى كنند. بسبارى از مـاشينهاى


دقيق كه نيازمند دانش رياضى و نير مهارت در عملبات ماشين بود.
 مكانيكت مورد نياز بهو جود آورند.



 مى Tورند. درعين حال آنها بالاترين استانداردي

 طبقات ممناز - فراهم كنند. در يكت جمعبندى، آنجه مورد نياز است يكت تغيير عمده در تأكيد از أ





سرمايه ـ تكنولوزی....

دز جهت ازبينبردن فقر و بدبختى سوق مىدهنند و تكيه آنها هم بر مردم ; هم بر علم و تكنولوزى جدبد استـ انـي منحول نمىشوند.


 كشورهاى آسيابى و آفزيقايى و سرقت انباشت شزجود بوده است. درحاليكه سرمايءدارى صنعتى متضـن جِيزى بيش الز اين است يعنى تغيير ساختار اتنصادى سرزمبنمانى مستعمرهبه منظو رتامين مواد أوليهو إيجاد بازاز براى مصنوعات كشو رهاى صنتنى. كشورهایى جهانسوم قبلازآنكهبهفكر واردكردن تكنولوزیىهاى
 ازمكانديكهاراخلق كند كها أزماشين هراس نداشتهباشند وصنعت بومى پتناسب با نيازهاى محيطى خودرا بديد آوزند. ندر زمين؛

 مخلالف ابز


[^0]:    1- Boxer

[^1]:    1- Clive Day, A History of commerce (N. Y.: Longmans Green, 1938), P. 166.

[^2]:    * H. Magdolf, Imperialisn (MR, 1978).
    

[^3]:    1- Ronald Steel, Pax Americana (N. Y., 1968) PP. 10-11.

[^4]:    1- R. W. Van Alstyne, TheRising American Empire (Chicago; 1965), P. V.

[^5]:    1- Stimulant

[^6]:    1- H. Magdoff, The Age of Imperialism (M. R., 1968), P. 27.

[^7]:    1- Department of State Bulletin, May 10.1965, P. 695.

[^8]:    * H. Magdoff, Imperalism (M. R.), 1978.

