## ميشل فوكو

## تِئاذٌ فِلسففه

 - ترجمهى نيكو سرخوش و افشين جهانانيده


## تئاترفلسفه

## @philosophic_books

$$
\begin{aligned}
& \text { عنوان و نام بديدأور: } \\
& \text { ميشل فوكو:ترجمهى نيكو سرخوش، افشين جين جهانديده } \\
& \text { مشخصات نشر: تهران، نسُر نى، 1YA9. } \\
& \text { مشخصصات ظاهرى: الدا ص. } \\
& \text { 978-964-185-161-5 } \\
& \text { شابك: } \\
& \text { وضعيت فهرستنويسي: فيبا } \\
& \text { يادداشت: كتابنامه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فلسفه جديد ـ قرن Yo م. ـ مقالهما و خطابهها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { موضوع: } \\
& \text { موضوع: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Bryro/ iqqiID IrAa } \\
& \text { ردهبندى كنگّره: } \\
& \text { ردمبندى ديويى: 19F } \\
& \text { roAYA9F شُماره كتابشناسى ملى: }
\end{aligned}
$$

## ميشل فوكو



گزيدهاى ازدرسگفتارها، كوتاهنوشتها، گفتوگوها و...
https://telegram.me/philosophic_books


تتاتر فلسفه
كزيدهاى از درسكفتارها.كوتاهنوشتها.كفتوكوها و... ميشل فوكو

مترجمان نيكو سرخوش و افشين جهانديده

تعداد
قيمت 9 900 تومان
ليتوَّرافى باختر
حاب غزال
ناظر جاب بهمن سراج
تمامى حقوت اين اثر محفوظ است. تكثير يا توليد مجدد آن كلاً و جزئأ،
به هر صورت (جاب، فتوكيى، صوت، تصوير و انتشار الكترونيكى)
بدون اجازة مكتوب ناشر ممنوع است.
ara asp IAD 181 a
www.nashreney.com

## nlumen



| $F \cdot V$ | سوfٌ و قدرت (19AY) |
| :---: | :---: |
| Fry | هرمنوتيك سورّه (1QAr) ........ |
| for | در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام (1914) |
| fqY | هيشگفتاركاربرد لنتها |
| QH1 | حيات: تجربه و علم (191F) (............ |
| $\Delta \Delta 1$ | منابع . . |

## نيچچه، فرويد، ماركس

 رونايومون (Royaumont) كه موضوع اصلى آن فلسفهى نيّى نيجه بود، ايراد كرد



«Nietzsche, Freud, Marx», in Dits et ecrits, I:
و براى متن انتلِيسى ن.ك.:
«Nietzsche, Freud, Marx», in The Essential Works, 2.

وقتى برنامهى اين (اميزگرده) به من بيشنهاد شد، بهنظرم بسيار جالب، اما قطعاً
 مورد فنون تأويل ' نزد ماركس، نيجّه و فرويد.
 بتوان نوعى مجموعهى كلى، نوعى دانشُنامه از تمام فنون تأويل كه از زماي رمان

1. interpretation

دستوردانان يونانى تا به امروز شناختهايم، فراهم آورد. فكر مىكنم تا به امروز


 همواره دو نوع ظن ' پديد آوردهاست:
 معنايى كه بهدست مى آيد و بیى درنگ آشكار مى شود، شايد صرفاً كـــمترين


 مى ناميدند.
 كلامى خود فراتر مىرود، و حيزهاى ديگرى نيز در جهان وجود دارنــد كــه





اين دو ظن كه بِشتر نزد يونانيان پديد آمل، محو نشدهاست و همحجنان با
 حركات صامت، بيمارىها و هر همهمهأى در اطرافمــان نـيز مـمكن است
 مىكوشيم در زير كلمهها سخنى اساسى تر اس را دريابيم.

1. soupçon/suspicion
r. حدس و گمان، معناى باطنى.






 شد و درنتيجه ما هنوز هم به كدام نظام






 داشتهاند. درحقيقت از ديد ما انسانهاى سدهى انـي بيستم، تمامى اين شبكهى

 كاملاً تعريفشده وجود داشت :
 روح با جسم، يا انطباق سلسلهى جانورى با سلسلهى گیاهى انیى).
 متمايز است.
_انگارهى emulatio كه توازى بسيار عجيب خصيصهها در جوهرها يا
2. ressemblance


در موجودات متمايز است، بهگونهاى كه خصيصهها ها در اين يا آن جوهر هر، گويى

 هغت سيارهاش است）．
 در ميان خصوصيات آشكار فرد است．
 دو يا جند جوهر متمايز است．

 مى گذاشت＂： شُباهت ديگر؛ و divinatio
 م مى شباهت كاذبى كه بر اختلاف خداوند و شيطان انـين استوار است．

㫧学洋
گرجه اين فنون سدهى شانزدهمي تأويل با تحول انديشهى غرب در در سدهى






r．<br>f．F مانندنما، وانموده．

ا．همانندى، تمثيل．
r．
5．Ko Marx，Das Kapital，Kritik der politischen Oekonomie，Buch I：Der Produktion





 بهنوبهى خود بايد آن تأويل







 مى كنند و جراحتهاى باياننإذذير همين تصويرها خودشيفتغي امرووز ما را
prozess des Kapitals, Hambourg, O. Meissner, 1867;


6. F. Nietzche, Die Geburtder Trağodie. Oder: Griechentbum und Pessimismus, Leipzig, E. W. Fritzch, 1872.
7. F. Nietzche, Zur Genealogie der Moral, Lipzig, C. G. Naumann, 1887;
(فُّاهرديش ولهVV)
8. S. Freud, Die Traumdeutung, Vienne, Franz Deuticke, 1900.

 خودشيفتگى انسان وارد آوردند و فرويد از آن سنخن مىگويد؛ ن.ك.:
Eine Schwierigkeit der Psychanalyse, 1917.

شكل مى دهند. درهرحال، و در همين مورد است كه مى خواهم چحند بِيشنهاد

 درواقع، آنان ماهيتِ نشانه و دركل شيوهانى را كه مى شد نشانه را تأويل كرد، تغيير دادهاند.
نخستين پرسشى كه مى خو/اهم طرح كنم اين است كه آيا ماركس، فرويد و نيجه فضاى توزيعى را كه در آن نشانهها مىتوانند نشانه باشند، عميقاً تغيير ندادهاند؟
 نشانهها بهشيوهاى همگن و يكدست در فضايى كه خود نيز در تمام جهتها همگگن و يكدست بود، جيده مى شدند. نشانههأى زمين به آسمان و نيز بــهـ






 بهمنزلهى ابداع فيلسوفان افشا مىكرد؛ اين عمقْ جست جـو

 اين عمق براى افشا كردنشان، بايد در خط عمودى پايـي
 تأويلگر بايد چايين رود و به قول نيحه، (اكاوشگر خوب اعماق)"(1) باشد.





 صعود از كوه و تمام آن عمودبودگى








 جيزى جز سطحى گرى نيست．




 برآمده و از بالاى روانكاو قرار میدهده．

## 兴类兴

دومين درونمايهاى كه مى خواهم برایتان طرح كنم و اندكى به درونمايهى

2．platitude

قبلى مربوط است، اين است كه پٍ از اين سه نفر كه هماكنون از آنان سخن كفتم، تأويل دست آخر به كارى بى بايان بدل شـل شد






كاهشنايذير وجود دارد.







 بهويزه نزد نيحه و فرويد و تا حـد


مطلقِ تأويلْ وجود نقطهى گسست نيز مى تواند باند باشد.




 در روانكاوى دورا، ظهور اين ايده را مىيبينـيم كه تأويل بايد متوقف شود و

نمى تواند تا به انتها بروده، به دليل آنچهه سال ها بعد انتقال＇خوانده شد．و بعد از آن، از خلال مطالعهى كامل انتقال، پِاياننإِذيري تحليل در ويزگگى نامحدود
 رابطهاى كه بى شك عنصر تشكيلددهندهى روانكاوى است و فضايى را بـاز مى مند كه در آن روانكاوى بى وقفه باز مى شود و جـريان مـىيابد، بـى آنكه هرگز بتواند پِایِان پذيرد．
آشكار است كه نزد نيجهه نيز تأويل همواره ناتمام است．فلسفه از ديد نيجهه

 همانگونه كه نيجه در فراسوى نيكى و بد（ץ）مىگريد：（اشايد اين خصلت بنيادى

 معرفت كاملى كه بخشَى از بنيان هستى است، نزديك بود، هــمتنان كـه در †اييز ایMA در تورينو بدان نزديك بود． اگر در نامههاى فرويد، دغدغه هاى هميشگى او را الز زا زمانى كه روانكاوى
 فرويد درواقع نسبتاً شبيه تجربهى نيتجه نـيست؟ آنجّ




 و مىسوزد．

## 类类类

به گمان من، اين ناتمامي ذاتى تأويل به دو اصل ديگر مريوط است كه آن آنها نيز




 از نشانههاى ديگر.
















1. postulat/postulate
2. interpretans
rinterpretandum .r آنجه بابد نأويل شود.
3. phantasmes/phantasms
4. «traumatismes»/ «traumas»

ازهمينرو فرويد نبايد جيزى غـير از آنجـه در زبـان بـيماراناش بـا بـهمنزلهى


 حس میكنمب."



 جز تأويل هاى اساسى نيستند. ريشـهشناسى مشـهـهور agathos [والاتبار][(F)



 كردهايمه، بلكه به دليل آن است كه تأويله






 (احقيقتگو||ست؛ تأويلگر (احقيقتگو)|ست نه به اين دليل كه حقيقتى را در

1. «surmoi»/«superego»
2. «je sens un chien sur moi»/«I feel a dog over me»
3. originel/original
4. hyponoïa

14 تـاتر فلسفه
خواب تسخير مىكند تا بر زبان آورد، بلكه ازآنرو كه تأوبلى را بيان مىكند كه كاركرد هر حقيقتى چنهانكردنِ آن است. شايد اين تقدم تأوبـل بـر نشـــانهها، قطعى ترين و تعيينكنندهترين نكته در هرمنوتيك مدرن باشد. اين ايـله كـه تأويـل مـقدم بـر نشــانه است، مـتضمن آن است كـه نشـانه موجودى ساده و خيرخواه همانند آنجـهه هـنوز در سـدهى شـانزدهم بــود، نباشد، سدهاى كه در آن فراوانـي نشــانهها و شـباهت جـــيزها بـه يكدديعـر
 مدلول جدا مىىكرد. برعكس، از سدهى نوزدهم و يس از فرويد، مـاركس و نيحهه بـهنظرم مسىرسد كـه نشـانه بـلـخواه مـى شود؛ مـنظورم ايـن است كـهـ شيوهاى دوبهلو و اندكى مبهم از بدخواهى و "بـلـسعالى") در نشـانه وجـود دارد. و اين ازآنروست كه نشانه پـيشايِش تأويـلى است كـه خــود را تأويـل نشان نمى دهل. نشانه ها تأويل هايى اند كه سعى مىكنند خود را توجيه كنند، و نه برعكس. همانگونه كه در نقد اقتصاد ســياسى(ه) و بـهخصوص كـتاب اول سـرما يه
 همين ترتيب عمل مىكنند. و نزد نيجهه، وازّهها، عدالت، طبقهبندي دوتـاييي خير و شر، و درنتيجه نشانهها نقاباند. نشانه بـا كسب ايـن كـاركرد جــــيلِ
 دوران رنسانس از آن برخوردار بود، از دست مى دهد، گويى ضـي نشانه گشوده مى شود و تمام آن مفاهيم منفى ريى كه تاكنون با نظريهى نشانه بيگانه بودند، خود را درون شكاف مى اندازند. نظريهى نشانه نقط للـظهى شفاف و نهحندان منفي حجاب را مى شناخت. اكنون تمام بازى مفاهيم منفى، تناقضها و تضادها، و خلاصه مجموعهى آن بازي نيروهاى واكنشگرى كه دلوز در كتاب خود در مورد نيجهه بهخوبى تحليل كرده، امكـان مسىيابد كـه درون نشانه سامان يابد. اگر اين عبارت، (اديالكتيك را دوباره روى זاهايش قـرار دادن)؛ مـعنايى





كردهبود؟

مرانجام آخرين ويزگى هرمنوتيكى اين است كه تأويلز خود را در برابـر ايـن






 زمان نشانهـا كه زمانِ انتضا انسا




 معتبر و نظاممند وجود دارندي اونديا




1. négativité/negativity

هرمنوتيكى كه درواقع روى يك نشانهشناسى تا مى خوردد، به وجـودِد مـطلق




 اينجاست كه نيجه را بازمىشناسيم.

## بحث



 در متنى مشُهور، ماركس تغيير جهان و تأويل جهان را دا در تقابل بـا هــم قـرار مى دهد....

ميشل فوكو: انتظار اين عبارت را در مخالفت با خردم داشتم. بااينحال، اگر به



 را در نظر گيرد و بهنوعى آن را درونى كند؟

بُوثم: يرسشُى ديگر: آيا نكتهى مهم و اساسى براى ماركس، نيجه و فرويد،

1. Boehm
r.r. اشـاره به تزها مى دربـارهى فـويرباخ و عـبارت مشـهـور مـاركس: (افـيلسوفان فــطـط جـهـان




ايدهى خودفريبي آگاهى نيست؟ آيا در اينجا ايدهاى جديد وجود ندارد كه


فوكو: سستى و ضعف از جانب من است كه ناحارم به شـما بگويم اين دقيقاً آنْرسشى نيست كه مى خواستم طرح كنم. من مى خواستم تأويل را آنگونه كه هست، بررسى كنم. حرا دوياره شروع كرديم به تأويلكردن؟ آيا تحت تأثير هگل بودهاست؟
آنجهه مسلم است اين است كه درهرحال، تغييرى در اهميت و اعتبارى كه

 معناى كـلاسيك كـلمه، سـازماندهى شـبـكهى زبـانهاى هــندواروبـايـي، ايـن واقعيت كه روشهاى طبقهبندى سودمندىشان را الز دست دادهاست، همڭـى
 جيز هايى همحون فلسفهى طبيعت در معناى بسيار گستردهاش نهت
 نُّانههاست كه در اين لحظه در فرهنگ روى داد.




تُوب': آيا تحليل آقاى فوكو ناقص نيست؟ او فنون تفسير دينى راكه نـقشى
 نمىكند. بهرغم آنحه آقاى فوكو گفت، بهنظرم مىرسد كه تأويل در سدهى نوزدهم با هگل آغاز مىشود.

فوكو: من از تأويل دينى كه در واقع اهميتى بسيار داشتهاست، سخن نگفتم،

[^0]زيرا در تاريخ بسيار كوتاهى كه ترسيم كردم، خودم را در جانب نشانـانها قار قرار



 و ديرينهشناسي انديشه را يكى گرفت.

جانى واتيمو': اگر حرفهمانىتان را درست فهميدهبانشم، مـاركس را با بايد در
 كردند. در مورد نيجه كاملاُ با شمها موافقام
 گرفت نيست، يس چیيست؟

نوكو: ايدهام را در مورد ماركس جندان بسط ندادم؛ حتا مىترسم باز هـم هم نتوانم


 كلىتر تأويل كرد و توضيحى كه در سطح باشد، وجود ندا ندارد.



 دو ديگرى مى بينم.



M نيتجه، فرويد، ماركس
دارد؟ و باز هم مىیِسم: جٍه كسى تأويل مىكند؟ و سرانجام اين كه ما فريب خوردهايمه، اما توسط جیه كسى؟ يك فريبكار وجود دارد، اما اين فريبكار كيست؟ همواره كـرتى از تأويل ها وجود دارد: ماركس، فرويد، نيجچه، و نــيز گوبينو... مـاركسيسم وجـود داردا روانكـاوى وجـود داردا و نـيز بـهعبارتى تأويل هاى راديكال وجود دارد...

فوكو: فكر مىكنم مسئلهى كترت تأويل ها و جنگ تأويل ها از لحاظ ساختارى، با خودِ تعريفِ تأويل كه تا بى نهايت انجام مىگيرد، امكانِّذير است، بدون آنكه نتطهى مطلقى وجود داشتهباشد كه برمبناى آن، تأويل بتواند به قضاوت خود بنشيند و قطعيت يابد. بهنحوى كه هر تأويلگرى بايد اين را بداند كه، در همان حين كه تأويل مىكنيم، محكوم|يم كه تأويل شويم. اين فراواني تأويل ها بهطور تطع ويرگّىيى است كه عميقاً مرشتنماى فرهنگ غربى كنونى است.

زان وال: بااينحال كسانى هستند كه تأويلگر نيستند.
فوكو: در اين صورت، تكرار مىكنند، آنان خودِ زبان را تكرار مىكنند.
زان وال: چحرا؟ جـرا جنين بگوييم؟ طبيعتاً مى خواهيم بـهشيوههاى گـوناگـون كــلودل را تأويـل كـنيم، بـهشيوهى مـاركسيستى، بـه شـيوهى فـرويدى، امـا بااينهمه، نكته مهم اين است كه درهرحال، اين آثار آثار كلودل است. گفتن اين نكته در مورد آثار نيحهه دشوارتر است. نسبت به تأويل هاى ماركسيستى و فرويدى، خطر تندردادن... وجود دارد.

فوكو: من نمىگويم تن دردادهاست! روشن است كـه در فـنون تأويـلِ نـيـحه، خیزى وجود دارد كه تفاوتى ريشهالى دارد و موجب میش شود كه نتوانيم او را
 روانكاوان نمايندهشاناند. نيحهایىها در مورد آنحچه تأويل مىكنند... زان والل: آيا نيحهایىها وجود دارند؟ امروز صبح آنان را مورد ترديد قرار داديم!

بارونى ': مى خواهم از شما بترسم كه آيا فكر نمىكينيد ميان نـيحچه، فـرويد و ماركس، بتوان اين توازى را بـرقرار كـرد: نـيجّه در تأويـلاش در يـى تـحليل احساسهاى نيك و تشاندادن آن جیيزى است كه اين احساس ها درا درواقع ينهان مى مكند (براى مثال در تبارشناسى اخلاق). فرويد در روانكاوى از آن آن جيزى


 مى مسد اين سه تأويل تحت سيطرهى اين ايدهاند كه نشانه هايى براى ترجمه وجود دارد كه بايد دلالتشان راكشف كرد، حتا اگر اين ترجمه ساده نباشد، و بايد گامبه گام و شايد تا تا بى نهايت انجام



 نشأنه آن خيزى است كه بايد به محتواى نهفتهاش ترجمه شوده حـال آنكـهـ




 كه او را به يونگ نزديك مىكند. فوكو: بى شـك حق با شمماست.

خانم رانو 「: مى خواهم به اين نكته بازگردم كه جرا از نقش تفسير دينى صحبت

نكرديد؟ بهنظرم مىرسد كه نمىتوان حتا تاريخ ترجمه را ناديده كرفت: زيرا
 خداوند را بيان مىكند و درنتيجه بايد صداقتِ بیى بايانى را در ترجمهاش به كار كيرد. سرانجام اينكه ترجمههاطى زمان تحول مى يابند و از خلال اين تحول ترجمهها، جيزى آشكار مى شود. اين پرسشى است بسيار بيجییه... همحنين بيش از شنيدن صحبت هاى تانان، به روابط ممكن ميان نيحهـ و و فرويد فكر مى كردم. اگر نمايهى مجموعه آثّار كامل فرويد و علاوهبر آن كتاب جونز
 گفتم: مسئله برعكس است. جرا فرويد در مورد نيجه سكوت كرد؟
 شاگردان فرويد، يعنى رانكه و آدلر شباهتها يا همانندىها ميان تزهاى نيجه (بهويزه تبارشناسى اخلاق) و تزهاى فرويد را موضوع يكـى از هــمايش هارياى كوجكشان قرار دادند. فرويد با خويشتندارى بىاندازه، اين كار را به آنـان مسردد، و فكر مىكنم آنجهه در اين زمان گفت، تقريباً اين است: نـيجه در آر آن واحد ايدههاى بسيارى همراه مى آورد. نكتهى ديگر اين است كه از 191 ا 19 به بعد، فرويد روابطى را با لو سالومه
 مى داد.(V) درنتيجه بايد از طريق لو ســالومه، نـوعى رابـطهى بـز شـكى مـيـان فرويد و نيجهه وجود داشتهباشد. اما فرويد نمىتوانست از آن صحبت كــند.

 سيس كتاب موسى و يكتا پرستى(^) فرويد را داريم كه در آن نوعى گفتوگوى
 براىتان طرح كردم، آيا شـما جيز بيشترى در اين مورد مى دانيد؟
 ارنست جونز شاگرد نرويد.

فوكو: نه، اصلاً حيز بيشترى در اين مورد نمىدانم. درواقع، سكوت شگڭفت آور فرويد در مورد نيحه، بهاستثناى يك يـا دو جـمله، حـتا در مكـاتباتاش مـرا
 سالومه موجب شد كه او نتواند جيز بيشترى در اين مورد بغويد... خانم رانو: نمى خواست جيز بيشُترى در اين مورد بگويد... دمُونبين ': شما در مورد نيجچه گفتيد كه تجربهى ديوانگى نزديكترين نقطه به
 تجربهأى از ديوانگى داشت؟ اگر وقت مى داشتيد، طبيعتاً بسيار جالب مى بود كه همين پرسش را در مورد ساير آدمهاى بزرگّ، مثّل شاعران يا يا نويسندگانى همحون هولدرلين، نروال يا مويسان، يا حتا موسيقى دانانى همحون شومان، آنرى دوبارك يا موريس راول طرح مىكرديد. اما در نيحهه بـاقى بـمانيم. آيـا درست فهميدهام؟ چحون بهواقع از اين تجربهى ديوانگى صحبت كرديد حقيقتاً اين همان جيزى است كه مى خواستيد بگُويدب؟

 مى توانند (تجربهى ديوانگى)" داشتهباشُند؟

فوكو: به شما مى گويم بله، بله.
دموذبين: معناى آن را نمى فهمم، تحون من آدم بزرگى نيستم!
فوكو: من جنين حيزى نمىگويم.




 نزد ماركس، [درمان] فرد نزد فرويد، و [درمان] انسانيت نزد نيجه؟

فوكو: درواقع فكر مى كنم كه معناى تأوـــل در سـدهى نـوزدهم بـهطور قـطع


 ما سلامت جاى رستغارى راگرفتهاست.ل

## يادداشتها

1. F. Nietzsche, Morgenvöthe, Leipzig, C. G. Naumann, 1880.
2. F. Nietzsche, Jenseits Von Gut und Böse, Vorspiel ciner Philosophie der Zukunft, Leipzig, C. G. Naumann, 1886;
(نيجه، فراسوى نيك و بد، بارهى q4، ترجمهى داريوش آشورى، انتشارات خوارزمـى،
.(irvo
3. F. Nietzsche, Ecce Homo, Wie man wird, was man ist, Leipzig, C. G. Naumann, 1889;

$$
\begin{aligned}
& \text { (نيجه، اينك آن انسان، ترجمهى بهروز صفدرى، انتشارات بازنابنگار، IVAV). } \\
& \text { F. ن. ن.: نيجه، تبارشناسى اخلاق، جستار يكم، بارهى F و و ه. }
\end{aligned}
$$

5. K. Marx, Zur Kritik der Politischen Oekonomie, Berlin, Franz Danker, 1859.
6. K. Marx, Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in Die Revolution, Eine zeitschrift in Zwanglasen Haften, éd. J. Weydemeyer, Erstes Heft, New York, 1852.
У. اتــاره به مكاتبات ميان لو سـالومه و فرويد طى يكل ربع قرن. ن.ك.:

Lou Andreas-Salome, Correspondance avec Sigmund Freud (1912-1936), Paris, Gallimard, coll. "Connaissance de l'inconscient", 1970.
8. S. Freud, Der Mann Moses und die Monotheistisch Religion. Drei Abbundlungen, Amsterdam, Allert de Lange, 1939.

## انديشهى خارج

رانديشهى خارجه متنى است دربارْى موريس بلانشو كه در زرونن 1989 در در
 «La pensée du dehors», in Dits et écrits, I;

و براى متن انگليسى ن.ك.:
«The Thought of the Outside», in The Essential Works, 2.

من دروغ مىتّويه ا، من سخن مىتويم

 آزمون قرار مى دهد.
 جلوى استدلال ابيمنيدس راگرفت، اگر در درون سخنى '「كه حيله گرانه روى


3. discours/discourse




 اينكه تضيهى موضوعى





وقتى بهسادگى اعلام مىكنم كه (امـن سـخن مـى






 همرسانى مى كنند، نهنهنها از جانب كفتارِ


 صورى (امن سخن مىگويم)"، مسائل خـاص خـودش را بـرنمى انگــيزد، امـَا
2. proposition-objet/object-proposition
3. parole

انديشهى خارج

معناى آن بهرغم وضوح ظاهرىاش، عرصهى شايد نامحلدودى از پرسشها را مىگشايد. (امن سخن مىگويم)" درواقع به سخنى ارجاع مى دهد كه با دادن موضوعى به اين سخن، بهمنزلهى پايهى آن عمل مىكند. اما اين سخن مفقود است؛ (امن سخن مىگويم)" حاكميتاش را فقط در غياب هر زبان ديگرى جا مى دهد؛ سخنى كه از آن سخن مىگويم، بيشاپيش در برهنگگي بيانشده در لحظهاى كه مىگويم "(من سخن مىگويم")؛ وجود ندارد؛ و اين سخن در همان آنى كه من سكوت مىكنم، مسحو مسى شود. در ايـن جا هـر امكـانِ زبـانى بـا تراگذرندگى 'يى كه زيان در آن تكميل مى شود، خشَى مى شود. صحرا آن را احاطه مىكند. زبانى كه مى خواهد در شكلِ عارى از (امن سخن مىگويم") به
 مى تواند گردآيد؟ مـگر آنكه دقيقاً تهىيى كه ناچچيزي بى محتواى (امن سخن مىگويم" در آن ظاهر مى شود، گشايش مطلقى باشد كـه از طـريق آن زبـان



 محدود كنلـ ــنه آن كسى كه مــخاطبِ زبـان اسـت، نـه حـقيقتِ آنحـــه زبـان مىگويد، نه ارزشها و نظامهاى بازنمايى كه به كار مىبرد؛ به اختصار، زبانْ ديگر سخن و هـمرسانى يك مـعنا نـيست، بـلكه گسـتردنِ زيـان در هسـتى خام|ش است، بيرونگى ناب بازشده؛ و سوزهاى كه سخن مىگويد، ديگر آن تدرها مسئول سخن نيست (آن كسى كه آن را مىى مىكند، و گاهى خود را به يك شكلِ دستوري برخوردار از ايسن اثر، در آن بازنمايی مىكند)، بلكه عدمرجودى است كه در تهى اش، برونريزيِ بیِيايانِ زبان بى وقفه ادامهـ دارد.

















 هنگامىكه در برهنگى (امن سخن میگويم" بيان مى اجود، فضايشى را در آن مى يابد.




 قطعيتِ ترديدنابذيرِ من و وجود آن رهنمون مى شُود؛ برعكس، "امن سـنـ









## تجربهى خارج


















نگاهى به آن بيندازى، قطعيتهاى بىواسطهاش مى گريزند، انـديشـها
 شكل مىدهد كه مىتوان در يك كلمه (اانديشهى خاري












اين فرض كمتر ماجراجِيانه است كه نخستين بإركىيى كه از طريق آر آن





 ياري معماوار بهمنزلهى قانونى جديد اعــا




تجربهاى بهنوعى رمزدار را در انـديشهى مـا و بـراى قـرن آيـنده بــهـ وديـعـه







صورتبندى شد.




 از اشلگل قابل حدس بود)، بلكه باكسانـيانى برخوردارند؛ نزد مالارمه، هنگامى



 بدل شد به انرزى مادى، رنجِ جسم، عذاب و وِارگي خودِ سورْه؛ نزد باتاى،

## 1. Stéphan Mallarme, Igitur, ou La Folie d'Elbehnon, Paris, Gallimard, " Collection

 blanche", 1925.2. Le "Livre" de Mallarme. Premières recherches sur les documents inédits, Jacques Scherer editeur. Paris, Gallimard, 1957.

 رُاك شرر آن را منتـُـر كرد.

هنگامى كه انديشه بهجاى آنكه گفتمانِّ ت تناقض يا ناخردآكاه باشدل، بدل شد

 بسكانگي تثاترى و ديوانهوار من.




 سنجيدهى خودٍ اين انديشهه.

## بازتاب، داستان





 اراده، و تجربهى حضور محوناشدند






2. Le double/The double
3. conversion/converting

FY انديشهى خارج
نتواند از آن بيرون رانده شود ـ بلكه بايد بيشتر به سمت نـهايتى مـعطوف باشد كه در آن بايد همواره خود را زير سؤال برد: اين زبان كـه بـه كـرانـهى ضودش رسيدهاست، ظهور ايجابيتى را نمىبيند كـه نـقيض آن است، بـلكه تهىيى را مى بيند كه در آن محو مى شود؛ و با پـذـيرش گـره گشـوددهشدن در
 يكى راز نيست، بلكه خـارج نـابى است كـه وازههــا بـراى هـميشه در آن در جرياناند، بايد به سمت همين تهى برود. ازهـمينروست كـه زبـانِ بـالانشو استفادهاى ديالكتيكى از نفى نــمىكند. نـفىكردنِ ديـالكتيكى واردكـردن آن هيزى است كه در درونگي مضطربِ روح نـنى مـى شـود. نـنى خاصر خود، آنگونه كه بلانشو انجام مىدهد، بردنِ بىوقفهى اين سخن به خارج از خود است، و هر لحـظه مـحرومكردنِ ايـن سـخن نـهتنها از آنجـهـ انـهـ

 جون اصلى جز خودش و اين تهى ندارد، اما همجنين بازآغازيدن است، زيرا اين زبانِ گذشته است كه با گودكردن خودش، ايـن تـهى را آزاد مـىكند. نـهـ بازتاب، بلكه فراموشى؛ نه تناقض، بلكه زيرسؤالبردنى كه محو میى شُود؛ نه
 بلكه فرسايش, بییايانِ خارج؛ نه حقيقتى كه سرانجام روشن مى شـو جريان و درماندگي زبانى كه همواره بيشايِش آغاز كرده|ست. (انه يك گفتار، بلكه بهزحمت يك زمزمه، بهزحمت يكـ لرزش، كمتر از سـكـوت، كــمتر از

 زمزمه بلكه يك گفتار، و نـه هـرگغتارى، بـلكه گـفتارى مـتمايز، دقـيت و در

دسترس من."(1) دگرگوني متقارنى براى زبانِ داستان لازم است. داستانْ ديگر نبايد قدرتى باشد كه بهطور خستگیىناپذير تصاوير را توليد و روشن مىكند، بـلكه بـايد

قوهاى باشد كه برعكس، تصاوير را گره مى گشايد، تمام اضافهبارشان را كــم مىكند، آلنها را از شفافيتي درونى مى آكند، شفافيتى كه كمكم اين تصاوه آرير را

 جابهجايى، واسطهى خنثا و شكاف تصاويرند. اين داستانها دقيقاند وند و فقط سيماهايى را در حزنِ زندگي روزمره و امر بىنام ترسيم مى مكند؛ و هنگامىكه
 در تهىيى است كه آنها را الحاطه مىكند، در فضايى كه اين داستانها بدون

 انسانهاست: برخوردها، نزديكي آن دورترين ، كتمانى مطلق در همان جـن جايى كه هستيم. بس داستان عبارت نيست از اينكه موجب ديدنِ امر رويتنابِير شود، بلكه عبارت است از اينكه مـوجب شـود بـبينيم رويتنـاپِيري امـر

 است كه امر منفىبراى بازتاب است (درحاللىكه نفى ديالكتيكى با افسانهى زمان مرتبط است). بیشك اين شخنين است نقشى كه خانهها، راهروها، درها
 مكان، آستانههاى جذاباب، فضاهاهى بسته، ممنوع و بااينحال





 بيماران، خسخس, محتضران و نفس معلق كسىكه بىوقفه از زيستن دست


 بد و داستان كه در تهىيى فستخ مى شود كه در آن شكله هايش را راگره مى
 تصوير، بدون حقيقت يا تئاتر، بدون حـر حجت، بدون




















 كه متعلق به هيجِكس نيست، نه زبان داستان است و نه زبان بازتابـ، نه زيان آنجهه بیشإيش گفته شدهاست و نه زبان آنجهَ تاكنون هرگز گفته نشده، بلكه
 وضعيت نهغتهشان)|(Y).

مجذوب و غافلشدن
جاذبه براى بلانتشو همان حيزى است كه بـي بـي











 نمى نـد




1. communication










 فقط ازآنرو وارد بإنسيونى عجيب مى شود








 جذبكند، يا بهعبارت دقيقتر (جون جاذبها ايجابيتى ندارد)، بگذارد در در تهى،
2. Thoma
3. Blanchot, Aminadab, Panis, Gallimard, "Coll. blanche", 1942.
4. Blanchot, Le Très-Haut, Paris, Gallimard, "Coll. blanche", 1948.
5. Blanchot, Le Dernier Homme, Paris. Gallimard. " Coll. blanche". 1957.
6. Blanchot, Au moment voulu, Paris, Gallimard, " Coll. blanche". 1951.

 "(زورگه'" (دغدغه) ناميله ميشود، نامى كه فقط دو يا سه بار در متن آورده

شدهاست.


 بهطور خستغى نإِير به بيش مى راند، آيا دقيقاً حواس








 ايمان بيشترى داشت يا نه ـ شايد بايد در اينج




 در مقام همراه، به او تحميل شدهبود؛ شُايد بهجاى آنكه بخواهد تا تا طبقات

موقانى بالا رود تا زن نامحتملى راكه به او لبخند زددهبـود، بـازيابد، بـايد راه راه

 كس ديگرى مىرفت.









 ففلت است كه توما فراخوانده مى شود: گششودكي جاذي

 نيست؛ اين الزام موهوم و فريبنده است؛ اين الزي الزام هيجِج زيرا خودش مقيد به اين رابطه است و ديگر نمىتواند





 غافل، بيشُروى به سمت نور در غفلت از سايه، تا زمانى كه معلوم شود نور

نقط غفلت است، خارجِ نابِ هم شب شدهاست، همچونِ شمعى كه فوت مىكنيم، مییراكند.

## قانون كجاست، قانوت چه مىیند؟
























بى خبرى شان تكينگى شان را به يكنواختي خاكستري امر عام بيرامونشان، يك فضاى نـاخرسندى، نـارضايتى و حـميتِ افـزايشيـيـافته را

و در باب تخطى. جـگونه مىتوان قانون را شنـاخت و و حقيقتاً تجربه كردا






 قانون در اختيار آنان است: آنان مىتوانياند قاند


 آن را جذب كند؛ تخطى مصرانه در گشود




 همان سايهى حركتِ يِشرونده اسري است.


 آستانههاى مــمنوع بسـيار)، بـهنظر مـى رسد تـابع قـانونى نـأشناخته است:

مجاورت و غيابِ قانون بیوقفه يادآورى مى شُود توسط درهاى غيرمجاز و


 خواستند قانون را در محفيگاهاش بشكنند، رويارو شدند نهتنها با يكنواختى
 سرانجام تسليم، نااميدى و نايِيدى اختيارى و شوم در خـارج: ازآنجـا









 پينهانشدگى چنهان مى شود و آنحه آن را آشَكار مى دكند.
در بالاتر از همه، اين خود قانون است (بهنوحى همتجون طبقهى فـوقانى عميناداب، در شباهت يكنواختاش و در اينهمانى دقيقاش با ساير قوانين)




 زندگى هاى فردى، يك نهاد مى سازد؛ او نتختين شكل قانون است، زيرا هر

تولدى را به بايگانى بدل مىكند. اما سيس كارش را ول مىكند (ولى آيا اين




 فـرمانروايـي بـىنظم، مسـرى و بـى نـامِ بـيمارى واگـي



 لبريز مى شود: دودمانِ آبهايى طغيانيانگر، قلمرو رطوبتى ترديدآميزير، قلمرو



 خارج نمى شود؛ برعكس، قانو








 را در تهي گثشوده انداخت: ممكن است است دسيسنها







 يونانى -با مادرى تهديدگر و رقتانيانيز همجري

 تبعيت كند. او كه مصر است در محلدى طـاعـي

 آن را مى شكند: قانون كجاست، قانون جـي





 براى كشتن اين مرگ انجام مى گيرد، سرانجام زباناش را باز مىكند؛ اين

ديگر چيزى براى گغتن ندارد جز (امـن سـخن مـى


مى شود.

## انوروديكه' و سيرنها


















 آوردهاست، هيجّحيز غير از آنجه خودِ اوست. وعـدهاى هـم دروغين هـم

[^1]










 زبانىثانوى احياكنى.

















 در آن به انجام رسدل، غوطهور

 بىمكان براى روشنى.



 آنجاكه شعر دقيقاً مىتواند ظاند










1. Blanchot (M.), L'Arret de mort, Paris. Gallimard, " Coll. blanche", 1948;
 .Judith .

در مكان ممنوعى است كه زوديت در آن محبوس است؛ برخـالاف انتظار، راوى زودديت را بدون دشوارى يِدا مىكند، همچجون ائوروديكهى بيش از حد نزديك كه در بازگشتى ناممكن و شادمانه، خود را عرضه مىكند. اما در بِس انوروديكه، سيمايي كه از او محافظت مىكند و ارفـئوس او را بـه آن بـيوند






 مسحورشدهاى كه سيرنها كسانى را كه به آنان گوش مـى دهند، مـبهوتِ آن

## همراه

 مـطلوب بـهزحـهـت نـمايان مسى شـود، در لحـظهاى كـه اسـتواري آَواى يكــهـ
 و خشن وجود دارد كه به درونگى تجاوز مىكند، با وارونهكردنِ درونگگى، آن








Ar انديشهى خارج
سمـج - كه سوزه را از هويت سادهاش محروم مىكند، آن را تهى مىكند و به دو سيماى دوقلو اما غيرقابل انطباق تقسيم مىكند، آن را الز حق بىواسطهاش

 سيرنها، روكردن به سـمت جـهـرهى مـمنوعى كـه بـيشاييش خـو كردهاست، فقط پشتسرگذاشتن قانون براى رويارويى با مرگ نيست، فقط جشسْيوشيدن از جهان و بیتوجهى به نمود نيست، بلكه احساسِ نـاگهاني رشــِد صــحرا در خــود أسـت كــه در انتهاى ديگـر آن (امــا ايـن فـاصلهى بى حدواندازه به باريكى يك خط است)، زبانى بدون سوزهى قابل تخصيص
 بيان و بدون جشـمه يك ديگرى كه همان اسـت. آيـا در هـمين شكـاف و در همين رابطه است كه اصل جاذبه مخفيانه سكنا دارد؟ زمانى كه فكر مىكرديم با يک دوردستي دسترسنایذير، به خارج از خود رهنمون مى شويمه آياصرفاً همين حضورِ صامت نبود كه با تمام فشار اجتنابنآذيرش در در سايه سنـينينى مىكرد؟ شايد خارج تهي جاذبه اين همان باشد با خارج كاملاً نزديكِ همزاد.
 جاذبه خود را هممچون حضور ناب نزديك، سرسختت، زائد، همحجون سيمايى
 كند، جون بايد از آن فاصله گرفت، جون بیىوقفه در معرض اين تهديديم كه جذب آن شويم و در يك درهمبرهمي بـى حدوحصر بـا آن مـصالحه كـنيـم. ازهمين جاست كـه هــمراهْ هـمارز است هـم بـا اقـتضايـى كـه هــمواره بـا آن نابرابريم، هم با سنگگينىيى كه مى خواهيم از آن خـلاص شـويم؛ مـا مـطابق صــيميتى كـه بـهدشوارى مـى توان تـابش آوردا در بـيونلى نـاشكستنى بـا همراهايم، و بااين حاله، بايد همـجنان به آن نزديك شويم، رابطهاى را با آن بِدا
 همراه وصل مىشويم.











 خدمتكار است؟ او دُوم









 مى گويد، اين خود زبان توما است كه شروع به سخنگغتن مىكند، بدون او او و

برفراز اين تهى كه در شبى كه به روز درخشــان وصـل است، ردهــاى غيابِب





 بى مضايقه راز دل مى


 مى گذرند و طرف ديگـر ديـوار را در اتـاق زورگــه لكـ مـى


 خوامند بود بههمراه فريادى كه متعرض مري مرك و و مؤيد آن است
 بيشترين دقت آشكـار مـيشود. درواقع هـمراه يكى مــخاطب مـمتاز، يكـ




 ندارد (و مى خواهد در همين بى نامى ذاتى بمانى
 نظم شب خودش درمى آورد؛ بدينترتيب همراه با بيشترين نزديكى به اين

من كه به صورت اوول شخص سخخن مى


















نه اين نه آن
 عادت دارند خودششان را در آن گم كنند تا خود را را بازيابند.






 زيرا مطابق شكل اين تجربه، سكوت عبارت ائنارت است از دم دم نانيوشيديدنى، نخستين



















 بازآغازيدن ممكنشا آرام، روشنگر و مستقيمى كه توما در پايان عميناداب و در لحظهاى طرح ارّا كرد

كه بهنظر مىرسد از هر گفتارى محروم شدهاست؛ يا درخشئش ناب




 آكاهى مان از كلمات، از گفتمان و و از اديبات در آنمـا







 انتظار است.











هرگز فاقدش نبودهاست. آنجه انتظار راگردممى آورد و ثبت مى كند، حافظه نيست، بلكه فراموشى است. بااينحاله، نبايد اين فراموشي






 به بى واسطهگى فراموشى نيست. در فراموشى است كه انتظار استار ممجون انتظار

















يكديگر حركت نوسانى مى كنتد؛ خاستگاهٌ شفافيتِ آن چجيزى است كه هِ بايان











 تهديدآميز نإيديدى و پپديدارى آتى را دريافت نكند.

انديشهى خارج

## يادداشتها

1. Blanchot (M), Celui qui ne m'accompagnait pas, Paris, Gallimard, "CollectionBlanche", 1953, p. 125.
2. L'Attente, l'Oublie, Paris, Gallimard, «Coll. blanche», 1962.
3. Amindab, p. 220.
4. Aminadab, p. 113.
5. Le Très-Haut, p. 81.
و. ن.ك.:

L'Espace littéraire, Paris, Gallimard, " Coll. blanche" pp. 179-184; Le Livre à venir, op. cit., pp. 9-17.
7. Au moment voulu, pp. 68-69.
8. Blanchot (M.), Celui qui ne m'accompagnait pas, pp. 135-136.

## مؤلف چیيست؟










 انتهايیى چاتٍ مىشود. برای متن فرانسوى ن.ك.
«Qu'est-ce qu'un auteur?», in Dis et ecrits, I;
و براى متن انگليسى ن.ك.:
«What is an autor?», in The Essential Works, 2.

ميشّل فوكو، تروفسور در مركز دانشگاهى تجربى ونسن، در بـرابـر اعـضاى انجمن فرانسوى فلسفه اين استدلالهها را باز مىكند:
"جهه اهميت دارد كه چهه كسى سخن مىگويد؟؟" در اين بیتغاوتى، اصـل اخلاقى ' و شايد بنيادىترين اصل اخلاقي نوشتار معاصر تأييد مى شود. براى نقد، نابِيدى مؤلف به درونمايهاى از اين پس هرروزه بدل شدهاست. امـا

 هم بى تغاوت هم الزامآور ـ شنا شاسايى كري كرد
ا. نام مؤلف: عدم|مكان بررمى نام مؤلف بهمنزلهى توصيفى مـعين؛ امـا
 r. رابطهى ملكى: مؤلف نه دقيقاً مالكى متوناش است نـه مســونولشان؛ مؤلف نه توليدگر متوناش است نـه ابـداعگـرشان.

امكان مى دهد بگوييم اثر وجود دارد، جهه ماهيتى دارد؟
 گفتهشده يا نوشتهشده، به او نسبت داد. اما انتساب ـ حتا هنگامى
 . بهندرت موجهِ نقد است. عدم قطعيتهاه Y. جايگاه مؤلف. جايگاه مؤلف در كتاب (استفاده از كلمات اشـارى ؟؛
 راز، وقايعنگار). جايگاه مؤلف در انواع متفاوت سخرئ گفتمان فلسفى). جايگاه مؤلف در يك حوزهى گفتمانى (بنيانگذار يك رشته جيست؟ (ابازگشت به...) بهمنزلهى لحظهى قطعى در تـغيير يك حوزهى گفتمانى، جه معنايى مىتواند داشتهباشد؟).

1. éthique/ethic
function/fonction .Y به معناى تابع هم است، همحون تابع مشتّق يا اصلى در جبر. r.r. كنش گفتارى.
2. Le rapport d'atribution

هـ اثر.
6. embrayeur
7. discours/discourse

## كزارش جلسه

جلسه در ساعت 19 و 9 و دقيقه در كولزُ دو فـرانس، ســالن شـمارْى 9 بـه رياست زان وال آغاز شد.





ميشل نوكو: فكر مى كنم ـ البته از اين بابت كامالً مططمئن نيستم - رسم بر اين

 بسى مختصرتر از آن باشد كه سزاوار توجه شما باشد آلـ: اين طرحى است است كه










 سرسختانه جوياى شنيدن آوايشام. آخر نخست با باو بود كه طرح اوليهام را

در ميان گذاشتم؟ قطعاً نياز شديدى دارم كه در طرح اوليهى اين كارم مشاركت

 اول اين اوست كه امروز خطاب قرار مى دهم.
 چیيست؟؟)، اندكى براىتان توجيه كنم.





 نويسندكان صحبت كردم
 ريكاردو و ديگران صحبت كردم و گذاشتـتم ايـن اسـانـي







 مطابق اين تواعد شكل دادي مى گقتند كه شما خانوادههايى عـيـي آشكارا متضاد را بههم نزديكى مىكيـيد، نامهايى نظير بونون و لينه، ياكويـيه و

SV مؤلف چهيـت؟؟

دارويــن را كــنار هــم قـرار مـى دهيد و دارويـن را عـليه مشـهـودترين بـازى خويشاوندى ها و شباهتهاى طبيعى. باز هم بايد بحويم كه بهنظرم اين ايراد وارد نيست، چون هرگز در يى ارائهى شجرهنامهاى از شخصيتى هاى معنوى
 يا هجدهم برسازم؛ من نمى خواستم هيـج خانوادهاى، نه خانوادهاى مقدس نه منحرف تشكيل دهم و صرفاً در جستوجوى شرايط عـملكرد كـردارهـاى خاص گفتمانى بودم -و اين بسى كم|هميتتر و معمولى تر بود. به من خواهيد گفت كه پس چحرا در كلمهها و چحيزها اسامى مؤلفان را به كار بردهايد؟ يا بايد از هيتِ نامى ياد نمى شد، يا شيوهى استفاده از ايـن اســامى تعريف مى شد. فكر مىكنم اين ايــراد مـو جه است: تـلاش كـردم بـياملهاها و عواقب آن را در متنى كه بهزودى جابٍ خواهـل شـلـ، ارزيـابیى كـنم و بـه آن منزلتى هـمتراز با واحدهاى بزرگ گفتمانى دهمه نظير واحدهايى كـه تـاريخ طبيعى يا اقتصاد سياسى مى خوانيم؟ از خودم مىیرسم مطابق جحه روشى ها و جِه ابزارهايى مى توان آنها را شناسايى، بيان، تحليل و توصيف كرد. اين بود بخش نخست يك كار تجربي جندين ساله كه اكنون به بايان رسيدهاست. اما برسش ديگرى مطرح است: پرسش مؤلف و هـمين بـرسش است كـه اكنون مى خواهم در مورد آن با شـما صحبت كنم. اين انگارهى (امؤلف) در تاريخ ايلهها، شناختتها، ادبيات و نيز در تاريخ فلسفه و علوم، لحـظهى خـاصى از فرديت را برمى سازد. حتا امروز، هنگامىكه تاريخ يك مغهوم، يكـ زانر ادبى يا مكتبى فلسفى را مى پردازيمه حچنين مقولههايى در مقايسه با واحد اول، محكم و بنيادينِ مؤلف و اثر، نقطههايى نسبتاً ضعيف، فرعى و زيرين بهنظر مى رسند. دستكم براى سـخنرانـى امـروز، تـحليلِ تـاريحخى-اجـتماعي شــخصيت مؤلف را كنار مىگذارم. چحگونه مؤلف در فرهنگى نظير فرهنگ مـا فـرديت يافته، از جحه جايگاهى برخوردار شدهه از جهه زمانی برایى مثال انجام تحقيقات در مورد اصالت و انتساب آغاز شدهه مؤلف در كد|م نظام ارزيابى قرار گرفته، از چه زمانى حكايتكردنِ زندگى مؤلفـها و نه قهرمانها آغاز شده و چچگونه











 بسى بيش از آن برایمان آشناست كه نيازي
 اصلى آن مشخص كنيم.










آشكارساختن يا ستايش از عملِ نگارش مورد نظر است، نه زندانى نردردنِ يكى
 نويسا بیوقفه محو می شورد.
 است با مرگ. اين رابطه درونمايه و سنتى ديرينه و ورينه هزار سار ساله در حكاي











 مى يابد. اثر كه زمانى وظيفه داشت فتا فنانآيذيرى را به همراه






 هيجِيك از اين نكات جديد و ناآشنا نيستند و مدتها ناست كها نقد و نلسفه اين

نابديلى يا مرگِ موٌلف را تبت كردهاند. اما بااينوصف، مطمنْن نيستم كـه تـمام نتايج اين كشف بهدتت بررسى شده و اهميت آن بهدرستى ارزيابى شـدهباشد. بـهعبارت دقـيقتر، بـهنظرم مـىرسد كـهـ شـهارى از انگـارههايـي كـه قـرار است جايگزين جايگاه ممتاز مؤلف شوند، درواتع اين مزيت را حفظ مىكنند و روى معناى واقعى اين نایديدي مؤلف سربوش مىیذارند. من از ميان اين انگارهها، به بررسى دو انگاره مىبردازم كه به گمانام، امروز اهميت بسيارى دارند. نخست انگارهى اثـر. ايسن نـظريهاى كـاملاً آشَـناست كـه وظـيفهى نـقد نشاندادنِ مناسباتِ اثر با مؤلف يا بازسازي يك انديشه يا تجربه از راه متون نيست، بلكه تحليلِ اثر در ساختار، معمارى، شكل ذاتى و بـازي مـناسباتِ
 يگانگي غريبى كه اثر مىناميم، چیيست؟ از چحه عناصرى تشكيل شدهاست؟ آيا اثر همان چيزى نيست كه مؤلف نوشته|ست؟ و مـى بينيم كـه مشكـالات بىدرنگ بروز مىكنند: اگر فردْ موُلف نيست، آيا مىتوان آنَچه را او نوشته يا گفته، در اوراقاش به جا گذارده يا از صـحبته هايش گـرد آورى شـدهاست،
 كه او هنگام بهسربردن در زندان، روى آنها مدام مشغول خيالبردازیىهاى خود بودهاست؟ اما حتا با چذيرش فرد در مقام مؤلف، باز اين چرسش بيش ممى آيد كه آيا هر آنجهه او نوشته ياگفته يا از خود بهجا گذارده، بخشىى از اثر اوست؟ مسئلهاى نظرى و درعينحال تكنيكى. براى مثالل، وقتتى اقـدام بـه انـتشار آثـار نـيـجه مىىنيم، كجا بايد دست از كار بكشيم؟؟ مسلماً همه جيز بايد منتشر شود، امـا
 كردهاست. اما حركنويسهاى آثارش چچطور؟ بدون شك. و طرحهايى براى

 نشانى و يا حتا فهرستى براى لباسشويى ديده شود، آن وقت چهه بايد كرد، آيا

آنها نيز اثرند يا نه؟ اما جرا نه؟ و همينطور تا بیى نهايت. جٍگونه مى توان اثرى را از ميان ميليونها نشانِ بهجامانده بِس از مرگِ فرد مشخص كرد؟ نظريهى اثر وجود ندارد و كسانى كه سادهلوحانه بـه ويـرايش و تـصحيح آثـار دست


 لاترتيوس ${ }^{\text {Tطور؟ }}$
 مطالعه كرد، كافى نيست. وازْهى (اثتر") و يگانگىيى كه اين وازَه بر آن دلالت دارد، احتمالًا به اندازهى فرديتِ مؤلف، مسئلهسازند.
 محوشدگى را مخدوش و كتمان مىكند و با ظرافت، وجودِ مؤلف را همـجنان حفظ مىكند، انگارهى نوشتار است. با كاربردِ دقيقِ اين انگـاره نـــــتنها بـايد

 نوشتار مىدهند، نه عمل نوشتن مسئله است و نه نشـان (علامت يا نشـانهى)

 مى شود، هم شرايط زمانىيى كه متن در آن از تا باز مى شـود

 قراردادن دو شيوهى ويزگى شماري نوشِي يعنى رويكرد نقادانه و رويكرد مذهبى، به إمحاى نشارديانههاى بسـيـيار مشـهودِ

1. Clemens Alexandri, Strōmateis.
2. Diogenes Laertius, Pilosopson Kai domaton sunagoge.

تجربهمنديِ ' مؤلف اكتفا مىكنيم. درواقع، بهنظر مـىرسد دادن جـايگاهى آغازين و اصلى به نوشتار سيوهاى است براى آى آنكه هم تأييد الهياتي ويزگي







 جاودانغي آن بس از مرگ مؤلف و مازادِ اسرارآميزِ آن نسبت به مؤلف را
تكرار مىكَند.

اين كاريردِ انگارهى نوشتار اين خطر را دارد كه در لواى حـمايت از امـر
 خنثاسازى، بازي آن بازنمايى هايىى را حفظ مىكند كه تصوير معينى از مؤلف

 كسانى كه معتقدند هنوز مىت توان بـه گسستـ
 براى هميشه از اين سنت خلاص شـوند؟

## *当类






[^2]كاركردهاى آزادانهاى بود كه اين نإِيدى آشكارشان مىكند.


 كرد.
نام مؤلف نامى خاص است و همان مسائلى را سبب مى شود كه هر نـام خاص ديگرى. (در اينجا من از ميان تحليلهاى مختلف به تحليل هاى سرل

 كاركردهاى نشانگر دارد. نام خاص بيشتر از يك نشانه، ايـما و اشـاره، يـا

 توصيف يا سلسلهاى از توصيفهاى معيَن است، مانند امـؤلفِ روش منطت


 تغيير كردهاست. نام خاص و نام مؤلف بين دو قطبِ توصيف و نامگذارى قرار
 اين رابطه نه كاملاً بر وجه توصيف است، نه كاملاً بر وجه نامگّذارى، بـلكه
 نام مؤلف بروز مىكند ــ، رابطهى نام خاص با با فردِ ناميدهشده و و رابطهى نا نام
 تفاوتهاى بسيارى ميان اين دو وجود دارند.

1. John Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press, 1969, pp. 162-74.
2. La chasse spirituelle

برای مثال، اگر دريابيم كه پیى ير دوبُن چشهمان آبى ندارد يا در پاريس متولد
 شخص اشاره مىكند. چچنين چجيزهايى رابطهى نامگذارى را تغيير نــمىدهند.
 دريابيم كه شكسپير در خانهاى كه مـا امـروز بـه ديـدن آن مـى نشدهاست، اين تغيير قطعاً عملكردِ نام مؤلف را تغيير نمى دهد؛ اما اگر ثابت شود كه شكسبير غزلها را كه منسوب به اوست، ننوشته|ست، آنگاه تـغيير مهمى رخ دادهاست كه بر شيوهى كاركرد نام مؤلف تأثير مى گذارد. اگگر ثابت شود كه شكستبير ارغنون بيكن را نوشته|ست، زيرا يك مؤلفِ واحذْ آثار بيكن و آثار شكسیير را نوشتهاست، آنگاه نوع سوم تغيير بروز مىكند كه عملكردِ


ساير نامهاى خاص نيست. واقعيتهاى بسيار ديگرى نيز تكينه گي ناسازه گونِ نام مؤلف را مشخص مىكنند. گفتن اينكه بیير دويُن وجود ندارد، بههيجّوجه با گفتن اينكه هومر يا هرمس تريسمڭگيستوس وجود ندارند، يكى نيست؛ مورد اول به معنى آن
 جند نفر در زير يك نام واحد جمع شدهانـل يـا مـؤلف حـقيقى هـيّعيك از ويزگى هايى را ندارد كه بهطور مرسوم به شـخص هومر يا هرمس نسبت داد داده مى شـود. گفتن اينكه نام حـقيقي فـلانى زاك دوران است و نـه بـى دير دوبُـن بههيجوجه با گفتن اينكه نام استاندال أنرى بِل است، يكى نيست. همحتين، مى توان معنا و عملكرد جنين قضايايیى را به پرسس گرفت: (ابورباكى ' فلان كس و بهمان كس است و غيرهثا و (اويكتور ارميتا، كليماكوس، آنتىكليماكوس، فراتِر تاكيتورنوس و كنستانتين كنستانتينوس، همگیى كيركه گورند.

 كلود شُوو اله، رُان ديودونه، شـارل ارسمان، آندره وى و...).

Vه مؤلف حيست؟
اين تغاوتها ممكن است ناشى از اين واقعيت باشند كه نام مؤلف صرفاً عنصرى در يك سخن نيست (عنصرى كه مىتواند فاعل يا مفعول باشد يـا جاى آن را ضمير و امثال آن بگيرند)؛ نام مؤلف نـقش مـعينى را نسـبت بـه سخن ها إفا مىكند و كاركرد طبقهبندى را تضمين مىكند. جحنين نامى امكان مى دهد كه شمار معينى از متون گردآورى شود، حد و مرز آنها تعيين شود و از آن ميان برخى از متون حذف شـود و در مـعابلِ مـتون ديگـر قـرار گـيرد. بهعاوهه اين نام رابطهاى را ميان متون برقرار مىكند؛ هرمس تريسمعيستوس وجود نداشته|ست، بقراط هم هـمينطور - بـه آن مـعنى كـه بـالزاك وجـو داشتهاست -ه، اما ايْنه چِند متن زير يكـ نام واحد قرار داده شدهاند، نشان مى دهد كه ميان آنها رابطهاى از همخونى، خـويسُاوندى، وثـوق بـرخـى از متون از راه متون ديگر، توضيِ متقابل يا بهرهگيري همزمان برقرار شدهاست. نام مُولف وجه معينى از هستي سخنَ را مشخص مىكند: اينكه يك سخنْ نام مؤلفى را بر خود داشتهباشل، اينكه بتوان گفت پاين را فلان كس نوشته|ست"
 و بیشجّافتاده نيست كه هر روز گغته مـى شود و مـى گذرد و بـى درنگ تـابل مصرف است، بلكه گفتارى است كه بايد به شيوه و وجهى خــاص دريــافت شود و در فرهنگى معين، جايگاه خاصى را كسب كند. بهنظر مىرسد كه برخلاف ساير نامهاى خاص، نام موُلف از درون يك سخن به فردى واقعى و بيرونى كه آن را پديد آوردهاست، گذر نمىكند، بلكه همواره حضور دارد، محدودههاى متن را معين مىكند و وجــه هسـتي آن آشكار يا دستكم مشخص مىكند. نام مؤلف ظهور مجـوععهأى گفتمانى را آشكار مىكند و جايگاه اين سخن را در درون يك جامعه و فـرهنگ مـعين نشان مى دهد. نام مؤلف در احوال مدنى افراد جا ندارد و جايگاهى حقوقى ندارد، در خيالِ اثر هم جا ندارد، بلكه در گسستى قرار گرفتهاست كه گـروه معينى از سخنها و وجه تكينِ هستى شان را بنا مـى نهل. درنـتيجه، مـى توان گفت كه در تمدنى مانند تمدن ما، شـمارى از سـخنهها از (اكـاركردِ موْلف")




 عملكرد برخى از سخنها در در يك جامعه است.劵米


















## 1. appropriation

مقرر شد ــيعنى اواخر سدهى هجدهم و ابتداى سـدهى نـوزدهم ــامكـان
 خود گرفت. انگار مؤلف از زمانى
 دوقطبي سخن، با تخطى به گونهاى نظامیند حالا مزاياى مالكيتاش تضمين شدهبوددا اين جايگاه را كسب كرد.
 عمومى و ثابت اثر نمى گذارد. در تمدن ما، متونى كه بايد به مؤلفى نسبت داده شوند، هميشه از يك نوع نبودهاند. زمانى بود كه متونى
 هويت مؤلفشان مطرح باشد، مقبول و متداول و باارزش شناخته مى شـدند؛ بى نامى شان مشكلى پديد نمى آورد، زيرا قدمتشانـان، حال جه

 علوم طبيعى و جغرافيا، در قرون وسطا فقط زمانى كـى كه نام مؤلف بر آنها بوا بود،
 يا (افلوطين حكايت مىكندهِ درواقع ضوابطى برای يكى استدلال معتبر و موثق
 حقيقتِ اثباتشده پذيرفته شوند. اما در سدهى هفدهم يا هجدهمه، تغييرى رخ داد؛ سخنهاى علمى بهواسطهى خـودشان و در بـى نامي يكـ حــي



 مجموعهاى از عناصر يا نشانهى آسيبشناختى يكـ بيمارى بهكـار رفت. امـا سخن هاى (ادبى)| فقط زمانى قابل قبول|ند كه از كاركرد مؤلف برخوردار باشند:

VA
در مسـورد هــر شـعر يـا داسـتانى مـىثيرسيم از كـجا آمـده و جـهـ كسسى آن را نوشته|ست، حه زمانى، در جهه شـرايطى يا با جه طرحى؟؟ معنايى كه به اين متن مىدهيم و اعتبار يا ارزشى كه براى آن قايل مى شويم بستگى دارد به شيوهى هاسخدادن ما به اين برسشها. و اگر زمانى متن در بی يک اتغاق يا درخواست صريح مؤلف، بى نام شد، بازى بى درنگُ به بازيافتنِ مـؤلف بـلـل مـى شـود. از آنجا كه بىنامي ادبى براى ما قابل تحمل نـيست، آن را در هـيـئت يك مـعـما مى يذيريم. درنتيجه، كاركرد مؤلف امروزه نقش مهمى در ديدگاه ما در مورد آثار ادبى ايفا مىكند. (بى شی اينها كلى گويى هايىاند كه تا آنجا كه به به نقد امروز مربوط است، بايد تدقيق شوند: مدتى است نقدِ آثار مطابقِ زُانر و نـوع آنهـا انجام مى شود، برمبناى عناصر تكرارى موجود در آنها و مطابقِ تغييرات حولِ يك نامتغير كه ديگر آفرينشخر فردى نيست. همينطور اگر در رياضيات ديگر جندان بـه مـوُلف ارجـاع داده نـمـى شود، مگـر بـراى نـامگذارى مـعادلات يـا مجموعهاى از قضايا، در زيستشناسى و پزشكى اشاره به موُلف و تاريخِ كارِ او نقشى كاملاً متفاوت دارد: اين اشاره فقط شيوهاى براى نشاندادنِ منِع نَيست،


ابزارهاى آزمايش در آن دوره و در فالان آزمايشگاه ارائه شود).

 است كه موجود عاقلى را برمى سازد كـهـ آن را (امـؤلف)") مـى ناميم. بـى شـي منتقدان تلاش مىكنند با تشخيص انگيزهاى (اعميق"، قدرتى ॥آفريننده)"، يك "اطرح"ا، و مكانِ آغازينِ نـوشتار در فـرد، بـه ايـن مـوجود عـاقل جـايعاهى

 روانشناختى، فقط فرافكني عـملياتى اسـت كـه بـه مستون تـحميل مـىكنيمّ



همهى اين عمليات برحسبِ دورانها و انواع سخن تغيير مىكند. ما آنگونه كه يك (اشاعر" مىسازيم، يكـ (امؤلف فلسفى" نمى سازيم، درست هـمانطور
 نمى ساختند. باوجوداين، مىتوانيم از خلال زمان، نامتغيرهايى را در قواعِِ
برساختنِ مؤلف ييدا كنيم.

براى مثال، بهنظرم مىرسد شيوهاى كه نقد ادبى مـدتهاست مـؤلف را تعريف كردهاست ـيا بهعبارت دقيقتر، چجهرهى مؤلف را بـرمبناى مـتون و
 سنت مسيحن اصالتِ متونِ در دسترساش را تأييد (يا رد) مىكرد. بهعبارت
 مى مبرد كه بسيار شبيه است به روشى هاى تفسير مسيحى براى اتـباتِ ارزشِ

 نيست، زيرا ممكن است افراد مختلف نام يكسانى داشتهباشُند ياكسى بهطور غيرقانونى از نام خانوادگي ديگرى اسـتفاده كــند. وقتـى در ســنـتِ مـتن كـار
 حند سخن را به يك مؤلف واحد نسبت داد؟ و چچوگونه مىتوان براى تعيين
 قديس چهار معيار را بِيُنهاد مىكند: () اگر از ميان جند كتابى كه به مؤلفى نسبت داده مى شود، يكى نازلتر از مابقى بود، بـايد آن را از فهرست آثـار
 همين كار را بايد در مورد متونى كرد كه با آموزهى ساير آثار يك مؤلف در تناقض است (پپ، موُلف يك حورزهى انسجام مـفهومى يـا نـظرى تـعريف


1. Saint Jérôme, De Viris illnstribus (Des hommes illustres, trad. abbé Bareille, in ©Euvres compiète, Paris, Louis Vives, 1878, t. III, pp. 270-338).

وازْهها و اصطلاحهايى نوشته شدهاست كـه بـهطور مـعمول در نـوشتههاى نويسنده ديده نمى وـود (در اينجا، مؤلف بهمنزلهى وحـدتِ سـبك تصور مى شود)؛ ¢ ) و بالاخره، متونى كه به رويدادهاى پس از مرگ مؤلف اشـاره
 تحريف شده تلقى شوند (در اين جا، مؤلف جهرهانى تاريخى و نقطهى تلاقى شمار معينى از رويدادها قلمداد مى شود). نقد ادبى ملـرن حتا وقتى كــه بــه
 را كموبيش به همين شيوه تعريف مـىكند: مـؤلف مـبنايى است كـه امكـان مى دهد هم وجود برخى رويدادها در يك اثر و هم تغييرات و تـحريفها و

 طبقاتىاش و روشنكردنِ طرحِ بنياديناش) . مؤلف هـمحجنين اصـلِ وحـلـِتِ



 نقطه|ى باشد كه تناقض ها برمبناى آن برطرف مى شوند و عناصرِ نـاسازگار سرانجام به يكديگر بيوند مى سازمان مى يابند. و بالآخره، مؤلف يك كانونِ بيانى خاص است كه در قالب
 و نامهها و قطعات و غيره ظاهر مى شود. جهار مـعيار اصـالتِ ثروم قـديس


مى گيرد.

اما كاركرد مؤلف بازسازيِ بى قيدوشرطى نـيست كـه بـهصورت حـيـيزى دستِ دوم از متن بهمنزلهى مادهاى بى اثر سـاخته شـدهباشلـ مـتن هــمواره






 داراى كاركرد مؤلف، نقش اين كلمات اشا






 ممكن است اين ايراد گرفته شود كه اين نقط خصوصيت تكين اينِ سخن داين داستانى



 نيستت با منى كه طى استدلالآآوردن سخن مى




مى مىانست آن را انجام دهد، به شرط آنكه همان نظام نمادها، هـمان بـازي
 همان رساله، منِ سومى را نيز بيدا كنيم، همانى كه حرف مى میند تا تا از معناى



 برعكس، بايد كفت كه در چنين سخن هايى، كاركرد مـؤلف چــنان است كـهـ پراكندگي اين سه منِ همزمان را باعث شود． بى شك تحليل مىتوانست باز هم ويزگى هاى سرشت شتماى بـيشترى را

 مىرسند．من اين خهار ويزگى را اينطور خلاصه مىكنم：（）كاركرد مؤلف با

 تمدن، بهشيوهاى يكسان و يكشكل روى همهى سخنها إعمال نمى رشود؛ ץ）كاركرد مؤلف نه با نسبت دادن خود بلكه با يك سلسله عملياتِ خاص و يیخيده تعريف مىشود؛ ¢ ）اين كاركرد
 همزمان جند من و چند جايگاهِ سوزه راكه طبقات مـختلفى از افراد مىت توانند آنها را اشغال كنند، امكانچذير كند．

## 类当㫧

تا بدينجا بهشيوهاى غيرقابل توجيه، مـوضوعام را مـحدود كـرددهام．بـهطور

 هم فكر مىكنم كه معنايى بيش از حد محدود به اصطلاح（امؤلف＂）دادهام و و

خود را محدود كردم به مؤلف يك متن، كتاب يا اثر كه مى توان تو تويدشَان ران را


 مختصر اينكه اين مؤلفان در جايگاهى اند كه مـى توان آن را (افـراگفتمانى)' ناميد.
اين بِيدهایى است مكرر، تطعاً به قدمتِ تمدنِّ ما. هومر، ارسطو، آبـاى










 مىتوان بهسادگى ايراد گرفت. مى توان گفت كه درست نيست كهـ كه مؤلفي رمان




1. «transdiscursive»
2. «fondateurs de discursivite»/《founders of discursivity»
3. Freud (S.), Der Witz und seite Beziehung Zum Unbewuslsten, Vienne, Franz Deuticke, 1905.
4. Ann Radcliffe, The Casteles of Athlin and Dunbayne.















 كه آنان نهتنها شمارى از از همانـديا


 مفهوم ليبيدو يا فن تحليل روياها را در آثا آثار كارل آبراهام يا يا ملانى كلاين بيا بيدا

 روانكاوى برخاستهاند

















 ممكن است اين عمل آميخته به كرايشى غريزى يرى يا تاري





 ناهمگون است. گسترشددادنِ يك نوع گفتمانمندى ماند ياند روانكاوى، آنگونه

[^3]

















 آنها ارجاع مىكند.


 ("روزآمدكردن)" متمايز كنيم. اين دو صديده در علم بسيار متداولاند. منظور از


 را از دانش بازيافته|ست كه از كوردموا تا هومبولت امتداد دارد؛ درحقيقت، اين تصوير را فقط باعزيمت از دستور زايشى مىتوان برساخت، زيرا دستور

 ديگرى است: سازگارى دوبارهى يكى سخن در عرصهأى از تعميم، كاربرد يا




 فراموشى وجود داشتهباشد، نه فراموشي اتغاقى يا بوشيدگى به دليل ابـهام،

 از آن مشتتق مىشود، درعينحال آن جیزیى است كه فاصله ايجاد مسىكند و لباس مبدل به آن مى بوشاند. بايد روى اين فراموشى غيراتفاقى بهدقت كـار كرد، بايد بتوان جاى آن را معين كرد، آن را تحليل كرد و با همين بازگشت به
 بلكه بخشى از گفتمانمندي مورد نظر است و همين گفتمانمندى است كه به


1. Chomsky (N.), Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought, New York, Harper \& Row, 1966.
2. Serres (M.), «Les anamnèses mathématiques», Archives internationales d'histoire des sciences, no5 78-79, janvier-juin 1967.























 معماوارِ اثر و مؤلف انجام مى يُيرد. درواقع، از آنجاكه متا متن متنِ مؤلف است








 مؤلف（ابنيادين＂و با واسطهى خود رابطهاى اينى دارد كه با رابطهى هر متـنى بـا مؤلف بىواسطهى خود اينهمان نيستا



 يكديگر باشند．من فقط به يك دليل آنها را راز هم متمايز



 عوامل بسى تعيينكندهتر مواجهايم．兴深娄




1．Freud（S．），Entwurf einer Psychologie（1895），in Aus den Anfängen der Psychanalyse，London，Imago Publishing，1950，pp．371－466．

آنجه گفتم، اهميت خاصى قائلام، براى شما بازگو كنم.




 وجود دارد (كه به قواعد دستورى و قواعد منطق و و توانين موضوع قابل تقليل
 رابطه (يا عدم رابطه) با يكى مؤلف و شُكلمهاى متفار ماوت ايـن رابـطه يكـى از







 كه سخن ها بهكار مى بندندند.






 مسئلهى ستتى و اينكه ديگر يرسشهايى از اين دست راطرح نكنيم: جڭگونه
 مى متواند قواعد زبانى را از درون به حـركت درآورد و بــدين تـرتيب اهــداف


 كند، جه كاركردهايى راإعمال كند و با تبعيت از جه قواعدى؟ و و مختصر اينكه نقشّ چايه گذارى آغازين را الز سوزه (يا جانشين آن) بغيريم و آن را بهمثابه يكى كاركرد متغير و ييجيدهى سخن تحليل كنيم.















 تركيب آزاد، تجزيهى آزاد و بـازتركيب آزادِ دامستان مـيشويم. اگـر عــادت

كردهايم كه مؤلف را نـابغه و فـوران دائمـى نـوآورى مـعـرفى كـنـيمه، درواقـع
























هو
 جايگاه، شكل و ارزشُشان هرحه مى خواهد باشلد و برداشـتى كـه از آنهـا مى شود، هرجهه مى خواهد باشد. ديخـر ايـن بـرسش ها را كـهـ بـارها و بـراى مدتهاى مليد تكرار شدهاند، نخواهيم شنيد: "ابـهواقـع جـه كسـى ســخن گفت؟ آيا واقعاً او بود و نه كس ديگرى؟ با جَه اعتبار و اصالتى؟ و جهه بخش از
 نظير اين يرسش ها وجـود خـواهــل داشت: اووجـههاى وجـودي ايـن مــخن حيست؟ كجا از آن استفاده شدهاست و حگگونه مىتواند به گردش درآيد و جه كسى مى تواند آن را به خود اختصاص دهد؟ مكانهايى كه جايى بـراى سوزههاى ممكن وجود دارد، كدام|ند؟ جیه كسى مى تواند ايـن كـاركردهاى گوناگون سوزه را برعهده گيرد؟پ॥ و در پس همهى إين پرسش ها، نمى توانيم
 كه چه كسى سخن مى گويد؟"

ران وال: از ميشل فوكو بابت آنچهه براىمان گفت و بـحث مـى طلبد، تشكـر مىكنم. حال چجه كسى گفتار را يی مى گيرد. ران دورمسون: در تز ميشل فوكو، يگانه چیيزى كه خوب نفهميدهبودم و همه، حتا مطبوعات مهم روى آن تأكيد كردهبودند، پايان انسان بود. ميشل فوكو اين بار به ضعيفترين حلقهى زنجير حمله كردهاست و ديگر نه به انسان، بلكه به مؤلف حمله مى.برد. من خوب مى فهمـم كه در رويدادهاى فرهنگى چنجاه سال |خير، چهه جيزى او را به إين ملاحظات رهنمون شدهاست: (اهمه بايد شـعر

 بهنظرم مى زد كه نقطهى تلاقى اند. موضعگيرى هاى سياسى نيز عمل يک مؤلف است و مىتوان اين موضم گيرىها را با فلسفهاش مقايسه كرد.


 اثرش را، بلكه آثار ديگران را نيز به او بازمىگردانداند.

گلدمن: در ميان نظريدهر دازان برجستهى مكتبى كه جايگاهى مهم در انديشهى







 واقعيت اجتماعى باشد. امروز مى خواهم روى همين سطح از انديشـهى دقيقاً فلسفى او و نه روى تحليل هاى انضمامى اش صحبت كـنم.
 بگويم كه كاملاً با اين نكته موافقام







[^4]تصور مىكنم بايد به مسئلهى مهمى كه ميشُل فوكو طرح كردر، يعنى "آحه كسى سخن مىگويد؟؟"، مسئلهى دومى را افزود: (اجه میى گويد؟"). "حهه كسى سخن مىگويد؟؟" در چرتو علوم انسـانى مـعاصر، ايـدهى فـرد
 از پيشُ پذيرفتنى و قـابل دفـاع بـهنظر مـىرسد. از سـالها پـيشُ بــدينسو،

 جايگزين سوزهى فردى كنيم. من در كارهايم نشان دادهام كه راسـين يگـانه
 توسعهى مجموعهاى ساختارمند از مقولات ذهنى، يعنى آثـار جـمعیى زاده شدهاند و نهايتاً اشرافيت و گروه يسوعى ها را كه راسين در درون اين گـروه، فردى بهويزَه مهم بود، بهمنزلهى (امؤلف") يافتم.
 علوم انسانى دستكم دو پاسخ وجود دارد كه درعينحال كه كاملاً مغاير بـا يكديگرند، هرگونه ايدهى سنتاً پٍيرفتهشدهى سورَهى فردى را رد مىكنـد.
 ساختارها (ساختارهاى زبانشناختى، ذهنى، اجتماعى و غيره) را جايگزين آن مىىكند و بـه انسـانها و رفـتارشان فـقط نـقش و كـانـاركردى در درون ايـن ساختار ها مى دهد و ساختارها نقطهى نهايى بزوه رهش يا تبييناند.

 همينرو ايدهى سوزه را حذف نمى اركند، بلكه سوزُهى فرافردى را جايگزين

1. transindividuel
2. Goldmann (L.), Le Dieu caché, Étude sur la vision tragique dans les «Penseés» de Pascal et dans le théatre de Racine, Paris, Gallimard, coll. «Bibliotheque des idees» 1955.
3. structuralisme génétique

سوزهى فردى مىكند. در اين جشـمانداز، ساختارها نيز بى آنكه واقعيتهايى مستقل و كموبيش نهايى بهنظر آيند، فقط خصوصيت ايت عام هر پراكسيس و هر واقعيت انسـانى انــد. عـملى انسـانى كـه سـاختارمند نـباشـد، وجـود نـدارده،

 محورى در اين ديدگاه عبارت است از ايـنكه سـورْه وجـود دارد؛ در بُـعد






 كرد؟




 مححدودههاى هر عمل انسانى، براساس اين واقعيت تعريف مى شود كه اثـرْ

 ممكن است براى تعيين محدلودههاى اين ساختار، مجبور شويم برخى متون



 ريونددادن تأريل با تبيين اهميتى خاص دير داردي






 تحول را دنبال مىكردينى.



 فلسفهاى از نوشتار را تدوين كند. ازآنجا كا كه مفهوم او او از نوشتار بـيسيار نزديك

 را بهجا مى گذارد كه در نهايت محو مى شوند؛ اين اين خصوصيت هر براكسيسى ريـى

[^5]Les Lettres ecrites par Louis de Montalte d̀ un Provincial de ses amis et aux RR PP. Jesuites, sur sujet de la morale et de la politique de ces Peres, Cologne, Pierre de La Vallée, 1657); Les Pensées, ibid, pp. 1079-1358.
(كه بِس از مرگ باسـكال تحت اين عنوان جاپٍ شُد:

Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, Qui ont trouvés après sa mort parmi ses papiers, Paris, Guillaume Desprez, 1670), ibid, pp. 1079-1358.

است، جه ساختن يك معبد مورد نظر باشد كه سِ از حجند قرن يا حند هزاره


 كسى مىنويسد؟؟"
از آنجا كه هيجِ مطلبى در مورد بخشُ دوم سشخرانى ندارم و درمجموع با



 روششُناسى جديد علمى مى نامد و آفرينندكانان. اين مسئلهاى واقي













 آنحجه در قالب بازگشت دروغين به سرحشممهها، درواقع تلاشى است براى

مؤلف جیست؟ 99

يكى يردن ماركس و فرويد با تحصلگرايـى و بـا سـاختارگرايـى غـيرتكوينى معاصر كه كاملاً از آن دو بيگانهاند. در همين چششمانداز است كـه مـى خواهـم صـحبتام را بـا بـيان عـبارتى مشهور پايان دهمّه عبارتى كه يك دانشجو در ماه مه روى تخته سياه يكى از كلاس هاى سوربن نوشت و بهنظر من، اساسِ نقدِ هـم فلسفى و هـم علمى بر ساختارگرايی غيرتكوينى است: (اسـاختارها بـه خــيابانها نـريختند)، يـعنى هــرگز سـاختارها نـيستند كـه تـاريخ را مـىسازنلـ، بـلكه انســانها تـاريخ را مىسازند، هرجند كنش انسانها همواره ويزُگى ساختارمند و دلالتگر دارد. فوكو: تلاش مىكنم پاسخ دهم. نخستين چیيزى كه بايد بگويم اين است كه من هرگز كلمهى ساختار را به كار نبردهام. كلمهها و پـيزها را جستو كلمه را نمىيابيل. يس بسيار علاقهمندم كه از تمام تسهيالات سـاختارگرايـى معاف شوم يا زحمت تو جيه آنذها را خودشان بكشند. بهعلاوه، من نگغتم كه مؤلف وجود ندارد و تعجب مىكنم كه گفتار من حنين تعبير نادرستى را بهبار

آوردهاست. همه چجيز را اندكى مرور كنيم. من از درونمايهاى صصحبت كردم كه مىتوان آن را در آثار و نـيز در نـقد
 محو شود. با تو جه به اين نكته، برسشى كه طرح كردم اين بود: اين قاعدهى
 بازى كاركرد مؤلف را. و آنجهه تلاش كردم تحليل كنمه دقيقاً شيوهى إعمال كاركرد مؤلف در آن حـيزى است كـه مسىتوان فـرهنگ اروبـايى از ســدهى هفدهم به بعد ناميل. بی شـك من اين كار را بسيار كلى و بهشيوهاى بيش از حـ انتزاعى كردم، چحون ارائهى كلى آن مدنظر بود. تعريف اينكه اين كاركرد بـه


معناى آن نيست كه مؤلف ووجود ندارد. همين مسيُله در مورد نفى انسان كه آقاى گلدمن از آن صحبت كرد، صادق

است: مرگ انسان درونمايهاى است كه امكان مىدهد شيوهى عمل مفهوم انسان در دانش آشكار شود. و اگر از خوانـدن قـطعاً دشـوار تـمام نـخستين
 اين تأييد برمىگردد به تحليل يك عملكرد. تأييد اينكه انسـان مـرده انـر است،
 درونمايه _كه از آن من نيست و از بايان سدهى نوزدهم به بعد بـى وقفه تكرار
 جايگزين آن خواهد شد)، مفهوم انسان به جه شيوهأى و مطابق جهه قواعدى

 نكتهاى ديگر. گلدمن گفت كه من ديدگاه غير علمى را اتخاذ مىكنم. بهطور
 اين ايراد از جه مرجعى بر من وارد شدهاست.







 معرفى كرديد.

نوكو: يإسخ من به شما ــالبته تحت عنوان فرضيهاى كارى، زيرا باز هم آنجهه

[^6]مؤلف جيست؟ 1.1
براىتان گُتم، متأسفانه جيزى بيث از يک طرح كارى و يک راهنشان كارگاهى نبو د ــاين است كه بايل بتوان مو قعيت فراگغتمانى يیى را تحليل كرد كه مؤلفانى
 مى شوند؛ شيوهاى كه از آنان نقل قول مى آوردند، شيوهاى كه به آنان ارجـاع مى دادند، آنان را تأويل مىكردند و اصالت متونشان را اححيا مىكردند و غيره، همگی بهطور قطع از يک نظام عملكردى تبعيت مىكند. به اعتقاد مـن، در ماركس و فرويد با مـؤلفانى سـروكار داريـم كـه جـايگاه فـراگـغتمانى شان را نمىتوان يكسان با جايگاه فراگغتمانى مؤلفانى همـجون افلاطون يـا ارسـطو دانست. و بـــايل چـــيستى ايــن فـراگــفتمانمندي مــــرن را در تــقابل بــا فراگفتمانمندى ييشّين توصيف كرد.

گلدمن: فقط يك يرسش: وقتى شما وجود انسان يا سوزَه را مىپِيريد، آيـا آنها را به جايگاه كاركرد تقليل مى دهيد يا نه؟

فوكو: من نگفتم كه آنها را به يك كاركرد تقليل دادهام؛ من كاركردى را تحليل كردم كه در درون آن، جيزى مثل يك مؤلف مىتوانست وجود داشتهباشد. مسن در ايـنجا سـوزَه را تـحليل نكـردمه بـلكه مـؤلف را تـحليل كـردم. اگـر سخنرانىيى در مورد سوزه می داشتمه، احتمال داشت كـه بـه هــمين شـيوه، كاركرد سوزُه را تحليل كنمه يعنى شرايطى را تحليل كنم كه ممكن است است فرد كاركرد سوزءه را انجام دهد. باز هم بايد تصريح كرد كه سوزه در جهه حوزهایى سوزه است و سوزْهى حه حیيزى است (سوزهى ســخن، مسيل، فـرايـندهاى اقتصادى و غيره). سوزهى مطلق وجود ندارد.

رُ. اولمو: سخنرانىتان بسيار برايم جالب بود، چحون مسئلهاى را زنده كرد كــه
 در رياضيات موارد مصدودىاند كه شـمارى از مفاهيمى كه شمـا طرح كرديد، با وضوح بسيار در آنها نمايان است. درواقع، قرارگرفتن در برابر مسنلهاى كه






















 بهاعتقاد من، فقط زمانى كه درونگى وجود دارد، مؤلف وجـود دارد. ور و ايـن
I. ن.ك.: زيرنويس ص VF.

مؤلف جبست؟
مثال بورباكى كه بههيجر وو مؤلف در معناى معمولى نيست، كاملاً مـؤلف را








 ابزارهاى فكرىتان عالى است. در بخشّ جهارم صحبت







 است، ما در اين مورد كاملاً توافق داريم. درنتيجـي


 نكته در انديشهى شما غايب نيست.

زاك لاكان: من خيلى دير دعوتنامه رادريافتكردم. با خواندن آن، (ابازگشت


بهال را در آخرين پاراگراف علامت زدم. شايد به خيلى خيزها بازگرديم، ولى بازگشت به فرويد جيزى است كه من يك نوع برجم در حوزهایى معين بهشمار مى آورم و در اينجا فقط مىتوانم از شـما تشكر كـنم، شـما كاملاً به انتظار من پاسخ داديد. در مورد فرويل، بهويزه با يادآورى معناى (ابازگشت بهى)، بهنظرم همهى آنچحه گفتيل، دستكم از نگاه آنحهه توانستم در آن سهيم باشَم، كاملاً بهجا و درست مى آيد.
دوم اينكه مى خواهم خاطرنشان كــنم بـهنظرم مـىرمد در حــوززاى كـه بهطور مبهم با اين برجسب مشخص مى شود، حال چه ساختارگرايـى بـاشد حه نباشد، بههيتِرو مسئلهى نفى سوزَه مطرح نيست، بلكه وابستگیى سوزه مطرح است كه بىنهايت متفاوت است؛ و بهخصوص در سطح بازگشت بـه
 اصطلاح "ادال") آن را جدا كنيم، مطرح است. سوم اينكه - من صـحبتام را بـه هـمين نكتـه مـحلود مـى كنم ـ تـصور نمىكنم اين نوشته كه ساختارها به خيابان نريختند، بههيتِرو مـوجه بـاشد، چجون اگر چجيزى وجود داشتهباشد كه رويدادهاى ماه مه را نشان دهد، دقيقاً ريختن ساختارها به خـيابان است. ايـنكه ايـن عـبارت هــمان جـايـى نـوشته مى شود كه اين ريختن به خيابان روى مى دهد، بهسادگى هيت جيزى غير از اين را ثابت نمىكند كه درونِ آنْهِه من عمل مى خوانمه اغلب و وحتا عـموماً همان جيزى است كه خودش را ناديله مىگيرد.

ز. وال: باز هم تشكر مىكنيم از ميشل فوكو براى آمدناش، صشحبت كردن|ش،
 همگگى جالب بود. همحنين تشكر مىكنم از كسانى كه صسحبت كـردند و از
 اين پرسش (ادر خانه) پاسخ دهيم.

## تئاتر فلسفه

$$
\begin{aligned}
& \text { رسيد. براى متن فرانسوى ن.كي: }
\end{aligned}
$$

«Theatrum philosophicum», in Dits et écrits, II;
و ترجمهى انگليسى آن در
«Theatrum philosophicum», in The Essential Works, 2.



 مديد نشّانهى مهم و مازادِ ديگرى را بر بالاى سرمان به گردش درمى آورند. و و شايد روزى اين قرن قرنى دلوزى باشد.

1. Gilles deleuze, Difference et Repetition, Paris, P.U.F., 1969; [Difference and Repetition, trans. Paul Patton. New York, Columbia University Press, 1994].
2. Gilles Deleuze, Logic du sens, Paris, Ed. de Minuit, 1969; [The Logic of Sense, trans. Mark Laster with Charles Stivale, ed. Constaritin V. Bourdas, New York, Columbia University Press, 1990].

مى خواهم براى رسيدن به قلب اين آثار مهيب، جـند راه راه را يكى بس از از









دلوزى تحليل كنيم）．

## 米浂半

وازگونكردنٍ افلاطونگرايى：كدام فلسغه است كه حنين تلاشى نكردهاست؟




 بزرگ آن را به سخره میگر انرفتند．





 نقش دالى را بازى مى كند كه هم مازاد است و هم در جـاى خـى خـوده، فـداند）؛
|. Michel Leiris، نويسندهى فرانسوى (19-199 - 199).











 او نمى خواهد بداند كه چهه ويزگى خـا







 كشـفِ قانونى برای حقيقى وكذب (حقيقت در اين جا در تر تقابل با خطا نيا نيست،




وانمودگرايانهى كذب بىدرنگ همجون ناموجود خلع شـود. اوليسس، ايـن
 وانمودگران صحنه را ترك مى
مى

















 كه او يك مدعي شياد استا













 افلاطونگرايى انجام دادهاست تا دوباره حول الگـو، المـر ايـنمهمان و و هـمانـان




 ديوجانوس لارسيوسى را بخوانيم．

## 米㫧㫧

به همهى آن اثرهاى سطحى نزد إيكوريان توجه كنيم كه لذت آشان در در آنها

 بهسرعت دوباره جذب مىكند؛ لايههاى كاملاُ نازكى كه از سطع اشياء جـدا جدا

1．paraplatonisme
2．ironie／irony
3．humour／humor

مى شوند و رنگیها و نماها را به عمق جشمّ هاىمان تحميل مى كنند (غشاهاى شناور، بتهاى نگاه)؛ اشباح ترس و ميل (خدايانِ ابرها در آسمان، تههرهى آى زيباى مورد ستايش، (ااميد محقرى كـه بـاد آن را آوردهاست")). هـمهى ايـن فراواني امر لمسنشدنى است كه بايد امروز بـدان انـديشـيد: بـيانكردنِ يك فلسفهى وهم كه به واسطهى دريافت يا تصوير، در زمـرهى داو دادهاى آغــازين


 بيش از خودش و يس از خودش باشد، بهاختصار، در آن جيزى كه شايد دلوز اجازه ندهد كه ((ماديتِ غيرجسماني") وهم بناميم.

 (ابيمارىنشانهشناسي") وهم)؛ همحچتبن بى فايده است كه وهــم را برحسبب
 بتوان همهى آن زوايا، درخشُشها ها، غشاها و بـخارات را با به اين هسته ها ها متصل كرد، چنانكه در ابزَههايى اينهمان با خودشان (إيديدهشناسىكردن)" هم نه). بايد بگذاريم در مرز اجسام بازى كنند: درمـقابل اجسـام، جحـون بـه اجسـامـام

 بسگانه مىكنند؛ و نيز خارج از اجسام، زيرا اوهامْ ميان اجسام بازى مىكنند، آنهم مطابق قوانين مجاورت، بيجِخوردگى و فاصلهى متغير كه اوهـام هـيّيج شناختى از آنها ندارند. اوهامْ تدوامِ انداموارههها
 دوشقى حقيقت ـكذب، موجودـناموجود (كه جيزى نيست غـير از تـفاوت

1. «symptomatologiser»/<symtomatologizing»
2. organismes

وانموده-رونوشت كه يكبار براى همييُه انعكاس يافتهاست)، و بعـذاريـم
 منطق معنا را مىتوان دورترين كتاب قابل تصور نسـبت بــه ايـديدهـشناسى













 دادهاست. اين متافيزيك نيست كه يك توهم است، ممتحون يك نو نوع در يك



 مى كند كه براى توهمزدايى از اوهام







 كموبيُ خويشاوندِ الهيات طبيعى است، متافيزيـي

دفاعى كه به خود مىگيرد، روبرت'.











 است، موجب تولد و بازتولد يك (افيزيك وهم)"'مى شود. ****

1. l'Un-Bon/One Good
r. Roberte، شخصصيتى در قوانين مهمانوازی، رمانى از كلوسونسكى. 3. «fantasmaphysique»/«phantasmaphysics»

رواقيون در جانب ديگر افاطونگرايىاند. من با ديدن دلوز كه ابِيكور و زنو، يا لوكرتيوس و خروسيبيوس را بهنوبت به صحنه مى آورد، نمى توانم مانع انع از از اين
 بزرگِ فلسفهى غرب نمى رود؛ او گويى در حـال عـبور، بـر غـفلتاهـا تأكـيد

 قابل دريافت را برجسته مىكند، جون بهخوبى مى داند كه در آن جـا غـفلتى



 رشتههاى ظريف را بازمىگيرد و بهنوبهى خود در اين رشـتهها، هـمهـى آن
 سرتاسر مديترانه در گردش بودند، به بازى مى گيرد. به جـاى لعـن و نـفرينِ درهمبرهمي يونانى يا تحقير بيشِ


 بيروزىهايى كه بيوسته به شورشههاى بيشتر میىانجاملد، كنش, ' تابلد نمونه، رويداد جاودانه.
انديشيدن به رويـداد نـاب يـعنى ايـنـه نــخست مـتافيزيكاش را بــه آن
 نه متافيزيكِ يكى جوهر كه بتواند همهى عَرَض هايش را بنا نهد؛ نه متافيزيكِ انسجام كه عَرَضها را در رشتهاى درهمتنيده از علتها و معلولهها جا دهد.

1. Actium



 شاهزاده آندرهى زخمیى 「مى






 غيرجسمانى، به متافيزيك تعلق دارندي








 بهمنزلهى رويداد، براى آنتونينوس روى مىدهده، و وجه ديغـرش مـعطوف

1 . Fabricius، ،سردار و دولتمرد رومى بئش از مبلاد.
 3. terme

است به تضيه، جون مردن هـمان جـيزى است كـه در يك گـزاره در در بـارهى







 مرگ در كفـ آلودگي بى نام سخن است؛ مرگ آن چيزى است كه آر از آن سخن



 بنياديناش)(V).
سرانجام اينكه براى اين رويدادـمعننا، دسـتورزبانى بـا مـركزى مـتفاوت






 زمانى جستوجو كنيم؛ يا دستورزبان معنا را در تحليلِ تخيلي گِينه ورارد ارد كنيم:

1. noématique/noematic
(زيستن = زندهبودن)؛ دستورزبانِ معنا-رويـلـاد حـول دو قـطب نـامتقارن و ناموزن مى چجرخد: وجه مصدرى-زمان حال. معنا_رويداد همواره هــم نـوكِ جابهجاشدهى زمان حال است، هم تكرار جاودانهى مصدر. مردن هرگز در ضخامت هيِّ لحظهاى جا نمىگيرد، اما از نوك متغير آن، كوتاهترين لحـظه بى نهايت سهم مىبرد؛ مردن بهمراتب كوچكتر از لحظهى انديشيدن به آن است؛ و در دو سوى اين شكـافِ بـى ضخامت، مـردن بـراىهــميشـه تكـرار مى شود. زمان حالِ جاودانه؟ به شرط آنكه زمان حالل را بدون فراوانى و امر جاودانه را بدون وحدت درنظربگيريم: جاودانگى (بسگـانهى) زمـان حـال
(جابهجاشده).
 (سطح متافيزيكى)؛ در سطح تِيزها و كلمهها، رويدادِ غيرجسـمانیْ مـعناى تضيه است (بُعد منطقى)؛ در خط سخن، معنا-رويدادِ غيرجسمانى را فـعل سنجاق مىكند (نقطهى مصدري زمان حال). فكر مىكنم كموبيش بهتازگى سه اقدام بزرگ براى درنظرگرفتن رويـداد وجود داشته|ست - نوتحصلگرايیى پديدهشناسى، فـلسففهى تـاريخ. امـا در نوتحصلگرايی، سطح خاصرِ رويداد غـايب است؛ و از آنجـا كـه از لحـاظ منطقى، نوتحصل گرايتْ رويداد را با وضعيت جيزها يكـى مسى گيرد، مسجبور است رويداد را در ضـخامت اجسام فروبرد، از آن فرايـندى مـادى بسـازد و بـهشيوهای كـموبيش آشَـار بـا فيزيـكاليسـم ' تسيوند يـابد (نـوتحصلزگرايـى (ابــهشيوهاى اسكـــيزوئيلـ")، سـطع را بــه عـــمق فــرومىكاهد)؛ و در نـظم دســتورزبان، نــوتحصلزگرايــنْ رويــداد را در كــنار مســند قـرار مـى دهد.
 رويداد خـام را يسيشايِش و مسجزا قـرار مـى دهد ـ صـخرهى واقعيتمندى،
 physicalisme . علومطبيعى بيان شُود و از روشه هاى اين علوم سرمشّق گبرد.

IVY تاتر فلسفه

كارِّرُجنبورجوشِ معنا كه كندوكاو مىكند و تدوين مىكند؛ و يا معنايى مقدم را فرض مى گیرد كه جـهان را بـيشابيش گـرداگـرد مـن چجـيدهاست، راههـا و و مكانهاى ممتاز را ترسيم كرده و بيشابيش نشان دادهاست كـه رويـداد كــجا ممكن است روى دهد و جهه سيمايى مى تواند به خود بگگيرد. يا گربه كـه بـا معناى عام، بر لبخند مقدم است؛ يا معناى عام لبحخند كه بر گربه مقدم است يا سارتر يـا مـرلوبنتى. مـعنا بـراى آنـان هـرگًز مـصادنـ بـا رويـداد نـيست. درهرحال، نوعى مـنطق دلالتگـرى، دسـتورزيان اول شـخص و مـتافيزيك آگاهى از همين جا منشاء مىگیرد. فلسفهى تاريخ نيز رويداد را در جرخهى زمان محبوس مىكند؛ اشتباه اين فلسفه دستورزبانى است؛ اين فلسفه از زمان حال جهرْاى میسازد كه آينده و گذشته آن را قاب گـرفتهانـد؛ زمـان حــال آيندهى سابقى است كه بِشُايِسُ در خودِ شكلِ آن نمايان بود؛ و گـذشتهى آينده است كه اينهماني محتواى آن را حفظ مىكند. چس براى ايـن فـلسفه ازيكسو، يـى منطقِ جوهر (كه جوهر را در حافظه بنا مىنهد) و يكـ منطق مفهوم (كه مفهوم را بهمنزلهى دانشى از آينده تأسيس مىكند) ضرورى است، و ازسوىديگر، متافيزيكى از كـيهان مـنسجم و كـامل، مـتافيزيكى از جـهان

چايگانمند ضرورى است.
بس سـه فلسغهایى كه فـاقد رويـدادنـــــ اولى بـه بـهانهى ايـنكه نــمىتوان دربارهى آنجِه "اخارج") از جهان است، چجيزى گفت، سـطع نـاب رويـداد را نمىیذيرد و مى خواهد آن را زوركى - بـهمنزلهى مـرجـع - در كـمالٍٍ كـروي جهان محصور كند. دومى به بهانهى اينكه دلالتگرى فقط براى آگاهى وجود دارد، رويداد را در خارج و بيشابيش يا در داخل و بَعد قرار مىدهد، و همواره

1. اشارهاى است به بحث دلوز در منطت معنا در مورد لبـخند و گـربه در آلبس در سـرزمين






آن را در نسبت با حلقهى من جا مىدهد．سومى به بهانهى اينكه رويداد فقط


 درنتيجه غيرقابل تقليل به فيزيك جهان）، يك منطق معناى خـنثا（بـه جـاى پديدهشناسي دلالتگرىها و سوزه）، انديشهاى از زمان حال مصلـرى（و نه
 بهنظرم مىرسد دلوز به ما مى دهد تا بتوانيم انقياد سه گانها رويداد در روزگار ما همچجنان گرفتار آن است．

## 类学类

اكنون بايد سلسلهى رويداد و سلسلهى وهم همطنين شُوند．سلسلهى امـر غيرجسمانى و سلسلهى امر ناملموس．سلسلهى نبرد، سـلسلهى مـرگى كـهـ


 يكديگر تلاقى مىكنند، در رويدادى وهمى＇، يا در خـاستگاهِ اوليـهى يـى
 فقدانى حاكى از تكرار بدون اصل، خارج از هرگونه تقليد و آزاد از الزامهار شباهت．بس رويدادْ لباسِ مبدلِ تكرار است، نقابِهايى همواره تكـين كـه
 ناجور روى هيج برهنگی، تفاوت نابِ

 جنينى را برتمى سازد كه كمكم تمام انداموارگي مغهوم از آن متولد شود．مري

## 1．fantasmatique／phantasmatic

يا نبرد همجچون وهم، نه تصوير قديمى مرگِ مشُرف بر حادثئهى ابلهانه است، است،











 قضاوتكردن است. فلسفه مى خواست هر دو كار را انجام دهد، هم رويا رياى آن








 برونهست را قرار مىدهند كه فقط انديشه مىتواند آن را بينديشد؛ و وهم و





















 بهمنزلهى مسئله (بسگانگي نقاطِ براكنده) و انديشه بهمنزلهى تـقليدبازیى (تكرار بدون الگو).
 انديشيدن حيست؟ ثرسشى كه دلوز همواره در تمام طول كتاباش دو بـر بار آن

را مىنويسد: در متنِ منطقِ رواقي امر غيرجسمانى و در متن تحليلِ فرويدي

 به ما مى بار به نظريهاى از انديشه مىرسيم كه تماماً از سوزَه و ابزه رهايـه إنديشه-رويدادى به همان اندازه تكين كه طاسريختن؛ انديشهـوهمى كه در
جستوجوى حقيقت نيسـت، بلكه انديشـه را تكرار مىكند.

درهرحال، مى فهميم كه جرا از نخستين صفعهى مـي مـنطق مـعنا تـا آخـرين صفحه، دلوز بىوقفه دهان را تكرار مىكند. دهانى كه زنو بهخوبى مى دانست








 آواى خوراكى مى گذرانند.(9) مى خواهـم از آوامـحورى

 قابل توجه اين مركززدايیى را نشان مى دهده، پذيرا باشد:
_ Les dents, la bouche;
_ Les dents la bouchent;

1. oral
2. phonocentrisme
3. phono-decentrement/phonodecentering
＿L＇aidant la bouche；
＿Laides en la bouche；
＿Lait dans la bouche，etc．${ }^{\prime}$
منطق معنا ما را مهياى انديشيدن به آن جيزى مىكند كه طى قرون بسيار،
فلسفه بلاتكليف گذاشتهبود：رويداد（كه در مفهوم ادغام مىكردند وند و ستس بيهوده تلاش مىكردند كه در قالب انواع واقعه بهمنزلهى حقيقتسنجِ قضيه، انواع امر زيسته بهمنزلهى حالتمندي سورّه، و انواع امر انضمامى محتواى تجربي تاريخ، آن را استخراج كنند）؛ و وهم（كه به نام امر واقع، آن را را وا
 زنجيرهى هنجارى جا مىدادند：دريافت＿تصوير－خاطره－توهم）．روىهم مرفته در اين سدهى بيستم، چچه حیيزى مهمتر از رويداد و وهم وجود دارد تا تا بدان
بينديشى؟؟

بايد ممنون دلوز باشيم．او شعارى را كه ما را بـه سـتوه مـى آورد، تكـرار نكرد：فرويد با ماركس، ماركس با فرويد و لطفاً هر دوىشان انـان با ما．او او آنجَه را وا




 حمايت نمى شد، در تفاوت و تكرار صورتبندى كردهبود．و اكنون بـايد بـه همين كتاب بازگرديم．

## 米光类

دلوز به جاى اعلامِ فراموشى عظيمى كه سرآغازِ غرب باشدل، با شكيبايى يك
 ا．هتفـرتاسـتج عـبارت بـالا هـمگى تـلفظى يكسـان دارنــد（ledanlabush）، امـا مـعانى ثـان

ناحيز را نشانه مىگيرد.(0) او حروف كوجِك، بزدلى هاى تكرارى، تمام آن خطوط كلى بلاهت، بيهودگى و تكبرى را دنبال مىكند كه هـر روز بـىوقفه

 اشتباه كنلد، اما هيج كس احمق نيست (بهطور قطع، هيج يك از مـا)؛ بـدون حسننيت، انديشه بههيجرو وجود ندارد؛ هر مسئلهى حقيقى بايد راه حلى


 استيلاى الگُوى تربيتى، و بهويرُه حذف حماقت، كـلِ اخــالاقياتِ رذيـلانهى انديشه همينجاست كه بیشَى بهسادگى مىتوان بازى آن را در جامعهمان
 اخلاقيات، اين تمام فلسفه است كه جابهجا مىكنيم. تفاوت را در نظر بغيريم. معمولاً تفاوت را بهمنزلهى تفاوت از جا جيزى يا يا در حيزى تحليل مىكنيم؛ در چسِ تفاوت و وراى آن، اما بـراى آنكـهـ تـفاوت را تحمل كنيم، به آن يك مكان دهيم، محدودهى آن را تعيين كـنيم و درنتيجه
 تفاوت آن را به گونهها تقسيم مىىكند (امتيلاى انداموارِ ’ مفهومِ ارسطويىى)؛
 فراتررفتن از آن مشخص شارد

 گونههاى گوسفندى، ديگُر كارى جز شمارش گوسفنـدان نـداريـم. سٍس ايـن است نخستين بيكرهى سوزهـمنقادسازى 「: تفاوت بهمنزلهى مشـخصى شدن

1. organique/organic
2. spécification/specification
3. assujettissement/subjectivation
(در مـفهوم)، تكـرار بـهمنزلهى عـدم تـفاوت افـراد (خـارج از مـفهوم). امـا سوزْهـمنقادسازى با جه؟ تفاوتِ آنارشيك، همه جا و بهشيوهاى يكسان نزد همه، مى داند كه جپگـونه

 مى مند. اما اگر دقيقاً به بازى سوءنيت امكان دها دهيم، چحه؟ اگر انديشه از معناى


 جستوجوى امر مشترك در زير تفاوت، بهگونهاى تفاوتگذارانه تـفاوت را

 ناب است؛ تكرار نيز ديگر كفكردگي ملال آورِ امر اين همان نـيست، بـلكه تفاوت جابهجاشده است. انديشهى گريخته از حسننيت و مديريت مـعناى

 انديشيدن در معناى عام درواقع محافظتِ انديشه از (اتناسليتِ") ' تكينِ انديشـه

اما به عملكردِ مغهوم بازگرديم. مغهوم براى آنكه بتواند بر تفاوت تسلط يابلد، بايد كه دريافت در بطن آنَهِ آمر گورناگون
 تجزيه مى شود)؛ بايد كه هر بازنمايى جليد همراه شود با بازنمايى هايى كه
 (احساس-تصوير-خـاطره)، امـر شـبيه را بـا تسـاوي كـمّى و بـا كـميّتهانى

## 1. «génitalite»/«genitality»

درجهبندى شده محك مىزنيم؟ جدول بزرگ تغاوتهاى قابل اندازه گيرى را


 گستاخانهى امر اينهمان بود، در بازنمايى بدل مى شود به اصلِ ساماندهي
 شباهت را - بيـُترين و كمترين، روشنترين و تيرهترين؟ عقل سليم' . عقل سليمى كه بازمىشناسد، همارزىها را برقرار مىكند، اختالافها را ارزيابى مىكند، فـواصـل را انـدازهگـيرى مـىكند، شـبيه مـىكند و تـقسيم مـىكند، مشُتركترين جيزِ جهان است. عقل سليم است كه بر فلسفهى بازنمايى حكم


 يك تفاوت ناب است: تغاوتى كه جابهجا مى شود و تكرار مىشود، تفاوتى كه منقبض يا منبسط مى شود، نقطهى تكينى كه در رويدادِ شديدش، تكرارهاى نامحدود را متراكم يا نامتراكم مىكند. بايد انديشه را همحوون بـى قاعده گـي

باز هم لختى، جدول بازنمايیى را برجسته كنيم. در نقطهى تلاقى محورها شباهت كامل قرار دارد؛ سبس تفاوتها و به همان اندازه شباهتهای كـاه كمتر و



 مىكند، است كه محمولهاى متضاد بيان مىشوند. در فـلسفهى بـازنمايى،

[^7]














 روانرنجوري ديالكتيك. جون فلسفهى بازنمايى درواقع به ديالكتيكى است كه رهنمون میشـدري









دوباره طرح مىكند و بهطور بىیِيايان برسشانگیيزي استن و نـيستن را از نـو احـيا مـىكند، ايـن ثـرسشگري فـروتنانهى درسـى و گـفتوگوى خـياللى دانش آموز است: ا(اين قرمز است؛ آن قرمز نيست _الآن روز است؟ نه، الآن شب است.") در شـامگاه آسـمان اكـتبر، چـرندهى مـينروا قـارقار مـى كند كـهـ (ابنويسيد، بنويسيد، صبح فردا ديگر شب نيست.")
 نفى است: انديشهاى كه به واگـرايـى آرى مـى گويد؛ انـديشهاى آرى گــو كـه





 آن بالا و براى هميشه، صِاسخ را در اختيار دارد، مسئله نيست، بلكه خود ايده مسئله است، يا بهعبارت دقيقتر، ايده وجـه ديگـرى جـز وجـه مســلـهدار ندارد: كثرت آشكارى كه بر ابهام همواره فزايندهاش تأكيد مى شوده ور و در آن




 مسئله يک آرى نمى كند، مسئله استن است. بايد به گونهاى مسئلهدار انديشيد، بهج جاى آنكه به شيوهاى ديالكتيكى پرسش كرد و پاسخ داد.

[^8] فزايندهاى مى يابد. نخست بايد همراه با با ارسطو، از اينمهماني مـنهوم دست


















 هستى جـوهر است؛ بـراى هـر دو، انهـدام مـولاتلات و تأيـيد ايـنكه هستـي
 حفظِ وحدتِ هستى در هر لحظه. برعكس، هستى شناسىيى را تصور كنيم كه

1. accatégorique/acategorical

Duns Scotus .Y
 تفاوتها حمل شود؛ در در اين صورت، حيز





 تكمعنايي نامقولي هستني هستى را بهمنزلهى بهطور مكرر به تفاوت حمل مى شـود تفاوتى در شيور توزيع نمى شود：امر واقع منوط به امر ممكن نيست؛ امر امر محتمل متضاد امر باد با امر




 سرانجام شرطِ انديشيدن به وهم و رويداد است．

## 带滋旅

سرانجام؟ نه كاملاً．بايد به اين（（بازآمدن）، بازگرديم．اما نخست لختى درنگ

 مرتكب اشتباههايی شدند؟ اگر دچار اشتباه شدند، ازآنرو بود كه قانی قانونى در

1．دو شخصيت داستانى در رمانى از فلوبر．ن．ك．： Gustave Flaubert，Bouvard et Pécuchet， 1881.
















 بهعبارت دقيقتر، در آنان درهم آميخته مى شود: اتفاق نزد در آنان سرسان
 را مى خحسبيد. اين حنين است حماقت عظيم و رقتانگانيز شانـان كه قابل مقايسه


 نامقولىاند.
 مقولات با ايجاد فضاى حقيقت و كذب و با مكاندردنى به مكملِ آزادِ اشتباه،

تثاتر فلسفه |TI

بى سروصدا حماقت را رد مىكنند. مقولات با صداى بلند بـه مـا مـى گويند چگگونه بشناسيم و رسماً دربارهى امكانهاى اشتباه كردن هشدار مى دهند؛ اما
 حماقتِ مـطرود را شكـل مسىدهند. پس خـواستِ رهـايىيافتن از مـقولات مخاطرهآميز است؛ تازه از دست مقولات گريختهايـم كـه بـا تـفتالِ حـماقت مواجه مى شويم و بهمحض انهدام اين اصول تـوزيع، بـا ايـن خـطر مـواجـه

 ترموديناميسم تمام تلاش هاى ناكام در اطرافـمان بالل مى آيل. انديشيدن در قالبِ مقولاتْ شَناختنِ حقيقت براى متمايزكردن آن از كذب استِ اسِ انديشيدِِ يك انديشهى (انامقولى" رويهروشدن با حماقتِ سياه، و يك آن متمايزشدن از آن است. حــماقت تــماشا مــى شـود: نگــاه را در آن غـوطهور مـىكنيمه مىگْاريم مجذوباش شويم، حماقتْ شما را با ملايمت حمـل مـىكند، بـا ستردن خود به دست آن، از آن تقليد مىكنيم؛ بر سياليتِ بى شكل آن تكيه مىكنيم؛ مترصد نخستين جهشي ناگهاني تفاوتِ نامحسوس مىمانيمه، و نگاه تهى را بىتبوتاب مترصد بازگشت بارقه مىكنيـم. به خطا نه مىگويـيم و آن را قلم مى گيريم؛ به حماقت آرى مى گوييمه، آن را مىبينيمه، آن را تكرار مىكنيم و

به آرامى غوطهوري تمام و كمال را طلب مىكنيم. بزرگي اندى وارهول با قوطى هاى كنسرو، با اتفاقات ابلهانه و با سلسلهى لبــخندهای تـبليغاتى: هـمارزي دهـانى و غـذايـي آن لبـهــياى نـيمهباز، آن دندانها، آن سسسهاى گو جه و آن نظافت مواد باكکننده؛ همارزي يكى مرگ با حفرهى يك ماشينِ تيكهِياره، مرگ در انتهاى سيم تلفن بر بالاى تيرك، و مرگ در ميان دستههاى براق و مايل به آبىرنگِ صـندلى الكـتريكىى. حـهاقت بـا غرقشدن در خودش، مىگويد (اين همارز استا)، و آنجه را هست با آنجهه از خود مىگويلـ، تابى نهايت امتداد مى دهد: ا(اينجا يا هر جاي ديگر، همواره همان جيز؛ جهه فرقى مىكند رنگڭهايى متنوع، روشنايى هايى كميابيش زياد؛

چقدر زندگى، زن و مرگ ابلهانه است! حقدر حماقت ابلهانه است!! امـا بـا تماشاى رودرروى اين يكنواختتي بى وحدوحصر، آنَحه بهناگاه مى درخشـهـ،




 وهم جاودانه به اين قوطى كنسرو، به اين جهرهى تكين بـى
 مغلوب است، هنرِ مقوليِ اجتنابكردن از اشتُباه. دانشمند هوشم مند است است اما انديشه است كه با حماقت رويارويى مىكند، و فيلسوف است كه حماقت
 فيلسوف در اين جـمجمهى بـى شـمع غـرق مـى شود. حــماقتْ سـر مـردهى و

 است، تقريباً تـا آنجـا كـه در آن از دست مـىرود؛ و كـوفتگى، بـى


 فيلسوف بايد آنقدر سوءنيت داشتهباشد تا بازى حقيقت و خطا را بهد را بـد بازى نكند: اين سوعنيت كه در پارادوكس عملى مى شود، به فيلسوف امكان



مبهوتشدن، حماقت را تماشا كند، براى آنكه به آن نزديك شورد
 بيانِ مؤدبانهى آن اين باشدي: غرقشـد

 بازى مى كند.



















[^9]＂احقيقىتر از امر واقع＂، را به روى فال ورقگيرانِ زن مى گشايد．درواقع، مادهى مخدر حماقت و انديشه را نسبت به يكديگر جابهجا مـىكند، و ضـرورتِ قديمي تئاتر امر بى تحرك را برمى جیيند．اما اگر قرار است انديشه


 امكان دهد．شايد．（11）دستكم در وضعيت ترك اعتـياد، انــديشه دو شـان دارد：يكى شاخى كه سوءنيت ناميده مى شود（براى عقيمگذاشتن مقولات）،
 دوريم از آن داناى بيرى كه در دستيابى به حقيقت آنقدر دام




 با اجراى بدخلقى، ازَاين تمرين منحرفانه و از اين تئاتر، انتظارِ جاره را دا دارد：
 طاس هاى ريختهشده، مسرنوشت يكـ بـازى ديگـر．انـديشيدن نـه تسـلى مى دهد، نه خوشبخت مى مكند．انديشيدن با بىرمقى، خودش را هـمـرجون يك انـحراف كشـانكشان راه مـى برد؛ انـديشيدن بـا اجـرا روى يكـ تـــاتر، خودش را تكرار مىكند؛ انديشيدن خودش را بهناگاه از جـعبهى طـاس ها

 داشتهباشد، آنگاه انديشه دلهره و هراس است؛ و انديشيدن به زحمتاش

اينكه هستى تكمعنا باشد و اينكه هستى فقط بتواند بهشيوها بـى يكسان حمل





















 انسان جاودانه بازخواهدآمد، انسان مسكين جاودانه بازخواهد آمد.ها شـايد

آنجهه زرتشت اعلام مى كند، دايره نيست؛ يا شايد تصوير غيريرقابل تـحملِ

 دندان مىكند و آن را به بيرون تف میى مكند.











 اينجا منظور توالي زمانهاى حالى حال نيست، زمانها


 و آن را از همينجا بهطور نامحدود بازبرش مـىدهـد: هـرقدر هـم كـه بـراى

ا. براى متن كامل با ترجمهاى متفاوت، نگاه كنيد بـه (ادربـارهى دبـدار و مـعما)ه در: نـيجه،


 بساز كتُتن هيولا، بتواند به كمك آن از هزارتو خارج شود. بعدها ممسر ديونوسيوس شُد.

دنبالكردن اين شكاف دور برويم، هرگز به اتم تقسيمنإِذيرى نمى درسيم كهر














 هميشه تأييد شدهاست.






 مىكند. نزد دانز اسكوتس، تكمعنايي هستى به بـى تحركي يك انتزاع ارجاع

مى داد؛ نزد اسسينوزا، به ضرورت جوهر و جاودانگىاش؛ و و در اينجا به يك يك

 ازآنروست كه در يكى ضـرب [طـاسريختنِ] زمـان حـال، كـل اتـاق تأيـيد

بس آيا مىتوان گفت كه در تاريخ، سه بار به نوبت به تكممعنايي هستـى








 كرد، آن صداى بـى سعادت و بيزارى است. زرتشت نسبت به بازگشت، Fürsprecher است، آن










 در ريسمانِ يك سخن حـضور بـيابد؟ يـا بـايد ايـن نتــانهى مـازاد، هـمواره جابهجاشده، و بهطور بییپايان مفقود در جاى خود را برجسته كرد، و بهجاى
 را همطنين كرد با مدلول بزرگى كه انديشهى امروز آن را هــمچون شــنـاورى نامطميُن و مطيع حمل مى كند؛ همرطنينكردنِ بازآمدن با تفاوت؟ نبايد فكـر كرد كه بازگشت شكل يك محتوا كه مىتواند تغاوت باشد، است؛ بـلكه از
 جابهجاشدهى بازآمدن، صاعقهاى تولِد مى شود كه نام دلوز را حمل خواهد
 انديشه كه دورترين بازآغازيدنها نويدش را دادهاست، قرار نيست بيايد. انديشه همين جاست، در متن هاى دلوز، جهنده و رقصان در برابر ما، در ميان


 بااينحال موجب میى شود افلاطون، دانز اسكوتس، اسيينوزا، لايبنيتس، كانت و همهى فيلسوفان همجچون نقابهاىنقابهايش بازآيند. فلسفه نه بهمنزلهى




 تئاترى كـه در آن فيستنهى لنگ اعــلام مـى
 تشخيص مى دهد كه آن موسيقي آسمانى ثيرو لونر ' است. در است اتاقكِ نگهباني لوگـزامـبورگ، دانـز اسكـوتس سـرش را از يـنجرهى مـدور مـى گذرانـد؛ او سيبيل هايى انبوه دارد؛ اين ها سيبيلهانى نيجچهاند كه به كـلوسوفسكى تــيـير جهره دادهاند.

## يادداشتها

1. Différence et Répétition, pp. 82-85 [E. 126-28] et pp.165-168; Logique du sens, pp.292-300 [E. 233-60].
Y. دربارهى مطايبه كه بالا مىرود و فروروي طنز ن.ك.

Difference et Repetition, p. 12 [E. 5] et Logique du sens, p. 159-166 [E. 134-41].


 همان].
3. Logique du sens, pp. 307-321 [E. 266-79].
4. Merleau-Ponty, La Phénoménologie de la perception (Gallimard, 1945).
5. cf. Logique du sens, pp. 13-21 [E. 6-11].
6. cf. Logique du sens, pp. 22-35 [E. 12-22].
7. Blanchot (M), L,Espace littéraire, cite in Difference et Répétition, p. 149 [ E. 112].

همحِنين ن.ك.:
Logique du sens, pp. 175-179 [E. 148-53].
8. cf. Logique du sense, pp. 212-216 [E. 148-53].
9. در مورد اين درونمايه بهويرزه ن.ك.:

Logic du sens, pp. 217-267 [E. 183-233].

- ا. تمام اين باراگراف در نظمى متفاوت از خـود مـتن كـتاب، بـه جـــند درونمـايهاى



$$
\begin{aligned}
& \text { r|r در مورد اين مضامين ن.ك.: }
\end{aligned}
$$

Différance et répétition, pp. 52-61, 376-384 [E. 35-42, 299-304]; Logique du sens, pp. 190-197, 208-211 [E. 162-68, 177-80].

## نيِّه، تبارشناسى، تاريخ

فوكو اين متن را براى مجموعهاى در بزرگداشاشت ران هيبوليت نوشت. متن فارسى ترجمهاى است از متّن اصلى به زبان فران انرانسوى:
«Nietzche, La généologie, l'histoire», in Dits et écrits II;
و ترجمهى انگگليسى آن:
«Nietzche, Genealogy, History», in The Essential Works, 2;
اين متن قبلاً حِاپ شدهاست و در اينجا با ويـرايش كامل ارائه مـىشود:
ن. ك.: از مدرنيسـم تا پست ملدرنيسهم، ويراستار فارسمى: عبدالكريم رشيديان،
نشر نی، IURA.

ا. تبارشناسي خاكسترى است؛ تبارشناسن مـوشكا است. تبارشناسىى روى يوستنوى





منطق شان را حفظ كردهاند؛ گويى اين جهانِ خيزهاى گفتهشده و خواستهشده



 همان حیيزى كه بدون تاريخ قلمداد مى شود ــ احسـاس هاها عشـق، وجــدان،
 تكامل شان را ترسيم كند، بلكه براى آنكه صحنههاى متفاوتى را بازيابد كــه
 رويدادها را تبيين مىكند، لحظهاى كه اين رويـدادهـا در آن روى نـدادهانــ

 را اقتضا مىكند. تبارشناسى بايد (يادمانهاى غول آساًايش(1) را نه به كمك

 اينكه نوعى سرسختى در دانشورى 「. تبارشناسى در تقابل با تاريخ نيست،

 دلالتهاى ايدهاى و غايتشناسى هاى نامعين. تبارشناسى در تقابل است با جستوجوى (انخاستگاه).
Y. Y. نزد نيجه دو كاربرد از وازهى Ursprung [خاستگاه] ديده مى شود. كاربرد اول صريح و مشخص نـيست: بـهتناوب آن را هــمراه بـا وازْههـايى هــمـجون

1. singularite/singularity
r. افلاطون به دعوت حاكم جبار سيراكوس در سبـبيل به آنجـا رفت امـا از حـــايتا از او

2. érudition/erudition
3. métahistorique
[تكوين]، Herkunft [تبار]، Abkunft [تودمان] و Geburt [تولد] مى بينيم. براى مثال در تبارشناسى اخلاق، در مورد وظيفه يا احساس گناه الـاه، از Ursprung يا آنها صحبت مى شود(r)؛ در دانش شـاد، در مـورد مــنطق و شــناخت، يـا از Entstehung يـا Hersprung يـا مى شود. (F) كاربرد ديگر اين وازء مشخص است

 جستوجوى آن است، در تقابل قرار مـى دهد بـا تـحليل ها ماى يكى فـلسفهى







 يكى حيله (Kunststïck)، در فرمولى مخغفى، در آيين جادوى سـياه، در كارِ جادوگران سياه (Schwarzkünstler). جرئ)
 Ursprung

 بازمىگردد و تاريخجههى اين تحقيق را در زندگى خودش ارو اروايت مىكند؛ او
4. ironique























 نقابها تا سرانجام هويتى اوليه آشكار شود. امـا اگر تبارشناس بـاس بهاى آنكه به

IFY نيجه، تبارشناسى، تاريخ
 درمىيابد كه در پس چجيزها، (پحيزى كاملاً متفاوت)" وجود دارد: نه راز ذاتى و
 برمبناى شكل هايى كه با اين جيزها با بيگانهاند، بـرساخته شـلدهاست. عـقل؟
 دقت روش هاى علمى جـهطور؟؟ دل بسـتگیى بـه حـقيقت و دقت روش هـاى علمى زادهى شوروهوس دانشـمندان، نـفرت متقابل شان، بـحثوجدلههاى متعصبانه و هميشه تكرارىشان و نياز به چحيرگىيافتن است ـ سلاح هايى كه بهآرامى و طى مبارزههاى شخصى ساخته شدهاند.(I) و آزادى، آيـا آزادى ريشهى انسان است، آنچه انسان را به هستى و به حقيقت پِيوند مسى دهد؟ درواقع، آزادى فقط (ابداع طبقات حاكم)"(1) است. آنجه در آغازِ تاريخخي حيزها يافت مى شود، هويتِ همجچنان حـفظشدهى خـاستگاهشان نـيست [بلكه] تاسازگارى چيزهاى ديگر است، امر ناهمحخوان است.
 (امصداقى متافيزيكى است كه از نو در اين باور آشكار مىشود كه در آغـازِ همهى چیيزها، آنجهه گرانبهاترين و اساسیىترين است، يافت مى شودا٪(Ir): دوست داريم تصور كنيم كه جيزها در آغازشان كامل بودهانـــ؛ و از دسـتانِ
 خاستگاهْ همواره بيش از هبوط، بيش از بدن، بيش از جـهان و زمـان است؛ خاستگاه در كنار خدايان است، و براى حكايتكردنِ آن، هــوواره حكـايتِ يـيـدايش خدايان خوانده مح شود. اما آغـاز تـر تـريخى فـرودست است. نـه در معناى فروتنانه يا محتاطانه، همـجون قدمهاى كبوتر، بلكه در معناى مضحكي و مطايبه گون و مناسب براى شكستن تمام خودِّسندى ها: (ابا نشاندادن تولٌ الهي انسان، درصدد بوديم احساس فرمانروايى انسان را برانگيزيم: ايـن راه
 درآوردن شكلكِ آنجه بعداً مى شد، آغاز كرد؛ زرتشت هـم ميمونى دارد كه









 حجاباش برداشته مى شوده، حقيقت مى ماند؛ ما آنقدر زيستهايم كه در در اير اين
 بى شك ازآنرو كه طباخي طولاني تاريخ آن را فاسدنشدنى كـردهاست. (19)









 (اخاستگاهه آنها و با ناديدهگرفتن تمام إيزودهاى تاريخ بهمنزلهى چجيزهايى

1. postulat/postulate

دست نيافتنى، عزيمت نمىكند؛ برعكس، تبارشناسي آنها عـبارت است از تأمل و درنگ بر چیيزهاى خُرد و اتفاقهاى آغـازها؛ تـو جه بسـيار دقـيق بـه




 كموبيش همانگونه كه فيلسوفِ خوب به بزشَ نی نياز دارد تا سايهى روح را
 بيروزیهاى سست و شكستهای بدگوار راكه گزارشگر آغازها و وراثتها
 حالت هاى ضعف و توانايى، اختلال ها و معاومتهايش را تشخيص دهد تا
 ضــعفـها و غــضبهاى يــنهان و التـهابهاى عـظيم تبآلودش و نـيز بـا ايستهايش، خودِ بدنِ شَوَند ' است. بايد اهلِ متافيزيك بود تا تا در مثاليتِّ دوردستِ خاستگاه، روحى را براى اين بدن جستوجو كرد.

س. وازه هايى همجون Herkunft بهتر از Entstehung باز ابزهى خاص تبارشناسى را نشان مى دهند. بهطور معمول، اين وازٌهها به (اخاستگاها) ترجمه
 بهمعناى سرسلسله و مبدأ است؛ بهمعناى تعلق قديمى به يكـ Herkunft

 مى.برد. بااين حال، بازيافتن ويزگى هاى نوعى نزد يك فرد يا يكى احساس يا

يك ايده مورد نظر نيست، ويزگى هايى كه امكان مى دهند آن فرد يا احساس يا
 انگليسى است؛ بلكه شناسايى تمام نشانههاى ظـريف، تكـين و زيـرفردى دا مورد نظر است، نشانههايى كه مىتوانند در آن فرد تلاقى كنند و شبكهاى را را شكل دهند كه تفكيك آن دشوار باشد. حنين خاستگاهى كه از مقولهى تشابه بهدور است، امكان مى دهد تمام نشانههاى متفاوت را مرتب كنيم تا آنها را را







 اكنون گمشده را در مكانها و جاهاى تركيبِ تهي من فراهم مى تىند.





 كاملاً زنده در اكنون، و به آن همدجنان مخخفيانه جان بخشـد. تبارشناسى هيِّي



[^10]روى دادهاست: شــناسايي پـيشـامدها، انـحرافههـاى نـاجِيز - يـا بـرعكس، دگرگونى هاى كامل ـ، خطاها، اشتباههاى ارزيابى و محاسبه هاى نادرستى كه
 است از كشـف ايـنكه در ريشـهى آنجـه مـى شناسيم و هسـتيم، بـههيجرو

 Herkunft
 بارها وازءهای Herkunft و Erbschaft [ميراث] را مـرتبط مسىكند. امـا نـبايد



 بى معيارى شان آخرين بيامدهاى




 بهمراتب بيشّتر، جه دانشى مىتواند در برابر حینين جستو جويىى مقاومت




 سرانجام اينكه مبدأ به بدن وابسته استـ. (Y (Y) مبدأ در دستگاه عصبى، در

خلقو وخو و در دستگاه گوارشى جا مىگيرد. [در] تنفسِ بد، تغذيهى بد، بدنِ
 پدران[شان] معلول را بهجاى علت گرفتند و به واقعيتِ آخرت معتقذ بردند يا يا

 سقراطى، نه ازآنرو كه براى شروربودن بايد خود را فريب داد و نه ازآنرو كه
 زندگى و مرگاش، در توانايى و ناتوانىاش، جزای هر حقيقت و هر خطايى را حمل مى كند، همانگونه كه همحنینين و برعكس، خاستگاه ـمبدأ_آن را حمل

 مى گيرد، حقيقت مطلق قائل شدهاند؟ اادر دورههاى بربريت [.... اگر اگر نيروى فرد كاهش يابد، اگر احساس خستگى يا بيمارى، ماليخوليا يا دلزدگى كند و

 بهصورت گفتارها و انديشهها بيان مسى شود. در ايـن وضـعيت ذهـنـى او او بـه

 مكانِ Herkunft است: ردّ و اثرِ رويدادهاى گذشته بر بــدن يـن يـافت مـى شـوده
 بدن، اين ميل ها و ضعفـها و خطاها به هم گـره مـى خورند و نـاگـهان بـيان مى شوند، اما همحخنين در بدن، از هــم بـاز مـى شـوند، وارد نـبرد مـى شوند، يكديگر را محو مىكنند و ستيز رفعناشدنى شان ران را ادامه می دهنـد بدن: سطحِ ثبتِ رويدادها (حال آنكه زبانْ اين رويدادها را بيان مىكند و

ايدهها آنها را محو مىكنند)، مكانِ تجزيهى من (كه بدن مىكوشد توهّم يك وحدت جوهرى را به آن نسبت دهد)، و حجم در حال فروباشي دائمى. پس



دهد.
: Entstehung .f
 مبدأ را در تداومى بى انقطاع جستو وجو كنيم، بهخطا، بِيدايىى را نيز براساس
 شدهاست، گويى مـجازات هـمواره بـه مـنظور عـبرتدادن بـودهاست. ايـن هدفههاى بهظاهر نهايیى تِيزى بيش از مقطع كـنوني سـلسلهاى از انـقيادها


 مـى قبولاند كـه از هـمان لحـظهى نـخست در بـى آشكــاركردن خـود استـا
 ييشبينى كنندهى يك معنا، بلكه بازى مخاطرهآميز استيلاها. بـديدارى هـمواره در وضـعيت مـعينى از نـيروها روى مـى دههد. تـحليلِ



 يك گونه (جانورى يـا انسـانى) و دوام آن پاز راه سـتيزى دراز دراز بـا شـرايـطى

[^11]دراساس و همواره ناسازگار" تضمين مى شود. درواقع „گونه به وجود خويش










 درآورد، نيرو محديودهوها و عنابي
 بهنوبهى









 مى نامد( (艹)، دقيقاً نه نيروى قدرتمندان است و نه واكنش ضـعيفان، بـلكه

ممان صحتهاي است كه در آن بعضى در برابر بعضى ديگر و بعضى بر بر فرازِ








 شكاف روى مىددهد.














[^12]بلكه برعكس در جهت ارضاى خشونت است. خطاست اگـر بـنابر الگــى

 [جـارجـوب] قـوانـينِ صـلح مـدنى، خـودش را حـذف كـند. قـاعده لذتِ حسابشدهى عناد و سرسختى است، خونِ موعود است. قـاعده اجـازهى بازبهراه انداختن بىوقفهى بازي سلطه را مى دهد؛ قاعده خشـونتى بـهدقت تكرا,ششده را به صحنه مى آورد. ميل به صلح، شـيرينى مـصـالحه و بـذـيرش ضمنى قانون نهفقط تغييرِ كيشِ عظيم اخلاقى يا محاسبهى مغيدى اوـى كه قاعده را بهوجود آوردهاند، نيستند، بلكه فقط نتيجهى قاعده و درحقيقت انحراف از آناند: الخاستگاهِ جهانِ مغهومهاى اخـلاقِي گـناه، وجـدان، وظـيفه، تـقدَّسِ



 ايـن خشـونتها را در نـظامى از قـاعدهها مسـتقر مـىكند و بـــينترتيب از سلطهاى به سلطهى ديغر بيش مى مرود.

 خشّن و بى غايتاند؛ براى خدمت به اين يا آن ساخته شدهاند
 ;صرَف خواهد كرد، چهه كسى جاى كسانى را خواهد گرفت كه از اين قاعدهها استفاده مىكنند، حه كسى تغيير جهره خواهـد داه داد تا اين قاعدهها را را تحريف

 آن را بهگونهاى بهكار خواهد انداخت كه سلطه گـران خـود را زيـر سـلطهى قاعدههاى خودشـان بيابند. پـديدارى هاى مستفاوتى كـه مـى توان نشــان كـرده،

شكل هاى متوالى يك معناى واحد نيستند؛ بـلكه بـه هـمان انـدازه اثـرهـاى ها


 اكر تأويلكردنْ تصاحب خشونتآميز يا مخفيانهى نظامى از قاعدهها باشد كه در خود معنايى ذاتى ندارد، و تحميلِ سمتوسويى به اين نظام قاعدهـهـا



 نيز يديداري تأويل)هاى متفاوت. بايد آنَها را بهمنزلهى رويدادهايى در تئاتر رويّه ها آشكار كرد.

ه. هـه روابطى ميان تبارشناسىيى كه جستوجوى Herkunft و Entstehung

 بااينحان، تـبارشناسى گـاهى wirkliche Historie [تـاريخ واقـعى| وار خـوانــده




 كه به ما امكان دهد خودمان را همهجا بازشناسيـم و به تمام جـابه جايـى هاي


[^13]بَايانِ جهانى بيندازد. اين تاريخِ تاريخنگاران تكيه گاهى خارج از زمان به خود
 رستاخيزنگرانه' قضاوت مىكند؛ اما اين ازآَنزروست كه اين تـاريخْ حـقيقتى جاودانه، روحى نـاميرا، و وجـدانـى هــواره ايـنهمان بـا "اخـوده" را فـرض كردهاست. اگر حس تاريخى بگذارد كه به تسخير ديدگاه زبرتاريخیى درآيد، آنگاه متافيزيك مىتواند دوباره مسئوليت اين حس تاريخى را برعهده گيرد،

 نداشتهباشد، از متافيزيك خواهد گريخت تا به ابزار ممتاز تبارشناسى بـدل

 نگاهِ تجزيه گر كه قادر است خودش را تجزيه كند و وحدت اين موجود انسانى و انـي را كه بنابر فرض، اين موجود را مقتدرانه به گذشتهاش منتقل مـىكند، مـحو كند.
حس تاريخی، و در اين مفهوم است كه تاريخ واقعى را بهكار مىيندد، هر

 كه والاترين و بى طرفانهترين احساس ها بهنظرمان مىرسند، تاريخى دارند. ما




 را كه بهوسيلهى آنها اين غـريزهها بـا بـرگشت عـليه خـودشان، مـىتوانـنـد

1. objectivité d'apocalypse/apocaliptical objectivity
2. «égyplianisme»

سرسختانه به تخريب خودشان بيردازنل، درك مىكند. (؟ مىكنيم كه بدن هم تابع قوانينى غير از قانون فيزيولوزَىاش نيست و از تاريخ
 مى دهند، گرفتار است؛ ضربن آهنگگهاى كار و استراحت و تعطيلات بدن را را








 مىكند، قطعهقطعه كرد. دانس، حـتا دانش تـــريخى، بـهمعناى (ابـازيافتن") و





 سوق دهد. اين تاريخ هر آنحهه بخواهيم اين تاريخ را بر آن استوار كنيم، حفر مىكند و سرسختانه عليه بيوستگي فرضىاش مبارزه مىكند. ازهمينروست كه دانش نه براى فهميدن، بلكه براى بريدن ساخته شدهاست. بر اين مبنا مىتوان ويزگى هاى خاص حس تار تاريخى را آنگونه كه مورد نظر نيجه است، فهميد، حسى كه تاريخ واقعى را در تقابل بـا تـاريخ سـنتـى قـرار مى دهد. تاريخ واقعى نسبتى را كه معمولاً مـيان يـورشِ رويـداد و ضـروروتِ



























نيجه، نبارشناسى، تاريخ
كردهاست و همچجنان مخفيانه آن را بُر مىكند.(F1) ما بر اين باوريم كه زمانِ
 تاريخنگاران مى خواهيم كه ما را نسبت به آن متقاعد كنتد. اما حس راس راستين تاريخى تصديق مىكند كه ما بدون نشانهها و بـدون مــختصات آغـازين، در
هزاران هزار رويدادِ گمشده زيست مىكنيم.

حس تاريخى همچخنين مىتواند نسبت مـيـان نـزديكـ و دور راكـهـ تـاريخ سنّتى در وفادارىاش به اطاعت از متافيزيكى برقرار كردهاست، تغيير دهـد. تاريخ سنتى درواقع تمايل دارد كه نگاهى به دوردستها واهـ و به بلنداها بيندازد: والاتــرين دورانهـا، رفـيعترين شكـلهها، انـتزاعـىترين ايــدهها و نـابترين
 نزديك شود و به پاى اين تلهها برسد، ولو اينكه بر اين قـلهها حشَـم|انـدازِ
 نـزديكترين نـقطه، روى بــدن، روى دسـتگاه عصبى، غــاهـاهـا و گـوارش و
 دورانهاى رفيع مواجـه شـود، ايـن مـواجـهـه بـا ظـن هـــــراه است، نـهـ ظـنِّ


 و به هر جيزى اندازه و شـدت خـــودش را واگـذارد. حـركتِ تـاريخ واقـعن وارونهى حركتى است كه تاريخنگاران مخفيانه انجام مى دهند: تـاريخنغاران وانمود مىكنند كه از دورترين فاصله به خودشان، نگاه مىكنند، اما رذيلانه
 (همانند متافيزيسينها كه در فراسوى جهان، فقط بـه ايـن مـنظور آخـرت را

 با فاصله درك كند (نگاهى شبيه نگاه بزشك كه فرود مى آيد تا تشَخيص دهـد
















 تاريخى بهجاى آنكه تظاهر كند به محوشدند







تاريخى و تاريخِ تاريخنگاران را به هم بيوند مىدهد. حس تاريخى و تـاريخِ



 تبارشناسى مشتركشان را دنبال كنيم. تبارِ (Herkunft) تاريخنگار بـار بدون ابهام است: او او از تبار فـرودستان استان است.
 مى مند به شناخت همه جیيز بدون پايگانبندى اهميت؛ به درك همه خییز بدون

 خواهند گفت كه اين گـواهـى است بـر بـاريكبينى و مــلاحظهكـارى: آخـر تاريخنگاران به جه حقى مىتوانند سليقهى خود را دخالت دهن
 دخالت دهند، وقتى آنجـه بـهواقـع روى دادهاست، مـورد نـظر است؟ امـانـ امـا
 آنجه رفيع ترين است، رفتارى خودمانى دربيش گيرد، و نوعى راضى شـد
 بى تفاوت است: يا بهعبارت دقـيقتر، از آنحــه بـايد مــنزجـرش كـند، لذت




 و سخنِ تاريخنگار با عوام شبيه سخنِ عوامريب است؛ عون عوام


بر شماكه نيكايد - حِيره شود، شرير است)؛؛ و تاريخنگار كه همزاد اورست،

















 الاهى، به علل غايى و به غايتباورى






 دهانگشوده ايستادهايم؛ ما از خود مى برسيم كدام






 ارويايی نمى داند كيست؛ نمى داند كه جه نـو انزادهايى در او او درهم آميختهاند؛ او او در جستوجوى نقشى است كه بتواند نقسَ او باشد؛ او بدون فرد اوريت است درنتيجه قابل درك است كه حرا سدهى نوزدهم خودبه


 آنچهه در گذشته و در جايى ديگر ساخته شدهاست،


 نمى ماند؟ جچگونه مى تواند روى همين صحـنـ
 بـرگردانـده مـى شود. درواقـع، ويـرُگي Entstehung [تكـوين] هـمين است:




آنها را در آن مصادره كرد. مكانِ ظهورِ متافيزيك بهواقع عوامْفريبي آتـنى، كينهى عاميانهى سقراط و اعتقاد او به ناميرايى بود. اما افلاطون مى اتوانست
 بى شك بيش از يكبار به اين كار وسوسه شد. موفقيتاش در بنيانگذاشتنِ اين فلسفه شكست اوست. در سدهى نوزدهم مسيله اين بود كــه آنجـــه افــلاطون


 استفادهاى تبارشناسانه از آن، يعنى استفادهاى دقيقاً ضدافـلاطونى. در ايـن صورت است كه حس, تاريخى رهايى خواهديافت از تاريخِ زَبَرتاريخى.

 است بـا درونمـايهى تـاريخ-يـادآورى





 متفاوتى از زمان را در آن گـتسراند.



## 1. parodique/parodic

2. l'histoire-reminiscence/history as reminiscence
[^14]I\&V نِيجه، تبارشناسى، تارين

داشُتهباشد ــ، هـويتهاى يـلـكى ارزانتى مـىكند، هـويتهايى كـه بـهظاهر فرديتيافتهتر و واقعىتر از هويت اوست. اما انسانٍ [داراى] حسِ تـاريخى نبايد در مورد اين جايگزين كه تاريخنگار به او ارزانى مىكند، فريب بخخورد:
 فرانسه]، زرهِ شهسوارى به رمانتيسم، و شمشير قهرمانى زرمنیى بـه دورهى واگنرى اعطا مى شود؛ اما اين ها لباس هايى مندرس اند كه غـيرواقعى. به غيرواقعىبودنِ ما ارجاع دارد. آزادند به اين مـذاهب احـترام بحـذارنــلـ و خاطرهى اين آخرت نوين را در بايرويت' جشن بغيرند؛ آنها آزادند خود را
 مى دانــد كـه در مـورد هـمهى ايـن ضـيافت نـقابزدگان خــه تصورى بـايـد داشتهباشد. نه اينكه با روحيه|ى جدىى، این ضيافت را پس بزند؛ برعكس، او او مى خواهد كه اين ضيافت را تا نهايت بيش براند: او مى خواهد كارناوال بزرگ ري زمان را بهراه اندازد، كارناوالى كه در آن نقابها بـى وقفه بازمى آيند. بـهجاى
 در اين همه هويتهاى از نو ظاهرشده، خودمان را غيرواقعى كنيم؛ و با زدن

 غيرواتعى.بودنِ خودمان، هويت غيرواقعىترِ خــلا راكـه ايـن دلقكبـازى را
 تلمروى كه ما نيز در آن، در مقام هزلسرايانِ تارينِ جـهان و دلقكـانِ خـدال،
 بازمى شناسيم كـه دومـين پـاره از تأمـلاتِ نـابهنگام آن را "اتـاريخ يـادمانى")

تـا Bayreuth . 1 (1A1F
 تاها 1 سلطنت را در دست داشتنند.
3. «histoire monumentale»/<monumental history»

مى نامل: تاريخى كه خود را وقف اين وظيفه مى كند كه قلههاى عظيمٍ شوند را





 بهمنزلهى كارناوالى هماهنگ است.
 هرحند كاملاً ضَعيف كه تلاش مى كنيم آن را زير يكن نقاب تضمين و جــمع
 بى شمار در آن با يكدديگر نزاع مىكنند؛ نظامها با هم تـلاقى مـى مكنند و بـر
 زيرا برخلاف متافيزيسينهاه، نه يك روحِ ناميرا، بلكه ارواحِ ميراى بسيارى را
 فراموششده را كه همواره مترصد تولد دوباره است، كشف نمىكند، بـلكه


 انديشيدن به آنهاً، طى مىكنند، حفظ كنيم... نخستين نتيجه اين است كه ما



 ريشههاى هويتمان نيست، بلكه برعكس، سرسختى در امحاى اين هويت است؛ اين تاريخ تلاش نمىكند كه كانون يگانهاى كه از آن مى آييمه، آن موطن

نخستينى كه متافيزيسين ها بازگشتمان را به آن آن وعده مى دهند، مشخص كند
 كاركردْ وارونهى آن كاركردى است كه به گغتهى نيجه در تأمــلات نـابهنگامص



 مى مكند.ه( •0) تأملات نابهنگام اين ايراد را به جَنين تاريخى مى
 بيشاييش در انسانى، بس بسيار انسانى ــيحهه وظيغهى عتيقهجويى را از مـر مىى




 دلبستگى و فقط دلبستهى سرسختِ حقيقت است. اما اگر آگاهى تاريخیى



 مىكند: تصميمگيرى عليه خوشبختي جارتِ جاهلانه، عليه توهْمهاى نيرومندى كهـ انسانيّت با آنهـا از خـود حـراست مـى




ندارد (و درنتيجه، در خود شناخت، حقى بر حقيقت يا يكى بـنيان حـقيقت وجود ندارد) و نيز آشكار مىكند كه غريزهى شناختْ بد است (و در درنتيجه، جيزى جنايتكارانه در اين غريزه وجود دارد و اين غريزه هيَيج جيزى را براى سعادت انسانها نمىتواند و نمى خواهد). خواستن-دانستن با دستيابى به


 موجب افزايش خـطرها مـى شود؛ حـغاظتهاى واهـى را بـه زيـر مـى كـشد؛

 ريشههاى تجربىاش يا نيازهاى اوليهاى كه موجب بیدايشُ شاش شدهاند، جدا

 بزرگترى را با خود همراه دارد؛ خشـونت غـريزى در آن شـتاب مـى
 مـىـكردند؛ امــروز دانش آزمــايشهايى روى خـودمان(هr) و قـربانىكردنِ
 شوروشوقى كه از هيج قربانىكردنى نمى هراسد و درواقع فقط از يكـ جــيز مـى هراسـد، از خــاموش شدن خـودشُ... شـوروشوقِ شــناخت حـتا شــايد انسانيّت را هلاكى كند... اگر اين شوروشوقْ انسانيّت را هلاكى نكند، انسانيت از ضعف هلاك خواهد شد. كدام را ترجيح مـى دهيم؟ پـرسش اصـلـى ايـن

 ميان خود تقسيم كردهبودند (بنيانِ متقابلِ حـقيقت و آزادىى، و امكــانِ دانش مطلق)، اين دو درونمايهى اصلي بهارثردسيده از فـيخته و هگـلـ را با بـا ايـن


IVI نيجه، تبارشناسى، تاريخ
به معرفت كامل در مورد آن دست يابل، به نابودى مىرسدها.(DF) از ديدگاه نقد، اين بهمعناى آن نيست كه اراده به حقيقت با كرانمندي شناخت دِت محلود مي شود؛ بلكه بهمعناى آن است كه اراده به حقيقت هر حل و هر نيت معطوف به حقيقت را در قربانىكردن سوزهى شناخت كه بايد انجام دهـد، از دست مي دهد. "او شايد تنها يك ايدهى شگرف وجود داشـتهباشد كـه هـنوز هــم بتواند هر آرزوى ديگرى را از ميدان بهدر كند، بهگونهأى كه بر بیروزترين هم
 مـتوان سوگند خورد كه اگر صورت فلكي ايـن ايـده بـر افـت ظـاهر شــود، شناخت حقيقت يگانه هدف عظيمى خواهِد بود كه جــنين قـربانى يـى بـا آن متناسب است، چون براى شناخت هيح قربانىيى بيش از حد بزرگ نيست.

البته اين مسئله هرگز طرح نشلدهاست.)( (ه0) تأمــــالات نــابهنگام از كــاربرد نسقادانـهى تــاريخ ســـخن مسـى گويد: از بهمحاكمه كشيدن گذشته، بريدن ريشـههاى آن با جاقو، امحاى احـترامهـایى سنْتى، بهمنظور آزادكردن انسان و باقى نگذاشتن هيمِ خـاستگاهى بـراى او غير از خاستگاهى كه مى خواهد خود را در آن بازشناسل. نيجه از اين تاريخ نقادانه انتقاد مىكند كه ما را از همهى سرجششمههاى واققعى مان جدا مىكند و خودِ جنبشِ زندگى را قرباني يگانه دغلغهى حقيقت مـى كنـ. مـىبينيم كــه

 داورى دربارهى گذشتهمان بهنام حقيقتى كه فقط اكـنونِ مـا آن را در اخختيار
 ارادهى بى نهايت گسترده به دانستن مورد نظر استـ.
 مى يذيرد، بازمىگردد. اين بازگشت تبارشناسى وراى آن ايرادهايى است كه نيجه در آن زمان بهنام زندگى و قدرت آن در آفرينش و آرى وجه مسىگرخت. امـا تبـارشناسى بـا دگرگونكردنِ ايـن سـهـ وجـه، بـه آنهـا

بازمىگردد: احترام به يادمانها به تقليلى هجو آميز بلل مى شود؛ احترام به
 گذشته برمبناى حقيقتى كه امروز انسان در اخختيار دارد، به تخريب سوزّهى شناخت بريايهى بى عدالتى خاص اراده به دانستن بدل مى شود.

## يادداشتها

## 1. Le Gai Savoir [دانش شاد], § 7.

2. Humain, trop humain [نسانى، بس بسيار انسانى], § 3.

ץ. نبهج، تبارشناسى اخلاق، جستار دوم، بارهى و و ^، ترجمدى داريوش آشورنى، نشر آگَ،
. IYvV
¢.
5. Aurore [سيلدهدم], § 102.



 | احساسهاى اخلافى].
 [خاستگاه عدالت].
ه. در متن تبارشناسى [ اخلاق]، Herkunft و بارها و بهشيوها



12. Le Voyageur et son ombre [آواره و ساياشش], \$9.
r|

15. Nietzsche Contre Wagner [نـيحه در برابر واگـنر], Paris, Gallimavd, 1974, t. VIII, p. 99.

$$
\begin{aligned}
& \text { \$19. دانش شاد، بارهماى } \\
& \text {.|V }
\end{aligned}
$$






اץ. تبارشناسى، Abkunfi du sentiment depressif. [دودمان احساس افسردگى]. جستار

$$
\begin{aligned}
& \text { سوم، IV } \\
& \text { YY. غروب بت ها، (اعقل در فلسفهه). }
\end{aligned}
$$


O. O. همان، Yoor

.ry .ry








 .r. .rv.









.FV


نيجهه، تبارشناسى، تاريخ

F9. F9.انسانى، بس بسيار انسانى، بارْى YVF.
50. Considérations intempestives [تأملات نابهنطام], II, 3.

و



Qه. سهيدهدم، بارهى FO.

## حلقههاى تور قدرت

فوكو اين سخنرانى را در اول نوامبر 198\& در دانشكدهى فلسفهى دانشگاه

«Les mailles du pouvoir», in Dits et ecrits, IV;
و برای متن انگَليسى ن.ك.:
«Meshes of Power», in Space, Knowledge and Power, Foucault and Geography, edited by Jeremy W. Crampton and Stuart Elden (Burlington and Aldershot: Ashgate Publishing 2007).

تلاش خواهيم كرد تحليلى از انگارهى قدرت ارائه دهيم. البته مـن نـخستين كسى نيستم كه تلاش مى كند شاكلهى فرويدى تقابل غريزه با سركوب و تقابل ضريزه و فرهنگ را دور بزند. دهها سال پـيش، مكـتب كـاملى از روانكـاوان
 بـا ســركوب را ااصــلاح و تـــوين كــنـد. اشـارهى مـن هــم بـهـ روانكـاوان فرانسوىزيان است، هم به روانكاوان انگـليسىزيان، روانكـاوانـى هـمـجون ملانى كالاين، وينكوت و لاكان كه تلاش كردند نشان دهند كه سركوب، بدون


معين راكتترل كند، ماهيتاً بخشَى از سازوكار غريزه، يا دستكم، بـختشى از از

 انگارهى فرويدي Trieb










مردم فهميد.



 بيشنهادىشان، شايد برداشت از ميل را تغيير دادهباشند، اما ابداً برداشت از از قدرت را تغيير ندادهاند.


 بهنظرم میرسد كه اين برداشُتى كاملاً ناكافى از قدرت است -و من كمى بعد

1. pulsion

IV9 حلقههاى تور قدرت

از آن صححبت خواهم كرد ــ، برداشُتى حقوقى و برداشتى صورى از قدرت، و
 روابط مستقر ميان قدرت و سكسواليته در جوامع غربى را خواهد داد. تلاش خواهم كرد بسط، يا بهعبارت بهتر، نشان دهم كه در جهه مسـيرى مى توان تحليلى از قدرت را توسعه داد كه بهسادگى برداشتى حقوقى و منغى از قدرت نباشد، بلكه برداشتى از يك تكنولوزى قدرت باشلـو نزد روانكـاوان، روانشــناسان و جـامعهشناسان اغـلب ايـن بـرداشـت را مىيابيم كه قدرت اساساً قاعده، قانون و ممنوعيت است، آنجهه مرز ميان امر مجاز و امر ممنوع را مشخص مىكند. به|عتقاد من، اين برداشت از قلدرت در بايان سدهى نوزدهم صراحتاً صورتبندى شـد و قـوم شـناسى آن را بـهطور كستردهاى بسط داد. قوم شناسى همواره تلاش كردهاست كه نظامهاى قدرت را در جوامعى متفاوت از جامعهى ما، بهمنزلهى نظامهاى قواعـد شــنـاسايى كند. و ما هم وقتى تلاش میكنيم در مورد جامعهمان و شيوهى إعمال قذرت در آن بينديشيـم، اساساً اين كـار را بـا عـزيمت از بـرداشـتى حــوقى انـجام مى دهيم: قدرت كجاست، حه كسى قدرت را در اختيار دارد، قواعد حاكم بر قدرت كدام|ند، قدرت جهه نظام قوانينى را در بدن اجتماعى مستقر مىكند.
 مىكنيـم و بههنگام مطالعهى جوامعیى متفاوت از جامعهى خود مامان، اقذام به يك قوم شناسى مىكنيم كه اساساً قومشناسى قاعده، قومشناسى ممنوعيت است. برای مـنال، در مـطالعات قـومشناختى از دوركــم تـا لوىـاسـتروس، مى.يينيل كه چحه مسـئلهاى همواره از نو طـرح مـى شود و دائـماً از نـو تــدوين مى شود: مسئلهى ممنوعيت، و اساساً مسـُلهى ممنوعيت زنا با محارم. و بـا عزيمت از اين جارجوب و اين هسته، يعنى ممنوعيت زنا با مـحارم، تـلاش مـى شد عـملكرد عــمومى نـظام درك شـود. و بـايد مـنتظر سـالنهاى اخــير مى.بوديم تا ظهور ديدگاههايى جديد در مورد قدرت را شاهد باشيمه خــواه ديدگاهى دقيقاً ماركسيستى، خواه ديدگاهى دورتر از مـاركسيسم كـلاسيك.

درهرحال، از اين زمان بـه بـعد و بـراى مسثال بـاكـارهاى كـلستر(ا)، شـاهد

 لوى-استروس، بر قومشنناسى حاكم بوده رها رها شُود.









 تحليل سازوكار قدرت در يك جامعه، اينحنين بر كانت تكا تكيه كند؟
 نظامهاى بزرگ مستقر در غرب از قرون وسطا به بعد بهواسطهى رشد قدرت
 توسعه يافتند. در اين نبرد ميان قدرتهاى فئودالى و قدرت سلطنتى، حقوق




 به قدرت سلطنتى امكان مىداد كه خودش مشاجرت ميان افراد را حلو وفصل كند، جايگزين راهحل قديمى حل دعاوى خصوصى كـند. بـههمين تـرتيب،
|A| حلقدهاى تور قدرت

تحقوق رومى كه در سدهى سيزدهـم و چحهاردهـم دوباره در غرب ظاهر شد، ابــزار فــوقالعـادهاى در دســتان سـلطنت بـود تـا مـوفق شـود شـكـل ها و مازوكارهاى قدرت خاص خود را بهزيان قدرتهاى فئودالى تـعريف كــند. بهديگرسخن، رشد دولت در ارويا تا حدودى تضمين شل، يا درهرحــال، از توسعهى انديشهى حقوقى بهمنزلهى ابزار استفاده شــلـ قـلـرت سـلطنتى و

قدرت دولت اساساً در حقوق بازنمايى مى شود.

 بسيارى را در توسعهى اين نظام حقوقى مى ديد كه ازسوىديگر به بورزوازى امكان شكل دههى مبادلات اقتصادى را مى داد و تـوسعهى اجـتماعى خـى اصـاص بورزوازى را تضمين مىكرد، بهنحوى كه وازگان و شـكلِ حقوتٌ نظام بازنماييي قدرتِ مشترك بورزوازى و سلطنت بود. بورزوازى و سلطنت از اواخر قرون ون وسطا تا سدهى هجدهـم بهتلريج موفق شدند شكلى از قدرت را مستقر كنند كه خود را بازنمايى مىكرد و وازگان حقوق را بهمنزلهى گفتمان و زبان به خود مى داد. و هنگامىكه بورذوازى نهايتاً قدرت سلطنتى را از سر خود باز كرده اين كار را دقيقاً با استفاده از همين گفتمان حقوقى ـ كـه بـا بـايـنـحال گـفتمان

سلطنت هـم بود ـ انجام داد و اين گفتمان را عليه خود سلطنت برگرداند. نقط مـالى بزنيـم. روسو در نظريهيردازى دولت، تلاش كرد نشــان دهد كه
 بدن اجتماعى بهمنزلهى حاكم، چچگونه برمبناى واگذارى حقوق فردى، انتقال اين حقوق و تنظيم قوانين ممنوعيت متولد شلـ، قوانينى كه هر فرد مـوظف است باس بدارد، خحون اين خود اوست كـه خـودش را بـه ايـن قـانون مـلزم كردهاست، تا آنجاكه او عضو حاكم است، تا آنجا كه خودشُ حاكم است. درنتيجه، اين سازوكار نظرى كه به كمك آن نهاد سلطنت نقد شل، اين ابزار نظرىْ ابزار حقوق بود كه خود سلطنت تأسيس كردهبود. بهديگر سخن، غرى نـر براى بازنمايى، صورتبندى و تحليل قدرت، هرگز نظام ديگرى غير از نظام

حقوق و نظام قانون نداشتهاست. و فكر مىكنم اين دليلى است بر آنكـهـ تـا





 ممنوعيت خلاص شويم.






 سازوكارهاى ايجابى اش مى آيد.








 جغرافيايى شان جا دهيم.

حلقدهاى تور تدرت
جامعه بدنى يكِـارچه نيست كـه در آن يك قـلرت و صـرفاً يك قـلـرت إِـمال شـــود، بــلكه درواقـع كـنارهممقرارگـرفتن، پـيوند، هـماهنگى و نـيز پايگانبندى قدرتهاى متفاوت است كه بااينحال، خاصبودگى شان را حفظ
 مستقل و هم بهنوعىنفوذنايذيرِ قدرتِ واقعىيى كه كارفرما در كارگاه إعمال مىكند، نسبت به قدرتى از نوع حقوقى كه در مابقى جامعه وجود دارد. پس مناطق قدرت وجود دارد. جامعه يك مسجمعالجـزايـرِ قــرتى

است.
دوم اينكه بهنظر مىرسد اين قدرتها را بهسادگى نمىتوان و نبايد مشتق و نتيجهى نوعى قدرت مركزى كه بنيادين است، فهميد. شاكلهى حقوقد ایدانان، خواه شاكلهى گروتيوس '، خواه شاكلهى پوفندورف است كه بگوييم: اادر آغاز، جامعهاى وجود نداشت، و سبيس جامعه از زمانى چديدار شد كه يك نقطهى مركزى حاكميت ظاهر شد كه بـلـن اجـتماعى را مـــازمان داد و بـعداً سـلسلهى كـاملى از قـدرتهار هاى مـحلى و مـنطقهأى را


 دولت توانست شكل بگيرد. واحد دولتى نسبت به اين قدرت هاى منطقهاى و خاص كه نخست مى آيند، درواقع ثانوى است. سوم اينكه كاركرد اصلى اين قدرتهاى خاص و منطقهاى ابداً منعكردن، مــانع شدن و گـفتن (اتـو نـبايدل) نـيست. كـاركرد اولى، اســاسى و دانـــمى ايـن قدرتهاى محلى و منطقهاى درواقع اين است كه مولد يك كارايى و قـابليت
 انضباط در ارتش و در كارگاهها مىكند. تـحليلى كـه مـن از انـضباط در ارتش

Hugo de Grotïus . 1 ( مورخ، حقوقدان و فيلسوف آلمانى قرن هفدهم. Samuel Pufendorf . .

















 جايگاه و نقش هر فرد تضمين شد








IAD حلقههاي تور قدرت

در آنها هنگامىكه كارگاههاى كوجكى صنفى جـاى خـود را بـه كـارگاههاى
 درهمانحال هماهنگسازى حركات با يكديگر بههمراه تقسيم كار ضرورى بود. درعينحال، تقسيم كار دليلى بود براى آنكه ابداع ايـن انـضباط جــلـي كارگاهى ضرورت يابد؛ اما برعكس، مىتوانيم بگويبم كه انضباط كـارگاهى شرطى بود براى آنكه تقسيم كار ميسر شود. بدون اين انضباط كارگاهى، يعنى


زمانسنجانهى حركات، تقسيم كار أمكانپـير نبود.
سرانجام جهارمين ايلهى مهم: اين سازوكارها و اين رويّههاى قـدرت را بايد تكنيكـها، يعنى رويَّهايى بهشمار آورد كه ابداع و تكـميل شــدهانــلـ و بیوقفه توسعه مىيابند. يك تكنولوزى تمامعيار قدرت، يا بـهعبارت بـهتر، تكنولوزى قدرتهايیى كه تاريخ خاص خود را دارند، وجود دارد. در اينجار اريا بار ديگر مىتوان بـهراحتـى در مـيان سـطور جـلـلد دوم سـرمايه، تـحليل، يـا دسـتمه، طرح كلى تحليلى را يافت كه مىتواند تـاريخ تكـنولوزى قــدرت،
 اشارههاى اساسى را دنبال خواهـم كرد و تلاش خواهـم كرد در مورد آنچجه به سكسواليته مربوط است، قدرت را نـه از ديــگگاه حـقوقى، بـلكه از ديـدگاه تكنولوزيك بررسى كنم. درواقع اگر قدرت را با مزيتدادن به دستگاه دولت و با درنظرگرفتن آن بهمثابه سازوكارى حفاظتى تحليل كنيمه اگر قلرت را يكـ روبـناى حـقوقى بهشمار آوريمه بهنظر مىرسد كه كارى بيش از تكرار درونمايهى كـالاسيك
 نكردهايم. مزیتدادن به دسـتگاه دولت، بـه كـاركرد حـفاظتى و بـه روبــاى حقوقى درواقع (اروسويىكردن)" ماركس است. اين گنجاندن دوبارهى قدرت در نظريهى بـورزوايـى و حـقوقي قـدرت است. تـعجب آور نـيست كـه ايـن بـرداشـتِ بــنابر فــرض مـاركسيستى از قــدرت بـهمنزلهى دسـتگاه دولت،

بسهمنزلهى مــرجــع حـفاظت و بــمنزلهى روبـناى حــقوقى، السـاساً در سوسيال_دموكراسى اروبايى اواخر سدهى نوزدهم يافت مى شوده آن هنگام

 سرمايه يافت مى شود و با فاصله گرفتن از هر آنجّه برمبناى مزاياى دستگاه دولت، كـاركرد بـازتوليد قـدرت و ويـرگگى روبـناى حــو
 جِگونه بِرداختنِ تاريخى از قدرتها در غرب و اساساً پرداختّنِ تـاريخیى از قدرتها آنگونه كه در سكسواليته نيروگذارى شدهاست، امكانانذير است.

 بسيار اجمالى مىتوانيم بخوييم كه نظام قدرتى كه سلطنت از هايان قرون وسطا به بعد موفق به سازماندهى اش شد، براى توسعهى مــرمايهدارى دو عـيب اساسى داشت. نخست اينكه قدرت مياسى آنگونه كـه در بــدن اجـتـماعـى إعمال مىشد، قدرتى بسيار ناييوسته بود. حلقه هاى تور قدرت بيش از حد
 كنترل قدرت مىگريختند. نقطهى دقيقى را مثال بزنيم: اهميت قاحـا


 دريايى نبود، تجارت نمى توانست عمل كند و مردم نمى توانستند زندگى كنتد. بهديگر سخن، قانونشكنى يكى از شرايط زندگى بود، اما درهمانحال، اين جريان دلالت داشت بـر ايـنكه بـرخـى حــيزها وجـود دارنــد كـه از قــدرت




حلقدهاى تور قدرت IAV

به قدرتى ييوسته، ذرهاى و فردىساز صورت گرفت: اينكه بهجاى كنترلهاى كلى و كلان، بتوان هر فرد را در خودش، در بدن ور و در حركاتاش كنترل كرد.
 مىكردند، اين است كه اين سازوكارها بيش از اندازه پُرهزينه بودند. و دقيقاً
 اساساً قدرتِ برداشت و داشتن حق و نيروى وصول چجيزى (خراج و وقـتى روسانيت مدنظر بود، يح عشريه) از محصول بود: وصول اجبارى اين يا آن درصد براى ارياب، براى قدرت سلطنتى، براى روحانيت. پس قدرت اساساً رصولگر و تچاولگر بود. از اين لحاظ، قدرت همواره يكى ربايش اقتصادى را مملى مىكرد، و درنتيجه، به دور از آنكه جريان اقتصادى را تسهيل و تحريى
 مهين جا محى آيد: يافتن سازوكارى از قدرت كه درعين كنترل جیيزها و اشخاص
 در راستاى خود فرايند اقتصادى إعمال شود. فكر مىكنم با ايـن دو هـدف، مـىتوانـيم بـهطور تـقريبى جـهـُ بـزرگ تكنولوزيك قدرت در غرب را بفهميم. ما عادت داريم -بازهم براساس ذهن
 ممه مى دانند، ابداع ماشين بخار يا ابداعاتى از اين دست ابداع بزرگ بودهاند. درست است، ابداعَ ماشين بخار بسيار مهم بود، اما سلسلهى كاملى از ساير ابداعات تكنولوزَيع وجود داشت كه به اندازهى ماشين بخار مهم بودند و در تحليل نهايى، شرط عملكرد ساير ابداعـات بـودند. ازآنجـمله، تكـنولوزى ســياسى! در سـرتاسر ســدهى هـفدهم و هـجدهـهـ، ابــدأع كـاملى در سـطع شكل هاى قدرت وجـود داشت. بـنابرايـن، نـهتنها بـايد تـاريخ تكـنيكهاى صنعتى، بلكه تاريخ تكـنيكهاى سـياسى را نـيز بـبردازيـمّ، و فكـر مـىكنم مىتوانيم ابداعات تكنولوزى سياسى را در دو فصل بزرگ گروهبندى كنيم، ابداعاتى كه به دليل آنها بايد بهويُّه براى سدهى هفدهم و هجدهم اعتبار










 انجام گرفت و توسعه يافت. اين كثيف بزرگ مرتبط است بـي با با آن ابداع ديعر از از


 ضربهزدن باشد. براى آنكه سرباز خري








 ثروسى و الگوى پروسى انضباط دقيقاً كمال و حداكثر شدت ايـن انضباط

بدنى سرباز بود كه تا حدودى الگُوى ساير انضباطها بود.
 آموزش است. نخست در كالجها و سیس در مدارس ابتدايیى است كه شاهـ
 بسگانگى، فرديت مى يابند. كالجها ده ها

 وجود داشتهباشد. در كالجها، يک معلم براى دهها شاگرد يود؛ باايـنـحال و

 برسونازی كه همهى كسانى كـه در كـالجها تـحصيل كـردهانــــ، او را خـوب
 ارتش؛ همچجنين شاهد ظهور نمرهدهي كمّى، امتحانها، كنكورها المكان طبقهبندى افراد به گونهاى هستيم كه هر فرد دقيقاً سر جاى خر خرد

 براى مثال مىىبينيد كه شما جِگُونه به رديف در مقابل من نشستهايد وضعيتى است كه شايد بهنظرتان طبيعى و عادى بيايد، اما بااين حال لازم يادآورى است كه اين وضعيت در تاريخ تمدن نسبتاً جديد است، و در ابـيا
 كروهى دور استادى كه به آنان درس مى داد، مـى ايستادند
 مراقبت كند: گروهِ دانش آموزان و سيس استاد وجود دارد. [امما] اكنون شــما
 بحشُد، مىتواند آنان را صدا كند تا ببيند حاضرند


بااينحال بسيار مهم، زيرا در سطح سلسلهى تمامعياري ازي از إعـمال قـدرت،





 هدفاش كالبدشناسى افراد است.


 توسعه يافت (مايهى بدنامى فرانـي












 تبعيت باشد كه به قدرت امكان برداشت از دارايى ها، ثروتها

هلن و خون تبعه را دهد، بلكه قدرت بايد از اين لحاظ بر افراد إعمال شود كه
 ههمنزلهى ماشينى براى توليد، براى توليد ثروتهاها، دارايىى ها و تـوليد سـاير


 شلد. در اين زمان جیزى ابداع شد كه من در مقابل كالبد_مياست كه كمى بيش به آن اشاره كردم، زيست_سياست مى نامهم. در همين زمان است است كـه شـاهـاهـ ظلـهور مسـانُلى هـمتون مسكـن، شـرايـط زنـدگى در يك شـهر، بـهداشت همڭانى، و تغيير نسبت ميان مواليد و مرگّومير هستيم. در همين زمان اسـي




 مسئول اين تـنظيم جـمعيت شــدند. دو انـقلاب بـزرگ در تكــنولوزى هارى تدرت وجود داشت: كشف انضباط و كشف تنظيم، تكميل كالبد_سياست و تكميل زيست_سياست.

 و بهعلاوه، از زندگى شان نيز برداشت كرد. اكنون بدنها و جمعيتها وجود دارند. قدرت ماترياليست شدهاست و ديگر اساساً حقوقى نـيست. قـدرت
 مـرصهى قـدرت مـى شود: جـهشـى اسـاسى، و بـى شـكـ يكـى از مـهـمترين
 زمان به بعد، يعنى دقيقا از ســدهى هـجدهم بـه بـعل، بــل شدلن سكس بـه

قطعهاى كاملاً اساسى امكانچذير شد؛ چجون درواقع سكس دقيقاً در نقطهى
 تيزى است كه برمبناى آن مىتوان مراقبت از افراد را تضمين كردن ور و فهميد كه
 مسئلهاى بِزشكى، مسئلهاى اخلاقى، و تقريباً يك مسسئلهى سـياسـى دار داراى



 آن صحبت كردم؛ اما ازسوىديگر، اين سكس است كه بازتوليد［توليدمثل］

 سكس ادغام شد در درون كل اين سياست زندگى كه در سدهى نوزدهم مر بسيار


 براى بدلكردن جامعه به يكى ماشين توليد بدل شد．

## 类类类

فوكو: مى خواهيد برسش هايى را طرح كنيد؟

يكى از حضـار：قدرت در زندانها به دنبال جهه توليدگرىيى است؟
فوكو：اين مسيُله تاريخحى طولانى دارد．نظام زندان، منظورم زندان سركوبگري، زندان بهمثابه مجازات است، ديرتر و عملاً در پايان سدهى هجدهم استقرار يافت．بيش از بايان سدهى هجدهمه، زندان مجازاتى قانونى نبود؛ بـهـجز در



ححلةهماى تور فدرت
سركوب، با تأكيد بر اين نكته خلق شد كه زندان بايد نظام بازبرورى مجرمان باشد. بزهكار را پس از اقامت در زندان و بهيمن مـطيع و رامكـردنى از نـوع نظامى و مدرسهاى، مىتوان به فردى تابع قانون بدل كرد. جس با عبور بزهكار از زندان، به دنبال توليد فرد مطيع بودند.
 بههيجوجه به اين نتيجه رهنمون نمى وشود، بلكه درحقيقت، نـتيجهاى دقيـيا

 است. درنتيجه، نظام زندانها بهطبع بايد محو مى شـد. اما باقى ماند و تداوم
 هيجّكس جوابى نمى دهد. حرا زندانها بهرغم اين ضدتوليدگرى، باقى مـاندند؟ مـى توانـوانـم بـــويم دقيقاً ازآنرو كه درواقع زندان بزهكاران را توليد مىكند و بزهكارى فايدایاى
 فايدهى اقتصادى_سياسى بزهكارى پرده بـرداريـم: نـخست ايـنكه هـرحــهـ بزهكاران بيشترى وجـود داشـتهباشند، جـرائـم بـيشترى وجــود داشت؛ هرجه جرائم بيشترى وجود داشتهباشلد ترس بيشّترى در جمعيت وجود خواهد داشت، و هرجه ترس در جمعيت بيشتر باشل، نـظام كـنترل ָليسى بذيرفتنىتر و حتا مطلوبتر خواهد شـد. وجـود ايـن خـطر كـوجـك درونى و دائمى يكى از شروط مقبوليت اين نظام كنترل است؛ همان جیيزى كه توضيح مى دهد جـرا در روزنــامهها، راديـو، تـلويزيون و در تـهمام كتــورهاى جهان بىاستثنا، اين همه به ارتكاب جرم فضا مى دهنـد، گويى هر روز جديد
 فعاليتهايى در مورد رشد بزهكارى توسعه يافته|ست، واقـعيتى كـه هـرگز اثبات نشدهاست؛ اما اين حضور فرضى، اين تـهديد، ايـن رشـد بـزهكارى ماملى است براى پٍـيرش كنترلها.

اما اين همهى مطلب نيست. بـزهكارى از لحـاظ اقتصادى مـيـيد استا










 میگيرند.








 ازاينلحاظ، زندان كه بزهكار حرفهاى مى سازد، فايده و توليدگرى داردى.



مبتنى است بر نقدِ دومينيک(ケ) بر شما: اگر گامى ديگر به بيش برداريد، ديگر
 برمىداشُتيد، به ماترياليسم تـاريخى درمـى غلتيد. ايـن بـنيان هـرسش است.
 روانكــاوى از خـودشان و از عـلمىبودن ديـدگاههاىشان مـطمئن نـيستنـ. نخستين خيزى كه مايهى شگغتىام است اين است كه پس از اين همه خواندن

 كنيد. اين برايم شُغتانگيز است. دومين شگفتى اين است كه شما در تلاش براى ترسيم كالبدشناسى امر اجتماعى با تكيه بر انضباط در ارتش، از همان وازگانى استفاده مىكنيد كه امروزه وكالا در برزيل بهكار مى برند. در كنگرهى كانون وكالى برزيل r ${ }^{\text {T }}$

 شگفتانگیزى همان اصطلاحات را بهكار مى بريد و از همان زبـان حـقوقى استفاده مىكنيد. برسش من از شـما اين است كه آيا شــهـا در هــمان گـفتهان





 اصطلاحات يكسان مرا شگفتزدهه مىكند، حال آنكه شما ديالكتيكى را ميان تكنولوزُى و انضباط برقرار مىكنيد. و آخرين شگغتىام امن اين است كه شـها با
2. répression
3. Orden dos Advogados do Brasil.

درنظرگرفتن جمعيت بهمنزلهى عنصر تحليل اجتماعى، بـه دورانـى پـيش از دورانى بازمى گرديد كه ماركس ريكاردو را نقد كرد.













 سركوب بهكار برد، و بر اين مبنا، مرجعى كه وإي
 مى كند و بیىواسطه وإسن إنى را موجب مى شود.







حلقَهاى تور قدرت I9Y












 وإسزنى اجتتاب كردم و فقط از سركوب





























 قانونداناناند كه مجبورند اين اين وازمى انضيا

 آناناند كه جابه جا شدهاند.

حلقههاي تور قدرت 199

يكى از حضار: رابطهى ميان دانش و قدرت را حخونه مىبينيد؟ اين تكنولوزى تدرت است كه موجب انحراف جنسى مسى شودد، يـا ايـن بـى نظمي طـبـيعى زيستشناختي موجود در انسان است كه موجب آن مىشود؟

نوكو: درمورد اين نكتهى آخرى، يعنى در مورد آنحه موجب توسعهى اين
 اين توسعهى زيستشناختى است. تلاش مىكنم عكس اين را نشـان دهـمه،
 است. اين جهش بـخشى از ايـن تـوسعه است، جـون ازيكسـونو، تـوسعهى كاييتاليسم است كه اين جهس تكنولوزيك را خرورى ساخت است، اما اين جهشْ توسعهى كابيتاليسم را ممكن كرد. مختصر اينكه نوعى استلزام ام دائمي اين دو اين جنبش كه بهطريقى در يكديگر تنيدهاند، وجود دارد. اما برسش ديگر در مورد ايـن واقعيت كـه روابـط قـدرت [...] ' دارنــد، هنگامىكه لذت و قدرت همگام حركت مىكنـد. ايـن مســئلهاى مـهـم است.
 مى مسد سرشتنماى سازوكارهاى مستقر در جوامع ماست، و همين است



 آنگاه مىگويـم كه يـى رابطهى مازوخيستى قـدرت بـرقرار است و مـوجب
 كه كاركرد قدرت اساساً نه منعكردن، بلكه توليدكردن، توليدكردن لذت انـو است،
 تبعيت لذتى را بيابيم كه لزوماً مازوخيستى نيست. مىتوان كودكان را مثال زد:





 بخوييم كه والدين بهواسطهى مازوخيسم، با قانون اينهمهانانديند....

يكى از حضار: به برسشى كه در مورد رابطهى ميان دانش و قـدرت از از شــــا
 مىكيند.

فوكو: ممنونام كه بِسش را بهيادم آورديد. درواقع، ايـن بـرسش بـايد طـرح












 وجود ندارند؛ روابط قدرت از همه جا مى گذرده: طبقهى كارگر روابط قدرت


را بازلـخش مى كند و روابط قدرت را اعمال مىكند. شـما چون دانشـجوايد، در موقعيت معينى از قدرت جا گرفته|ايد؛ و من در مقام استاد نيز در موقعيتى از قدرت جا گرفتهام؛ من در موقعيتى از قدرتام، حون يك مرد هستم و نه زن، و از آنجا كه شـما يك زنايد، شـما هم در موقعيتى از قدرتايـلـ، نـه هـمان موقعيت، اما همگى ما در موقعيتى از قدرتايـم. در مورد هر كسى كه جيزی مى داند، مىتوانيم بگُوييم: اششما إعمال قدرت مىكنيد." اين نـقلى ابـلهانه است، جون خود را به اين گفته محدود مىكند. درواقع نكـتهى جـالب ايـن است كه بدانيم در يك گروه، در يك طبقه، در يك جــامعهه حــلقههاى تـور تدرت چگگونه عمل مىكنند، يعنى هر كس در تور قدرت چحه مكـانى دارد،
 را انعكاس مى دهد.

## يادداشتها

ا. اشـاره به كارهاى يعير كلسنر كه در اين اثر گردآورى شدهاست:
Pierre Clastres, La Société contre l'État, Recherches d'anthropologie politique, Paris, Ed. de Minuit, coll. «Critique» 1974.
2. Marx (K), Das Kapital, Kiritik der politischen economie, buch II: «Der Zirkulationsporazess des Kapitals», Hambourg, O. Meissner, 1867.

 Lecourt (D), Pour une critique de l'épistémologie, Paris, Maspero, coll. «Theories»,1972, pp. 98-183 (N.d.T ).
sur-repression .f
Marcuse (H.), Eros and Civilization, A Philosophical Inquiry into Freud, London, Routledge and Paul Keagan, 1956.

## كفتمان را نبايد... فهميد

$$
\begin{aligned}
& \text { فرانسوى ن.ك.: }
\end{aligned}
$$

«Le discours ne doit pas être pris comme...», in Dits et écrits, III.

آواى ارباباش ' به اين ايده ارجـاع مـىدهد كـه گغتمان را نبايد مـجموعهى





 دو، مانعِ طبقات و سازوكارهايى كه الگوىشان وان وامگرفته از سركوب، طرد و و وإسِزدن است.

1. La Voix de son maitre, projet de film de G. Mordillat et N. Philibert.

در اينجا نشاندادن گنتمان بهمنزلهى حـوزهاى اسـتراتـريكـ مـورد نـظر
 به اردوگاه ديگر در گذرند، بى وقفه ميان حريفان مبادله مىشوند و عليه همان
 است كه گفتمان مىتواند هم مكان و هم ابزار رويارويى شـو شود
 است كه هريك از حريفان اشغال مىكند: همان جيزى كه به هر حريف امكان
 دريافت كردهانـد و از هـر سـو پـخش مـى شود. اگـر گفتمانها در تـقابل بـا


 سوزهمنقادسازى، صلاحيتدههى و سلب صلاحيت است. گفتمان [بهمنزلهى] نبرد و نه گفتمان [بهمنزلهى] بازتاب. بهعبارت دقيقتر،
 نسبتى از نيروها كه بيشـابيش شكل گرفته و استقرار يافتهاست) يا كاركردهاى
 عمل صرف سخنگفتن، كاربرد كلمهها، استفاده از كلمههاى ديگران (ولو با زيروروكردنشان)، كلمههايى كه ديگران مى فهمند و قبول دارند (و احتمالاً



> يشش گفتار حابانگليسي
> ضدــأديب:كايِتاليسم و شُيزوفرنى

 نوشت. براى متن فرانسوى ن.كى:

Preface, in Deleuze (G.) et Guattari (F.), Anti-didipus: Capitalism and Schizophrenia, in Dits et écrits, III;

و براى متن انگليسى:
Preface to Anti-Oedipus, in The Essential Works, 3.

 بايد با ماركس صميمى مى بودیى، نمى گِذاشتى رويا

 خود و دوران خود را قابل بذيرش مى مكردي
 دروازههاى جهانمان بیشك ويتنام قرار داشت و اين نخستين ضربهى عظيم

بر قدرتهاى مستقر قانونى بود. اما اينجا، در درون چجهارديوارىمان دقيقاً

 مبارزهى طبقاتى؟ شايد. درهرحال، با همين تأويل متداول و وريكا دوكانهانگارانـه


 بازآمدهبود كه خود واقعيت را به آتش و شور ور كشـد: ماركس و وروريد با با همين افروختخى روشن شدهبودندن.





 جديدى رسيدهبود.









خ•Y خدـادُيـ: كايتَاليسم و شيزوفرنى
لیخصصى شدگى كه (ا|ميد") از دست رفته|ست، (ابسيار به آن نيازمنديم")). نبايد در اين فراواني خارقالعادهى انگارههاى نو و مفاهيم شخگتانگگيز، به دنبال
 بهترين شيوهى خواندن ضدـاديـ خواندن آن بهمنزلهى يك (اهنر)" است، در معنايى كه براى مثال إز "هنر اروتيک") صحبت مى شود. با تكيه بر انگارههاى طاهراً انتزاعي بسگانگگی ها، جريانها، آرايشى ها و سامانه ها و بيوندها، تحليلِ
 انضهمامى فراهم مى آورد. برسش هايى كه كمتر به چحرايعِ جيزها و بيشتر بـهـ קگكونگىشان مىثردازد. ميل چگگونه در انديشه، در سـخن و در كـنش وارد
 بكستراند و در فرايندِ وازگوني نظم مستقر تشديد شود؟ هنر اروتـيكـ، هـنر نُلرى، هنر سياسىى.
از همينجاست آن سه هماوردى كه ضدـاديت با آنها روياروست. سـه هماوردى كه نيروى يكسانى ندارند، درجاتِ گـوناگـونى از تـهـديد را نشــان مىدهند، و كتاب با روشىهاى متفاوتى با آنها ييكار مىكند. ا. زاهدانِ سياسى، مبارزان محزون، تـروريستهاى نـظريه، كسـانى كـهـ مى خواهند نظم نابِ سياست و گغتمان سياسى را حفظ كنند. ديوانسالارانِ انقالابِ و كارگزارَانِ حقيقت. Y. تكنيسينهاى رقت|نگيز ميل - روانكاوان و نشانهشناسانى كه هر نشانه و هر سميتومى راثبت مىكنند، و مى خواهند انداموارگي بسگانهى ميل را به قانون دوتايي ساختار و فقدان فروبكاهند.
 ضهـ اديب با دشمنان ديگرش بيشتر يك درگيري تاكتيكى است): فاشيسم. و نهتنها فاشيسم تاريخى هيتلر و موسولينى ـ كه قادر بود ميل تودهها را بـه كونهاى مؤثر بسيج كند و از آن بهره گيرد ـ، بلكه همحچنين فاشيسمى كه در همهى ما هست، كه در ذهنمان و در رفـتارهاى روزمـرهمان سـاكـن است،

فاشيسمى كه ما را وامى دارد قدرت را دوست بداريم و همان چيزى را كه بر ما استيلا دارد و ما را استثمار مىكند، بخواهيم.
 كتاب مرا ببخشـند)، نخستين كتاب اخلاقى كه از ديرباز بدينسو در فرانسـهـ نوشته شدهاست (شـايد بـه هـمين دليـل است كـه مـونقيت آن مـحدود بـه
 انديشيدن و زندگى بدل شدهاست). جچگونه بايل عمل كرد تا فاشيست نشد،

 چچگونه مىتوانيم فاشيسمى راكه در رفتارمان ريشه دواندهاست، بيرون كنيم؟ اخلاقگرايان مسيحى در جستوجوى رد و اثرهاى جسم كه در اعماقِ نَفْس منزل داشت، بودند. دلوز و گتارى نـيز در تـعقيب جـزئىترين رد واثــرهاى فاشيسم در بدناند.
 ضدــاديب درآملى بر زندكى فيرفاشيستى استى است.




 آزاد كنيد؛
_كنش، انديشه و امـيـال را از طـريق تكثير، كـنارهمگذاشـتن و انفصال

1. ethique/ethics

「. فرانسـوا دوسَل كشُيُ سـدهى هفدهم و اسقفـ زُنو كه كتابى بـه نـام درآمــلى بـر زنـدگى زاهدانه دارد:
François de Sales, Introduction à la vie dévote (1604).


> كسترش دهيد و نه از طريق زيربخشُبندى و پايگانبندي هرمى؛




 آنجه مولد است خانهنشين نيست، بلكه ايلياتى و خانهبهدوش است اسر ـ تصور نكنيد براى مبارزبودن بايد محزون بود، حتا اگر جيزى كه با آن
 شكل هايى از بازنمايى) است كه داراى نيروى انفلابى است؛
 از كنش سياسى نيز براى بى اعتبارسازى يك انديشه استفاده نكنيد، گويى اين انـــيشه جـيزى جـز نـظرورزى نـاب نـيست. از عـمل ســياسى بـهمنزلهى
 قلمروهاى دخالتِ كنش سياسى استفاده كنيد؛ ــاز سياست نخواهيد كه (احقوق)" فرد را آنگونه كه فلسفه اين حقوق را تعريف كردهاست، احيا كند. فرد محصول قدرت است. آنجه ضرورى آر است



$$
\begin{aligned}
& \text { مىكند، بلكه بايد مولِِ هميشگي (افردزايی") باشد؛ }
\end{aligned}
$$

 تلاش مى كنند اثرهاى قدرت مرتبط با سخنشان را خنثا كنند. از همينروست بازىها و دامهايى كه در سرتاسر كتاب يافت مى شوند و وتر ترجمهى كتاب را به

1. organique/organic

يك شُاهكار مهارتِ واقعى بدل مىكنند. اما اينها حقههاى آشا آشناى بـلاغت







 مىكنند.

زندسّى آدمهاى بدنام

اين متن ييشكفتارى است كه فوكو بر گزيدهالى از بايكانىهاى زندان اتل
زنرال و باستيل مىنويسد. براى متن فرانسوى ن.ك.ي.:
«La vie des hommes infames», in Dits et ecrits, III;
و براى متن انگّليسى:
"Lives of Infamous Men", in The Essential Works, 3.

اين كتاب بههيجررو كتابى تاريخى نيست. در گزينشى كه در اين كتاب مى بينيد،
 احساسى ديگر در كار نيست و شايد بهسختى بتوانم شدت آن را را اكنون كه

لهظهى نخستِ كشَ سترى در شـدهاست، توجيه كنم.




 فراهم آورند، اثرهايى كوتاه به بار مى آورند كه نـيروى شان تـقريباً بـى درنـى

خاموش مىشود. بهنظرم وازهى (داستان كوتاها٪' برای نامگذارى آنها نسبتاً

 اين متون جنان است كه نمى دانيم آيا شدتى كه آن آنها را را دربرمى






 خواندن اين دو يادداشت زير به سراغام آمد:



 راههــايى نــاشناخته بكشـاند و و تـصور كـند كـه قـادر بـه بـزرگترين
كارهاست).



 كذاشتناش دارد.

زندگى آدمهاى بدنام
به دشوارى مىتوانم دقيقاً بگويم كه بههنگام خواندن اين قطعهها و بسيارى از

 ليزمىتواند وجود داشتهباشل. و من اذعان مىكنم كه اين (اداستانهاى كوتاهي")
 بيشترى برانگیخت تا آنجهه معمولاً (اادبيات)" مى خوانند، بى آنكه حتا امر امروز
 سول شخصيتهايى بى شك بينوا احساسات بيشترى در من برانگيخت، يا افراطها و آميزهى سماجتِ اندوهبار با شرارت آن زندگى هايىى كه هزيمت و سـرسختى شان در زيـر كـلماتى صـاف و صـيقلى هـمچتون سـنـگ احســا مى شود.
من مدتها بيس، از اسنادى مشابه براى يک كتاب استفاده كردم. اگر در
 بههنگام رويارويى با آن زندگى هاى حقير احساس مى
 مى توانست اين باشد كه شدت اين زندگى ها را در يك تحليل بازسازى كار كند.
 متون را در خشكى شان درنظر گرفتم، علت وجودى شان ان را جا جستو
 خرا در جامعهاى همانند جامعهى ما، "اخفه")كردن (مثل خفهكردن يكى فرياد، آتش يا يك حيوان) يک راهبِ رسوا يا يك رباخوار دمدمى و كمععقل تا اين اندازه اهميت يافت؛ به جه دليلى مى خخواستند با جنين حميتى، كودنها را از



1. «physique»/<physical»








 داشتند، گردآورم؛ و اين متون را با با جند گفتهى مقدما




 است، كتابٍ شيدايى خُردى كه خودش




كردم:
ـاينكه شُخصيتهايى مورد نظر باشد كه واتعاً زيستهاند؛

 ممكن كوتاه حكايت شوند؛



زندگى آدمهاى بدنام
بهطريقى واقعاً بخنَى از خُردهسرگذشت آن زيستهانا، بدبختى شُان، خشم و خضبشان يا ديوانگى نامعلومصمان باشند؛
 از زيبايیى و هراس در مر ما بديد آين آيد．

بيشتر توضيح دهم.

## 寝当类

مى خواستم كه همواره زيستهايى واقعى مدنظر بانشد و بتوان به به آنها يك



















ارزش بازنمايانگرشان سزاوار حفظشدناند، بلكه متونى كه در واقعيتى كه از آن سخن مىگويند، نقشى بازى كردهاند، و متونى كه اين واقعيت نيز متقابلاًا از آنها مى گذرده، حال عدمدقت، تكلف يا رياكارىشان هرچیه میى وخواهد باشد:



 جند عبارت (ابازى)" شدهاست؛ منظور من اين نيست كه اين زندگى ها در اين
 بدبختى شان، اغلب مرگشان، و درهرحال سرنوشتشانـان دستكم تا حدودى درآنها محرز و قطعى است. اين سخنها با بهواقع با زندگى ها تا تلاقى كردهاند؛ اين اين زيستها بهواقع در اين كلمهها در معرض خطر بودهاند و از دست رفتهاند. همجنين مى خواستم كه اين برسونازها خودشان تـيرهوتار بـاشند؛ هـيِّي جيزى آنان را بيشابيش براى درخشششى آماده نكردهباشد، از هـيـحيك از آ آن بزرگى هاى تثبيتشده و پذيرفتهشده برخوردار نباشند (بزرگى هاى مرتبط امر با با
 ميلياردها موجودى تعلق داشتهباشند كه مقدر است بى ردواتـرى بگــــرند؛
 خاكسترى و معمولى در بدبختى و مصائبششان، در آن عشـق ها و نـفرتها الـا
 دربرگرفتهباشد، و محركِ آنان خشـونت، انرزّى و افراط در خباثت، رذالت



 دشوارتر بود، انرزىشان بهر براتب بزرگتر برّر بود.

YiY زندگى آدمهاى بدنام
براى آنكه جيزى از اين ذرات به ما برسل، بايد شعاعى از نور دستكــم يك لحظه اين ذرات را روشن كند. نورى كه از جايى ديگر مى آيد. آنَجه اين ذرات را بيرون مىكشد از شبى كه اين ذرات مىتوانستند در آن بمانند و شايد همواره بايد در آن مى ماندند، مواجهه با قدرت است: بدون اين رويارويى،






 زندگى ها كه مقدر بود از زير هر سخنى رد شوند و بـى آنكه هرگز گفته شوند




 بازىهاى قدرت و مناسبات با قدرت مستلزمشان است. به من خواهند گفت: همين طوريد، همواره با همان ناتوانى در گذشُتن از خط، در رفتن به جانب ديگر، در گوشدادن به و به گوشرساندن زبانى كه از
 جانب آنجهه قدرت مىگويد يا وادار به گفتن مىكند. حرا به اين زندگى ها در
 اين زندگى ها در لحظهاى معين با قدرت تـلاقى نــىـىردند و نـيروهايش را
 بودند، حيزى برایمان باقى مى ماند، حال هرجه باشد؟ آيا روى آهمرفته اين

يكى از ويزگى هاى بنيادين جامعهى ما نيست كه تقدير در اين جامعه شكل
 نقطهى زندگى ها، نقطهاى كه انرزیى اين زندگى ها در آن متمركز است، ها هـا

 كوتاه و گوشخراشى كه ميان قـدرت و بـى|هـميتترين زيستهــا ردوبــل
 داده شدهاست؛ و همين يگانه يادبود است كه در گذر زمان، به اين زندگى ها ها اندكى درخشش و روشنايى مى دهد كه اين زندگى ها را به ما مى رساند.



اين آدمها گردآورم.
 واقع در آن توليد مى شود. اما در ايـن افسـانه، ايـن دوبـهلويى بسنابه دلايـلى










 نمى ماند. در اينجا نه يُرگويى، بلكه كميابى است كه موجب مى شود امر واقع

ر تخيل همارز باشند. ازآنجا كه اين مردان و زنان در تاريخ هيت نـبودهانـد،
 ككردهاند و ازآنجا كه هيج ردواثر قابل ارجاعى از آنان باقى نماندهاست، است اين مردان و زنان جز در پناه موقتى اين كلمات، وجـود نــارنــد و هـرگز وجــود لهخواهند داشت. آنان بهيمن متونى كه از آنان سخن مىگويد، به ما رسيدهاند، بدوِِد داشتن نشانههايى از واقعيت بيشتر از آنجه اگر از افسانهى طلايىى يا يا رمانى ماجرايى مى آمدند. آنان اين زيست صرفاً شفاهى را كه اين تيرهروزان
 تقريباً كامل شاناند، و مرهون آن اقبال يا بداقبالى اندكى كه از آنان سخن مىگويد يا خودشان بيان كردهاند، اتـفاقى در اسـناد بازيافته برجا بماند. افسانهى سياه، اما بهويزَه افسانهى خشـك و محدود بـه آنحهه روزى گفته شدهاست و برخوردهايى نامحتملْ آن را تا روزگار ما حفظ

كردهاست.
ويثگگى ديگر اين افسانهى ســياه در هـمينجاست. ايـن افسـانه هـمـجون انسانهاى كه با ضرورتى عميق طلايیى شده و مطابق مسيرهايى بيوسته انتقال
 محوشدگى، فراموشى ها، تلاقى ها و بازبيدايى هاست است كه مى تواند باند به ما برسد.



 بى شك برای محوكردن هرگونه بى نظمى در نظر گرفته شدهاند، أين يكى را


 La Légende dorée, Paris, Garnier-Flammarion, $\mathrm{n}^{\circ}$ 132-133, 1976, 2 vol.










 متوجه آنان مىكند.
زندگى هايیى كه گويى وجود نداشتي اشتهاند، زندگى هايى كه فقط در بر برخورد با با











 اتفاق اين بود كه همين كلمهما و صرفاً همين كلمهها باقى بـمانـند. بـازگثـت

زندگى آدمهاى بدنام
كنونىشان به امر واقع در همان شكلى انـجام مـى گيرد كــه از جـهان بـيرون مدهاند．بى فايده است كه سيمايى ديگر را برأى آنان جستوجـو كـيمه، يـا

 معناى دقيق كلمه، بدنامىيى كه جون با رسوايى مبهم يا تحسين خام
萦学类
 ردوائرهايش را تا حدودى در همه جا و در تمام زمانها گرد آورده، گزينش من در اينجا ناحيز و محدود و اندكى يكنواخت است، و شامل همهى اسنادى
 بهدست مى آيد：بايگانى هاى حبس، پِليس، عرضهحالهها به شاه و نـامههاى
 مىتوان به ساير زمانها و ساير مكانها بسط داد



 و اثرهاى گفتمان با يكديگر تلاقى كردهاند． اين متون سدهى هفدهم و هجدهم（بهويزُه در مقايسه با يكنواختى اسناد ادارى و پليسى بعدى）داراى يك درخششـاند، و با يك عبارت، عـظمت و

 زندگى ها با لعنونفرينها يا طمطراقى كه بهنظر مىرسد مناسب ترارّيكترين
 فراخواندن تمام قدرت كلمات و ازرهگذر كـلمات، فـراخـوانــدن حـاكـميت






 كند، آيا نبايد امروز به طلب يارى از اعـليح










 بلاغت تفويض مى شود؛ و ممكن إست طمطراقِ كلماتِ قدرت اگري اگرنه برمبناى







جوان بى مغز، بسر ناخلف و الواط: (ااو هيولاى عياشى و كفر است... مأنوس












 نيتها و اميال؛ مراسم اعتراف كه در آن كسى كه سخن مـي










سازوكار ديغرى كه عملكردش بسيار متفاوت بود، به اين سازوكار جارير دريوب

















 آشناييم: عرض

 شدت غريب و نوعى زيبايى باشُند كه اين تصوير ها

 و حضور تعميميافتهى پِيس، همگى معمولاً فقط يادآور اسـتبداد سـلطنت

زندگى آدمهاى بدنام
مطلقه است. اما بـايد تـوجه داشت كـه ايـن "اخـودكامگى" نـوعى خـدمات عمومى بود. بهجز مواردى بسيار نادر، (افرمانهاى شاه") بهناگاه و از بالا بـه

 همسايهها، گاهى كشيش محله يا نجيبزادها اين فرمانها براى يك ماجراى مبهم خانوادگى طلب مى شد، گويى مسئلدى




 بـود بــه ايـن درخــواست آمــده از يــايين. امـا اين فـرمان بـهسهولت بـه

 آيا اين عياشى يا اين مى گسارى، يا اين خشونت و اين الواطى سزاو است يا نه و در جه شرايطى و براى حه مدت: وظيفهاى برای پليس كه بايد شواهد، خبرجينى ها و هر زمزمهى مشكوكى حولورحوش هر هر فـرد را بــدين منظور گردآورد.
 يك قرن و فقط در فرانسه. بااينحالل، اين نظام در تاريخ سازوكارهاى قدر قدرت
 روزمرهترين عنصر زندگى را تضمين نمىكرده بلكه توزيع آن را دا در مدارهايى بيحيده و در كل بازى درخواسته حكومت مطلقه؟ شايد؛ بااينحالل نه در اين معنا كه هادشاه بـى قيد و شرط از قدرت خود سوءاستفاده مىكند، بلكه در اين معنا كه هركسى میى تواند برای اين


استفاده كند: نوعى قرارگرفتنِ سازوكارهاى حاكماريت درا در اختيار آن كسى كـه
















 كه روابط تعلق يا وابستگى راكه بهـي



 سربهمهر استفاده مىكردند و شاهى كه اين نامهها را اعطا مىكرده، همگى در
 بهمعناى انسـانْ گَرِي انسـان الست، قرار دارد.

زندگی آدمهاى بدنام
دام همدستى شان گرفتار بودند: اولى ها بيشازيشش توانِ سنتى شانِ


 خانواده رازد.
عجالتاً مى خـواهم از آنجه آمد، اين نكته را برگيرم كـه بـا ايـن سـامانهى

 خُردهشرارتهاى بىاهميت زندگى ها را البـته بـهشيوها

 مكس، بغگومگوهاى عمومى و بسيارى از هوس هاى مخخفى در در حلقه هاى تور







 اينها قابل توصيف و نسخهبردارى شدند، ازآنزر كه سـازوكارهاى تـدرتى

 تاريخ را داشتند. و اگر ييش مى آمد كه گاهى حقيرترين مردمان به نـوعى از

1. الشاره به گْتهى دوك شوليو [duc de Chaulieu] در رمان بالزأك به نام خاطرات دوحروس
 Balzac (H. de), Memoires de deux jeunes mariees, Paris, Librairie nouvelle, 1839, p. 59.



 ممكن است چيزى بى اهميت بهطريقى اهميت يابد الد.





















زندگى آدمهاى بدنام
ر دوباره در تاريكىاش فرومى.رد؛ يا حكايت طولانى بــبختى هايى كـه بـه
 فقط مىتوانست مجلل و باشكوه باشد.








 بى صبرى ها، خشّمها، غـضا



 بیينفه مذكور، درشكهوحى، مردى است بسيار عياش كه او او [زن] را در زير





 رحمتتان را طلب كنم، به عنايتتان اميد دارم كه عدالت را در حت مـن اج اجرا

كنيد، و خون زندگى|م هر لحظه در معرض خطر است، بيوسته دعاگوى حفظ

 يكنواخت بهنظر رسند. بااينحال، عملكردى ناهماهنگ داردنـ دارند. نـاهماهنگـى ميان حيزهاى حكايتشده و لحن شان؛ ناهماهنگى ميان كسانى كه شكايت و
 مرتبهى پايين مسائل مطرح و عظمت قدرت در كار؛ ناهماهنگى مـى مـيان زبـان تشريفات و قدرت و زبان خشمهها يـا اسـتيصال ها. ايـنها ما مـتونىانــد كـه رو

 كه هيج ادبياتى در آن دوران نمى توانست آنها را در خود جا جا دهد. اين متون





 بگذريم ازاينكه آنان زندگى خودشان



 قدرقدرت و بُلهوس، سرچشمهـى هرگونه عدالت و ابزَهى هر اغواگرى، هم
 تفاوتگذارىشده و پيوسته بر ساخته مى شـود كه در آن نهادهاى گـونـا


زندگى آدمهاى بدنام וMr
و كفتمانى كه شكل مىگیرد، ديگر تئاتروارگى تصنعى و ناشيانهى چـيـيّين را لدارد؛ اين گغتمان در زبانى بسط مى يابد كه ادعاى آن را دارد كه زبان مشاهد ر خنثابودن است．امر ييشبیاافتاده مطابق شبكهى كـاراها امـا مــلالل آورِ اداره،
 آن را در ادبيات جستوجو كرد．در سدهى هفدهم و هجدهمه ما هـنوز در هصرى زمخت و بَربَر بهسر مى．بريم كـه در آن تـمام ايـن مـيـانجى ها وجـو

 برخوردى وجود داشت ميان فريادها و آداب و مناسك، ميان بیى نظمى هايى
 براى ما كه اين نخستين ظـهورِ امـر روزمـره در رمـز امـر امـر ســيـاسـى را الز دور

 مى شوند به（اوقايع）، حوادث يا يا يروندهها．裸米㫧


 خــودشان ســخن بگـــيند：ايـنـكه ايـن گـفتمان در يكـ سـامانهى كـامـاملاً تعريفشدهى قدرت بيان شود و به گردش درآيد، اينكه اين گـفتمانٌ كُــهِ




 هقدر سهل؛ اما قدرت تحريكى مىكند، برمىانگيزد و توليد مىكند؛ قدرت




 قدرت، زندگى روزمره و حقيقت بهشيوهاى جديد گره خور د كه ادبيات نيز در آن درگير است.



 احتمالاً جنايتى شنيع، از خودش بيرون اني





 كفتن حيزى معمولى از امر واقع كند، اين نقط براى توليد اثرى خند آده آور بود: صِرفِ سخنگغتن از آن مايهى خنديدن برن بود.




 آخرين و ريزترين درجهى امر واقع. در لحظهاى كه سامانهاى براى واداشتن

زندگى آدمهاى بدنام سشت
به كفتن امر الخُرده| استقرار يافت، گفتن آنحه گفته نمى شود، آنَجه سـزاوار
 كرفت كه چجيزى را برساخت كه مىتوان اخلاقِ اقِ درونمـاندگارِ سـخنِ ادبـي
 آن آشكاركردنِ نيرو، رحمت، قهرمانى و قدرتمندى بـهشيوهایى مـحسوس نبود؛ بلكه جستوجوى آن چيزى بود كه دريافتاش دشوارترين، گفتناش مخفىترين و سختترين، و سرانجام نشاندادناس ممنوعترين و رسواترين است. گرايش ادبيات از سدهى هفدهم به بعل، از آن زان زمان كه ادبيات شرين وروع
 بيرونكشيدن شبانهترين و روزمرهترين بخشّ زندگى (ولو به قيمت آنكه گاهى هحهرههاى رسمى سرنوشت در آن كشف شود). همين الزام كه چيزى بيش از
 اخلاقيات است كه سرشتنماى ادبيات است و حركت عظيم آن را تا ما حمل كردهاست: تكليف به كفتن معمولى ترين رازها. ادبيات بهتنهايى مـظهر ايـن سياست عظيم و اين اخلاق بزرگ گفتمانى نيست؛ وانگهى ادبيات بهتمامى رامى به اين امر خلاصه نمى شود؛ اما مكان و شرايط زيستاش در آن آن است. نسبت دوگانهى ادبيات با حقيقت و قدرت از همينجاست. درحالى كه امر افسانهاى نقط مىتواند در يكـ عدمقطعيت ميان حقيقت و كذب عمل كند، ادبيات در يک قطعيت ناـحقيقت بنا مى شود: ادبيات آشكارا همـحون مصنوع ارائه مى شود، اما متعهد است به توليد انرهاى حقيقت كه از اين نـظر قـابل تشخيصاند؛ اهميتى كه در دوران كالاسيك به امر طبيعى و تقليد داده مى شدلـ، بىشك يكى از نخستين شيوههاى صورتبندى همين عملكرد ادبيات اادر
 از رمانسكى فراتر رفت و فقط با آزادشدن هرجهه بيشتر از آن توسعه يـافت.
 را مجبور كرد تا به گغتمان درآيد؛ اما ادبيات در اين نظام جايگاهى خام خاص را


















## 1. «sous-littérature/sublitterature

Y. Y. ماجراهاى شواليه د گريو و مانون لسكو، رمانى از آبه آنتوان فرانسوا خروو (IV\&r_|\&qV) نويسندهى فرانسوى؛ ن.ك.:
Prévost (A.F.), Les Aventures du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, Amsterdam, 1733.

## حكومتمندى

متن بيش رو حهارمين درسكفتار از مجموعه درسهاى فـوكو در كـولز دو
 جمعيت، أست كه در اول فوريهى 9 I ارائه شد. برایى متن فرانسوى ن.ك.: La «gouvernementalite», in Dits et écrits, III;
و براى متن انگليسى:
*Governmenttality», in The Essential Works, 3;
اين متن قبلأ در مجلهى گفتوگو. شمارهى fF حِاتِ شدهبود.

يشش از اين با تحليل حند سامانهى امنيتى، كوشيلم ببينم كه چحگونه مسـائل ناص جمعيـت ظاهر شدنل، و با نگگاهى انـدكى نـزديكتر بـه ايـن مســائل، بهسرعت به مسئلهى حكـومت رسـيلم. در كـل در آن درس هـاى نـخستين مسُله عبارت بود از تحليل سلسلهى امنيت_جمعيت_سحكومت. اكـنون ايـن مسنلهى حكومت است كه تالّ مىكنم سياههاى از آن ارانُه دهم. چه در قرون وسطا و چجه در عهل يونان و روم باستان، همواره كـترتى از رسالههايیى وجود داشتند كه تحت عنوان ״ااندرزنامه به |مير" در مورد شيوهى رفتار، إعمال قذرت و قبولانلن و بـهاحـترامواداشـتن اتـباع ارائـه مـىشنـ.

اندرزنامههايى برایى عشّق به خدا، اطاعت از او و اجراى قانو انون الهـى در شهر

 شكوفايى مجموعهاى كاملاً قابل ملابل ملاحظه از رسالهمهايى هستيم كه نه نه ديعـر


















 به سمت رستگارى هدايت معنوى شويم.

## 1. territorial

ازيكسو، جنبش تمركز دولتى و ازسوىديگر، جنبش اخـتلاف مـذهبى رجود داشت و فكر مىكنم در تـلاقى هـمين دو جـنبش است كـه مســلـلهى "الهچونه، توسط جه كسى، تا جه حد، براى چحه اهدافى و با جَه روسُ هايى بر ما حكومت شود؟؟! با شدتى خـاص در سـدهى شـانزدهم طـرح شـدـ ايـن هسـنلهى حكومت بهطور اعم است.
در تمام اين ادبيات عظيم و يكنواخت در مورد سكومت كـه در اواسـط سدهى شانزدهم آغاز شد، يا درهرحـال دستكـم فـوران كـرد، و تـا اواخـر سدهى هجدهم بسط يافت، به همراه جهشى كه بیدرنگ تلاش مى مكنم آن را
 ههزى مربوط است كه از حكومت بردولت فهم مى شود، آنجه مـى توانـيم سكومت در شكل سياسىاش بناميم. فكر مـىكنم سـادهترين كـار بـى شـك متايسهى اين انبوه ادبيات در مورد حكـومت بـا مـتنى است كـه از ســــــى
 تلمطى آشكار يا ضمنى مخالفت و رد بود و اين ادبيات حكومت در رابطه، در
 است. بررسى روابط اين متن با تمام متونى كه از آن بيروى يا آن را نقد و رد كردند، جالب خواهد بود.
بيس از هر جيز بايد بهخاطر داشت كه امير ماكياولى بلافاصله مورد نفرت و انزجار قرار نگرفت، بلكه برعكس، معاصران و وارثـانِ بـلافصلاش آن را ستودند و در اواخر سدهى هجدهمه، يا بـهعبارت دقـيقتر، درست در آغـاز



 ثغسير كردند. همجنين در ايتاليا و در بافتى كه بايد آن را تحليل كرد: بافتى كه


فرانسه] و مسئلهى انتلاب در ايالات متحده آن را به وجود آورد: حخگونه و در
 در بافتى كه با كالاوزويتس، مسئلهى رابطهى ميان سياني




 عملى شدنِ تماميت ارضى ايتاليا را تعريف كنتند.



 ايـن ادبـيات گـاهى بـه صـورت آشـا
 محيطهاى بِروتستان مـى آمد؛ بـراى مــال، مـتـن آمبـروج






 ماكياولى وجود داشت؛ برایى مثالل، كتاب انگليسى توماس اليا



مايد يكى از نخستين كتابهاى اين ادبـيات ضـمنى بـاشد و بـعداً روى آن درنگ خواهم كرد.


 است كه موضوع، مفاهيم و استراتزي كه مى خوامم اين ادبيات را در نظر بـيغيرم










 نشان دهد كه هيهج جيزيز ماكياولى خود خداوند و بيامبراناش يهودياني
 بنيانهاى الهياتى و توجيههاى مذهبى بود و و نقط منافع امير را هدف و و اصل مقلانيتاش مى دانست.
حال در اين ادبيات ضد مـاكياولى، جـه صـريح جـه ضـمنى، جـه چجـيز
|. 1
2. Naudé
3. Machon

مى يابيم؟ بهطور قطع نوعى بازنماييي انديشهى ماكياولى بهصورت نیات انگاتيو كه





















 بىواسطهاى ندارند براى آنكه اقتدار و سلطهى امير را بـذـيرند. سوم اينكه از

1. principaute/principality

آن اصل و اين نتيجه، ضرورتى استنتاج مى شود: هدف از إعمال قدرت قطعاً






 خود قرار دهد.











 نيست با برخوردارى از هنر حكومتكردنردن.





در اين متن كه در قياس با متن ماكياولى بسيار كمبضاعت است، شمارى از
 حكـومتكردن و حكـومتكننده چـيست و چــه تـعريفى بـراى آنهـا ارانـه مى دهد؟ او در صفحهى 4 ¢ متن خود مىگويل: (احكومتكننله را مىتوان به هر فرمانزوايى، امپراطورى، شاهى، اميرى، اربابی، صاحبّمنصبى، اسقف
 نـــويسندگان هــنر حكــومتكردن نـيز يــيوسته يــادآور مــى شوند كــه از حكومتكردن بر يك منزل، بـر كـودكان و روانهـا، بـر يــ ايـالت، بـر يــ
 اين گفتهها كه وازگانى محض بهنظر میىرسند، درواقع داراى مضامين مهم سياسى اند. در تأويل اين نويسندگان (و اين يك اصل بنيادين كتاب ماكياولى بنابر قرائت آنان است)، امير نـزد مـاكـياولى يـا در بـازنمايى هايى كـه از آن مى شود، بنابر تعريف در اميرنشين خود يكتا و يگانه است و نسـبت بـه آن موقعيتى بيرونى و متعالى دارد. درحاللى و كردار حكومت كردارهايى بسگانهانـد، چــون بسـيارى از افـراد حكـومت مىكنند: پدر خانواده، ارشد صومعه، مربى و معلم كودك يا دانش آموز؛ پِ حكومتهاى بسيارى وجود دارد كه حكومت اميرِ حاكم بر دولتاش فقط يكى از وجوه آن است؛ و ازسوىديگر، تمام اين حكـومتـها درونـى خـود جامعه يا دولتانـد. در درون دولت اسست كـه بــدر خـانواده بـر خـانوادهاش

 دولت، بسگانگى و درونماندگاري فعاليتهايى كه اساساً با تكينه گي متعالى امير ماكياولى مغايرت دارد. بهطور قطع، در ميان تمام اين شكل هاى حكومت كه در درون جـامعه و دولت درهمتنيدهانل، شكل كاملاً خاصى از حكـومت ورجـود دارد كـه بـايد بهدقت شناسايى كرد: همين شكل خاص حكومت است كه در بحثِ دولت

بهمنزلهى يك كل به كار مى رود. و بدينترتيب است كه فرانسوا دو لا موت لو


 مى مويد كه اساساً سه شكل از از حكومت وجو




 دقيقاً اقتصاد است و نه بههيجرو اخلا


 دارد. درحاللىكه آموزهى امير يا نظريهى حقي









 كتابى در باب اقتصاد و سرانجام كتابى در بـاب سـيـاست نگاشت (Ir)ا يس

تعليم و تربيت امير است كه اين بيوستغى رو به بـالاى شكـلهاى متفاوت حكومت را تضمين مىكند.













 است و مىتواند موجب افزايش ثيروت خانئ
 خانواده با خانوادهاش راد در ادار مى يكى دولت وارد دركنيم؟



 اصططلاحات طرح مىكند و بهاجمال مى مويد: كلمهى (ااقتصاده) در اصـل بــهـ

[^15]TFA حكومتمندى

معناى "احكـومت حكـيمانه بـر خـانه بـراى خــير و صـلاح مشـترك هــمهى خانواده| است.(lf) روسو مىگويد مسئله اين است كه چگگونه اين حكومت حكيمانه بر خانواده را مىتوان با تغييرات و گسستهــايى كـه بـه آن اشـاره خواهد شد، در ادارهى عمومى دولت وارد كرد؟ پِس حكومتكردن بر بر دولت يعنى به كاربستن اقتصاد در سطح كل دولت، يعنى إعمال شكلى از مراقبت و كنترل بر اهالى و ثروت ها و رفتار تكتك آحاد كه بههمان اندازه دقيق باشد كه مراقبت و كنترل پدر خانواده بر خانواده و اموالاشاش. اصططالاحى مهم در سدهى هجدهم بهخوبى سرشتنماى اين امر است: [فرانسو|] كِنه' 'از حكومت خوب بهمنزلهى يك (احكومت اقتصادى") سخن مى گويد؛ لحظهاى را نزد كِنه مىيابيم كه اين انگارهى حكومت اقتصادى كه درواقع نوعى تكرار مكررات است، ظاهر مى شود، جون هنر حكومتكردن دقيقاً هنر إعمال قدرت در شكل و مطابق الگوى اقتصاد است. اما دليل اينكه كنه از (احكومت اقتصادى)" سخن میگويد، اين است كه كلمهى (ااقتصاده) بنابر دلايلى كه بعداً توضيح خواهم داد، ييشابيش در حال يافتن معناى مدرن خود بود و در اين لحظه آشكار شد كه موضوع اصلي خودِ جوهرِ حكومت، يعنى هنر إعمال قدرت در شكل اقتصادى، همَان حيزى است كه ما امروزه اقتصاد مى ناميم. كلمهى (ااقتصاد)" در سدهى شانزددهم به معناى شكلى از حكومت بود؛ در سدهى هجدهمه، اين كـلمهه بـه سـطـحى از واقـعيت، يـعنى حـوزهى مداخله اطلاق شد، آنهم از طريق مجموعهاى از فرايندهايى ييچچيله كه فكر مـىكنم بـراى تـاريخ مان كـاملاُ اسـاسى است. ايـن هـهان جـــيزى است كـه حكومتكردن و حكومتشدن است. دومين نكتهاى كه مى خواهم در كتاب گيوم دو لا برىير به آن اشاره كنم، اين گفته است: الحكومتْ چحيدمان درست چیيزهايى است كه مسـئوليتشان را برعهده گرفته|يم تا به مسمت هدفى شايسته هدايت شــوند.)|(10) قـصد دارم مسجموعهى ديگـرى از مـلاحظات را در مـورد ايـن گـفته ارائـه دهــم كـه از

ملاحظات مربوط به تعريف حكومتكننده و حكومت متفاوت است.



 ازسوىديگر ساكنان اين قلمرو. در اين مورد، ماكياولى








 قلمرو كه درواقع بنيان اميرنشين يا يا حاكميت است





 بـايد مسـئوليتشان را بـرعهـده گـيرد، انسـانـانهايند، امـا در در روابـطشانـانـ، در



TFY حكومتمندى
خششكى و حاصل خيزىاش؛ و نيز در مناسباتشان با جـيزهاى ديگـرى كـه
 مناسباتشان با چيزهاى ديگرى كه مىتواند حوادث يا بدبختى هايى نـظير تحطسالى، بيمارىهاى واگيردار و مرگ باشد.
 بدينترتيب درهممآميختگي انسـانها و جـيزها فـهم مـى شود، بـهسادگى در استعارهاى هميشخیى تأييد مى شود كه همواره در رساللهای حكومت به آن الشاره مىكنند، يعنى استعارهى كشـتى. حكــومتكردن بـر كشـتـى چــيست؟ بهطور قطع، برعهدهگرفتن مسئوليت ملاحان و درعـينحال بـرعهده گـرفتن مســنوليت كشــتـى و مــحموله هاست؛ حـكــومتكردن بـر كئــتى هـمتحنين درنظرگرفتن بادها، صسخرههاى آبـى، طـوفانها و آب و هـواى بـد است؛ و حكومتكردن بر كشتتى عبارت است از همين مرتبطكردنِ ملاحان كه بـايد محافظت شوند، باكشتى كه بايد حفظ شود، با محمولهها كه بايد بهساملمت به بندر برسند و رابطهشان با تمام آن رويدادهايى كـه عـبارتاتنـد از بـادها، صخخرهها و طوفانها. همين مرتبط كردن است كه سرشتنماى حكومت بـر يك كشتتى است. اين نكته در مورد خانه نيز صادق است: حكومتكردن بر خانواده در واقع هدف|ش محافظت از اموال خانواده نـيست، بـلكه اسـاساً انــراد تشكــيلددهندهى خــانواده و ثــروت و كـاميابى شان هــدف است؛ و درنظرگرفتن رويدادهايى كه ممكن است پيسُ آيند: مـرگوميرها و تـولدها؛ درنظرگرختن چيزهايى همحچون وصلت با خانوادههاى ديگـر. هـمين ادارهى عمومى است كه سرشتن شماى حكـومت است و در قـيـاس بـا آن، مســنلهى املاك براى خانواده يا تـصاحب حـاكـميت بـر يك قـلمرو در نـهايت فــط عناصرى نسبتاً فرعى براى اميرند. بِس مجموعهى انسانها و چچيزها اسـاس است، و قلمرو و اموال بهنوعى فقط متغيرى از آناند. همين درونمايهاى كه نزد لا برىير و در اين تعريف جالب از الب حكـومت بهمنزلهى حكومت بر خيزها ديديمه در سدهى هفدهم و هجدهم نيز

مى شود. فردريك دوم در كتاب ضد ماكياولى(14)، صفحاتى كاملاً مهم و قابل







 حكومتكردن بر چجيزها.














 و مرتباً بهمنزلهى هدف حاكميت به آن استناد مى شد و طرح مى شـد، چجيست؟

TFQ حكومتمندى
اكرُ آن محتواى واقعىيى را در نظر بگيريد كه حقوقدانان و متألهان به اين خير و صالح عمومى مى دادند، درمىيابيد كـه هـنگامى خـير و صهلاح مشــترك وجــود دارد كـــه هـــمهى اتـباع بـــون اسـتثناء از قـوانـين تـبعيت كـنـند، بــه مسُوليتهايى كه به آنان محولشده خوب عمل كنند، مشاغلى را كه به آن مشغولاند خوب انجام دهند و نظم مسـتقر را دستكـم تـآن جاكــه مـطابت قوانين الهى در مورد طبيعت و انسانهاست، رعايت كنند. يعنى اينكه خـير عمومى اساساً اطاعت از قانون است، اطاعت از قانون حاكم زمينى يا قانون حاكم مطلق يعنى خداوند. اما درهرحال، آنْهه هدف حاكميت را مشتخص مىكند، يعنى همين خير و صلاح مشترى و عمومى نهايتاً حیيزى جز اطاعت مطلق نيست. اين بدان معناست كه هدفِ حاكميتٌ دَورانى است: اين هدف به خودِ إعمال حاكميت بازمىگردد؛ خِير و صلاح يعنى اطاعت از قـانون، ِِس خير و صالاحى كه حاكميت مد نظر دارد، اين است كه مردمان از آن تبعيت
 توجيهى اخلاقیى و جهه اثرهايى عملى، درهرحال آنقتدرها دور نيست از آنَجه
 اميرنشيناش باشد؛ ما همواره در دُورِ [ختودـارجاعىى] حاكميت نسـبت بـه

خودش، و اميرنشين نسبت به خودش قرار داريم.
 حكومت، شاهد ظهور نوع ديگرى از هدفمندى هستيم. لا برىير حكومت
 و صالح مشترى"، آنگونه كه در متون حقوقدانان ديله مى شود، بلكه براى (اهدفى شايسته") براى هر يك از اين جيزهايى كه دقيقاً بايد حكومت شوند،
 خاص؛ براى مثال حكومتت بايد به گو نهاى عمل كند كه تا حد مـمكن بيـُ ترين ثروتها توليد شود، به مقدار كافى يا تا حد ممكن بيشترين ارزاق براى مردم تأمين شود و سرانجام حكومت بايد بهكونهاى عمل كند كه جمعيت ازديـاد

يابد؛ پس سلسلهى كاملى از هدفمندى هاى خاص وجود دارد كه به هدف خودِ حكومت بدل مى شوند. و براى دستيابى به اين هدفهایى متفاوت، بايد
 امكان دستيابى به هدفاش، يعنى اطاعت از از قانون را مى داد، خودِ قانون بود؛ چس قانون و حاكميت كاملاً با هم عجين شدهبودند. اما برعكس، در اينجا تحميل يك قانون به انسانها مل نظر نيست، بلاكه يعنى استفاده از تاكتيكها و نه قوانين، يا حتا استفاده از قـوانـين بـهمنزلهى تاكتيكى ها؛ بايد بهگونهاى عمل كرد كه با شمارى از روش هال، بتوان به اين يا آن هدف رسيد.
فكر مىكنم در اين جا گسستى مهم را شاهديم: درحالى در خــودش بــود و حــاكــميت ابـزارهـايش را در قـالب قـانون از خـودش اخذ مىكرد، هدف حكومت در خيزهايى است كه اداره و هدايت مسىكند؛ ايـــن هــــدف را بـايد در كـمال، در بــهحداكــثررساندن يـا در تشــــيدِ فرايندهايى ديد كه حكومت اداره و هدايت مىكند، و ابـرارهــاى حكـومت بهجاى آنكه قوانين بـاشند، طـيفى از تـاكـتيكىهاى گـونا



 توضيح مى دادند كه قطعاً با قانون نيست كه مى توان واقعاً به اهداف انـ حكومت دست يافت.
و سرانجام خهارمين نكته، گيوم دو لا پِىير مى گويد كسى كه خوب بلد
 باشد. منظور او از (اشكيبايى" چیيست؟ براى توضيح كلمهى (اشكيبايى)"، او "آادشاه زنـبوران عسـل"، يـعنى مـلكهى زنـبوران عسـل را مــثال مـى آورد و


TOI حكومتمندى
 (ابهنحوى رازورزانه") ـ نشان دهد كه حكـومتكنتدهى راسـتين نـبايد نـيازى داشتهباشد به نيش، يعنى ابزارى براى كشتن، به يك شمشير، تا حكومتاش را إعمال كـند؛ او بـايد بـهجاى خشــم و غـضب، شـكـيـايـى داشـتهباشل، يـا بهعبارت بهتر، در شخصيت حكومتكننده حتِ كشتن و به كاربردن نيروش
 مى شود؟ "احكمت و سختكوشى". (احكـمت)"، دقـيقاً بـه مـعناى شـناخت توانين انسانى و الهى، شناخت عدالت و برابرى، آنگونه كه سنت مى گفت، نيست، بلكه دقيقاً همين شناخت از جيزه هاست، شناخت اهت اهدافى كه مىتوان به آنها دست يافت و بايد بهگونهاى عـمل كـرد تـا بـه آنههـا دست يـافت،
 است كه حكمتِ حاكم را برمى سازد. (اسختكوشى)|اش نيز دقيقاً اين است ون كه حاكمه يا بهعبارت دقيقتر، آن كس كه حكومت مىكند، صرفاً بهگونهاى عمل كند و خود را قلمداد كند كه گويى در خلدمت كسانى است كه بر آنـان حكومت مى شود. در اين مورد نيز لا پرىير مثال چدر خانواده را مى آورد: یدر
 ديرتر از سايرين مى خوابل، كسى است كه مواظب همه است، حون خود را در خلمت خانهاش مى داند. اين ويزگى شماري حكومت كاملاُّ متفاوت است از ويرگگى شماري امير نزد ماكياولى. البته اين انگارهى حكو مت، با وجود برخى جنبههاى بديع، هنوز بسيار خام و نابِخته است. فكر مىكنم كه اين طـرح كـوتاه اوليـه از انگـاره و و نظريهى هنر حكومتكردن بهطور قطع در سدهى شانزدهـم امرى خـيالى و فـطط مـوضوع نـظريهپردازان سـياسى نـبود و مسىتوان هـبستههاى آن را در واقعيت نشان داد. ازيكـسو، نظريهى هنر حكومتكردن از سدهى شانزدهم بــه بـعد بـا تـوسعهى سـلطنتهاى قـلمرومند (ظـهور دسـتگاهها، ظـهور تقويتكنندههاى حكومت و غيره) در ارتباط بود؛ ازسوىديگر، با مجموعهى (ظر




 عوايد عمومى r مرتبط نباشد.













 اواخر سدهى هجدهم بهطول انجاميد.

[^16]




 هار قرض برد. هنر حكومتكرد البان

 سدهى هفدهم فشار مى آورد. دلايل تاريخي كالان و مقدماتى كـي كه مانع از اين اين هـر حكومتكردن بود.








 دانئ كه به آن مربو اناند، در حالٍ استقرار بودند.




دتَّنٍ كَلمه، مانع اين هنر حكومتكر دنَ بود.ل]
 كددامنهى آن اروبا را نيزن دربرگگرفت.

اساسى بودند، مادامىكه إعمال قدرتْ إعمال حاكميت تـلقى مـى شد، هـنر حكومتكردن نمىتوانست بهشيوهاى خاص و مستقل تـوسعه يـابد و فكـر مىكنم مركانتيليسم دقيقاً مثال خوبى براى اين امر است. مركانتيليسم نخستين
 كردارهاى سياسى هم در سطح شناختها در مورد دولت بود. در اين معنا
 حكومتكردن بود كه متن لا پرىير فقط چند اصلِ بيشت اختر اخلاقى تا واقعى
 بهمنزلهى كردار حكومت است؛ و اين نخستين بارى است كه دانشى از دولت شكل گرفت كه بتوان از آن بهمنزلهى تاكتيك حكومت استفاده كرد؛ امـا از

 جگگونه عمل كند كه بتراند ثروتاند

 مقرراتانل، يعنى سلاحهاى سنتى حاكميت. هدفْ حاكم بود و ابزارها هـم همان ابزارهاى حاكميت بودند. مركانتيليسم تلاش میى هنر سـنجيدهى حكـومت فـراهـم كـردهبود، وارد سـاختار نـهادينه و ذهـنـى حاكميت كه مانع از اين هنر بود، كند.





 حكومتكردن استنتاج شود. در همينجاست كه حقوقدانانان سدهى هفدهم
ra0 حكومتمندى

منخامىكه نظريهى قرارداد را صورتبندى يا احـيـا مسىردند، وارد صـحنه

 استتخراج اصول عمومى هنر حكومتكردن عمل كند. امـا گـرجــه نـظريهى زرارداد وَ تأمل بر مناسبات حاكم و اتباع نقشى بسيار مهم در نظريهى حقوت مهومى داشت ــدرواقع، مثال هابز گواه اين امر است، هرجند روى هـمرفته او تصد داشت اصول راهبر هنر حكومتكردن را بيابد ـ، بااينحالل، همواره در موررتبندى اصول كلي حقوت عمومى درجا مىزدند. پی ازيكـسو حارجوب بيش از حد فراخ، بيش از حد انتزاعى و بيش از هد انعطافنایذير حاكميت، و ازسوىديگر، الگويى بيش از حد تنگ، بيش از حل ضعيف و بيش از حد شُست، يعنى الگوى خانواده. هنر حكومتكردن يا نلاُ مىكرد كه به شكلِ كلي حاكميت ببيوندد، يا، و بهعبارت دقيقتر، يـا درعينحال، به آن الگوى انضمامى يعنى حكومت بر خانواده رضايت دهد. آن كس كه حكومت مـى كند، بـايد چِگـونه عـمل كــند تـا بـتوانــد بـر دولت بهشيوهاى به همان اندازه دقيق و موشكافانه حكـومت كــند كـهـ مـى توان بـر خانواده حكومت كرد؟ و بدينطريق، با ممانعت اين ايدهى اقتصاد مـواجـهـ شدند كه در همين دوران هنوز هم فقط به ادارهى مجموعهای كوجك متشك از خـــانواده و خــانوار ارجـــاع مــى داد. اقـتصادِ مـــتنىبر الڭــوى خـانواده نمى توانست بهدرستى به اهميت مايملكى اراضى و اموال سلطنتى پاسخ دهد.
 حكومتكردن نمىتوانست ساحت خاص خود را بيابد. چحگونه اين مانع از سر راه هنر حكومتكردن بـرداشـته شــه؟ بـايد ايسن برداشتن موانع را درست همانند خود موانع در شمهارى از فرايندهاى عمومى جا داد كه عبارتاند از گسترش جـمعيت در سدهى هجلهم مرتبط با افزايش هول كه خود اين افزايش مرتبط است با افزايش توليدات كشاورزى مطابق با


جارجوبى عمومى باشد، مىتوان بهطور دقيقتر گفت كه برداشتن مانع از سر



 يكديغر مرتبطاند.




 درنظرگرفتن و محاسبهى مسئلهى حكومت و تأمل بر آن خارِ آن از جار جارجوبِ


 يكى از عوامل تكنيكى اصلي اين رفع موانع.





 قاعدهمندىهاى خاص خود را دارد: شمار مردهمها، شمار

 واگيردار عظيم، گسترش بيمارى هاى بومى، ماربيّج كار و ثروت. بها بهاولاوه آمار

YOY حكومتمندى

لثـان داد كه جـمعيت بـا جـابههايیى هايش، شـيوههاى عــمل، و فـعاليتاش اثرهاى اقتصادى خـاصى دارد. آمـار انــدازه گـيري كـمْي پــديدههاى خـاص جمعيت را امكانٍذير كرد و بلينترتيب خاصبودگي جمعيت راكه نمىتوان
 درونمايههاى باقى مانده كه مىتوانند درونمايههاى اخلاقى و مذهبى باشند،

غانواده در مقام الگوى حكومت محو شد. در مقابل، آنجِه در اين زمان ظهور كرد، خانواده بهمنزلهى عـنصرى در درون جمعيت و تقويتكنندهاى بنيادى در حكومت بر جمـيت بود. بهعبارت ديخر، تا پيش از مسئلهسازى جمعيت، هنر حكومترون ون فقط مـى توانست برمبناى الگوى خانواده و برمبناى اقتصاد بهمنزلهى ادارهى خانواده فهم شود. برعكس، از آن زمان كه جمعيت بهمنزلهى جـيزى مطلقاً غير قابل تـقليل بـه خانواده ظاهر شد، خانواده نسبت به جمعيت در درجهى دوم قـرار گـرفت؛ خانواده بهمنزلهى عنصرى در درون جمعيت ظاهر شد. بس خانو خانواده ديگر نه

 جمعيت نياز هست، كسب اين اطلاعات از طريت خانواده امكانپٍ رِير است.
 جمعيت ها و نه الگويى موهوم براى حكومت خوب. اين جابهجايي خانواده از سطع الگو به سطع ابزار كاملاً اساسىى استـ. و درواقع، از ميانهى سدهى هجدهم بود كـه بـا اقــامـاتى بـراى كـاهش مـرگومير، تـرغيب بـه از ازدواج، واكسيناسيون و غيره، خانواده در اين كاربرد ابزارى نسبت به جمعيت ظاهر شد. بنابراين آنجه امكان داد جمعيت موانع بر سر راه هنر حكومتركردن را
 دوم اينكه جمعيت كامالً بهمنزلهى هدف نهايى حكومت ظاهر شد: زيرا درواقع، هدف حكومت چجه مىتوانسـت باشد؟ برخلاف حـاكـميت، هــدف حكومت بهطور قطع نه حكومتكردن يا افزايش ثروت حاكم، بـلكه بـهبود


 آن عمل مىكند، حال جه مستقيم از طريق كارها




 برابر حكومت از آنجه خود مى خواهي













 ناميده مى شود و همزمان، نوعى از دخالتِ سرشت در حوزهى اقتصاد و جمعيت است. مختصر اينكه كذار در سدهى هجدهم از از

ح09 حكومتمندى

هــنر حكــومتـكردن بـه عـلم سـياسـت و حـذار از نـظامى تـحت سـيطرهى ساختارهاى حاكميت به نظامى تحت سيطرهى تكنيكىهاى حكومت حـول جمعيت و درنتيجه، حول تولد اقتصاد سياسى انجام گرفت.
 هنر حكومتكردن به علم سياست بدل شد، ديگر نقنـى ايفا نمىكند؛ حـتا برعكس، مى خواهم بخويم كه مسئلهى حاكميت هيجِگاه بهشدت اين زمان طرح نشدهبود، چون ديگر بهمانند سلـى شانزدهم يا هفلهمه، مسـُله ايـن نبود كه هنر حكومتكردن از نظريهى حاكميت استنتاج شود، بلكه مسـلنه اين بود كه با توجه به اينكه هنر حكومتكردن وجود داشت و در حال تـوسعه بود، جهه شكل حقوقى، چحه شكل نهادى و جحه بنيان حقوقىيى را مىتوان به

حاكميت داد كه سرشت نماى يك دولت باشد. دو متن از روسو را بخوانيـم. در نخسستين متن از لحاظ زمانى، يعنى مقالهى
 هنر حكومتكردن را با ثبت دقيق اين نكته طرح مىكند -و متن از اين منظر بسيار سرشتنماست _ـكه كلمهى (ااقتصاده) در اصل به معناى ادارهى اموال خانواده توسط بِر خانواده است(9) اه اما اين الگُو را ديگر نبايد بـذيرفت، حتا اگر در گذشته به آن ارجاع مى شدهاست. او مىگويد در روزگار ما خوب مى دانيم كه اقتصاد سياسى ديگر اقتصاد خانواده نيست و بدون آنكه اشارها صريح به فيزيوكراسىى يا علم آمار يا مسئلهى عمومى جـمعيت بكند، به اين گسست و اين واقعيت اشاره مىكند كه اقتصاد ـ اقتصاد سسياسى ـ مـعنايى كاملاً جديد دارد كه ديگر نبايد به الگُوى قديمى خانواده فروكاسته شود. (Yo) درهرحال، روسو در اين مقاله، اين وظيفه را در بيش مى گیيرد كه هنر حكومت را تعريف كند. سبسس قرارداد اجتماعى را مىنويسد كه مسئلهى آن دقيقاً اين است كه پپگونه با انگارههايى نظير انگارهى (اطبيعت)"، (قرارداد) و (اارادهى عمومى"، مىتوان اصل عمومى حكومتت را ارائه داد، اصلى كه جا را هم برای اصل حقوقى حاكميت باز مىكند هـم بـراى عـناصرى كـهـ بـر اســـاس آنهـا


 بيش از هميشه طرح شد.






 ادارهى آن در عمق و در نكات ريز و و جزئيات نيز هستي












 تكنيك دخالت حكومت در اين حوزه از واقعيت، متمايز كرد. فكـر مـى ادكنم

همين سه جنبسُ، يعنى حكومت، جمعيت و اقتصاد سياسى است كـه بـايد نشان داد از سدهى هجدهم به بعل، سلسلهى مستحكمى را ايجاد كردند كه تا به امروز تجزيه نشُدهاست. مى خواهم فقط نكـتهاى را اضــافه كـنم: اگـر مـى خواسـتم بـه مـجموعه درس هايى كه امسال آغاز كردهام، عنوانى دقيقتر دهمه، بهطور قطع (اامنيت،

 ("حكومتمندى)" سه جيز است:


 دانشُ اش اقتصاد سياسى، و ابزار تكنيكي ذاتى اش سامانه هاى امنيتانـي اند. دوم، گرايش و خطط نيرويى كه در سرتاسر غرب و از ديرباز، بـى وقفه بـه


 توسعهى سلسلهى كاملى از دانشى ها. سرانجام، منظور من از (احكومتمندى)" عبارت است از از فرايند، يا بهعبارت



 زيادهروىهايش توجه و علاقه داريم. بهاعتقاد من، اين ارزشدهـى بيش از حـ


1. «gouvernementalise»/«governmentalizyed»

عاطفى و ترازيك كه تغزلگرايي هيولاى سرد در برابر ماست؛ شـكا دول دوم اين






















 دولت را در بقاء و محدوديتهايش فقط بايد برمبناى تاكتيكههاى عــمومي

حكومتתمند YRY
شــايد بــتوان بـهشيوهاى كـاملاُ كـلّْى، سـردستى و درنـتيجه غـيردقيق،
 بازسازى كرد: نخست، دولت عدالت كه در قلمرومندي فئودالى متولد شـد ور و
 همراه بازي تـمامعيارِ تـعهدات و دعـاوى، دوم دولت ادارى كـه در ســدهى هانزدهم و شانزدهم در قلمرومندي داراى مرزهاى ملى و نه ديعر فــئود دالى متولد شد و منطبق بود بر جامعهى مقررات و انضباطها، و سرانـجام دولت



 استوار است و به ابزار دانش اقتصادى ارجاع مىكند و ان از آن استفاده مىكند، منطبق است بر جامعهاى كنترلشده توسط سامانههاى امنيت. اين بود جند گفتار دربارهى استقرار اين پديدهى حكومتمندى كه فكـر
 حكومتمندى ازيكسو برمبناى الگويى قديمى، يعنى الگوى شــبانكارگي مسيحى متولد شد، دوم اينكه چچگونه برمبناى الگو، يـا بـهعبارت دقـيقتر، برمبناى تكنيكى ديِّماتيك_نظامى استوار شد، و سـوم ايـنكه چچگـونه ايـن

 حكومتكردن بود و پليس در معناى قديمى وازّه (معناى سدهى هفدهمى و

 چديدهى بنيادين در تاريخ غربه، يعنى حكومتمندشدن دولت برمبناى آنها |مكانٍذير شد.

## يادداشتها

1. Machiavel (N.), II Principe, Rome, 1532.
[ماكياوللى شهريار، ترجمهى داريوش آشُورى، انتشارات آكاه، ITMA].
2. Rehberg (A.W.), Das Buch von Fursten, Hanovre. 1910.
3. Leo (H.), Die Briefe des Florentiniscben Kanzlers, Berlin, 1826.
4. Ranke (L. von), Historisch-politiche Zeitschrift, Berlin, 1832-1833.
5. Ambrogio Polito, Disputationes de libris a christiano deterstandis, 1542.
6. Innocente Gentille, Discours sur les moyens de bien gouverner et mainternir en bonne paix un royaume ou autre prinipat, contre Nicolas Machiavel, 1576.
7. Frédéric II, Anti-Machiavel, ou Essai de critique sur "Le Prince" de Machiavel, La Haye, 1740.
8. Elyot (T.), The Boke Named the Governour, Londre, 1531.
9. Paruta (P.), Della perfezione della politica, Venise, 1579.
10. De La Perrière (G), Le Miroir politique, contenant diverses maniéres de gouverner et policer les républiques, Paris, 1555.
11. De La Perrière (G.), op. cit., édition de 1567.
12. De La Mothe Le Vayer (F.), L'OEconomique du Prince, Paris, Courbé, 1653.
13. De La Mothe Le Vayer (F.), La Géographie et la Morale du Prince, Paris, Courbe, 1651; L'EEconomique du Prince, Paris, Courbé, 1653; La Politique du Prince, Paris, Courbe, 1653.

 خانواده است)؛ ن.ك.:

Rousseau [J.J.], Discours sur léconomie poltitique 1755, in, ©Euvres complétes, t. III, Du Contral social, Écrits Politiques, Paris, Gallimard, coll. "Bibliothque de la Pléiade", 1964, p. 241.
15. De La Perrière (G.), op. cit., 1567, p. 46.
16. Frédéric II, op. cit. (in L'Anti-Machiavel, ed. Critique par C. Fleischauer,
res حكومتمندى
in Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Genève, E. Droz, 1958, vol. V, pp. 199-200).
 سختكوشى در خود دائتهباشندر (op. cit., 1567, p. 46).



 ستختگيرى.) مـان.
19. ااين كلمه [... در اصل فقط دلالت دارد بر حكومتِ حكمبانه و مشُروع بر خانه براى خير و صصلح مستْرك نمام خانوادها) (op. cit., p. 241)


 مورد هر دو مناسب نيست). (ibid., p. 241 et p. 244). نا.Y ميشل نوكو، مراقبت و تنببه، نولد زندان، ترجمهى نيكو سرخوش و افشبن جـهانديده، نشر نی، ITVA.

نقد چֶیست؟
['Aufklärung تقد و ن

فوكو اين سخنرانیى را در FV مه IVA ابرای انجمن فرانسوى فلسفه ايرادكرد.


 كانت)، زاك (متخصص اسيينوزا)، بيرو (متخصص هايدگر)، و ديگران. لازم
 بازبينى نكردهاست. براى متن فرانسوى ن.ك. «Qu'est-ce que la critique?», in Bulletin de la societé française de Philosophie, t. LXXXIV, 1990;

و براى متن انتَليسى ن.ك.
*What is Critique?», in The Politics of Truth, Semiotext (e), 2007.

آنرى گويُيه: خانمها، آقايان، نخست مى خواهم از آقاى ميشل فوكو تشكر كنم
 معادل فارسـى آن را آوردهايم.
2. Henri Gouhier



 خوشايند تصور كرد، شما را بيش از اين در انتظار لذت شنيدن آن نـئى گذارم.

ميشل فوكو: از دعوتتان براى اين جلسه و در بـرابـر ايـن انـجمن بـى نهايت
 קیيست؟! صصحبت كردهام.






نمى خواستم انتخاباش كنم. خواهيد ديد كه چجرا: عنوان نابجايى بير بود.









 بهقولى، رهيافت انتقادى ناميد. بهطور قطع از شنيدن اين كغته تعجب خوراهيد

كرد كه چییى همجچون يك رهيافت انتقادى وجود دارد كه خاص تمدن مدرن است، درحالىكه نقدها، جـدلها و چجـيزهاى بسـيارى از ايـن دست وجـود
 سدههاى پانزدهم_شانزدهم است. همچچنين تعجب خواهيل كـرد كــه تــلاش مىكنم وحدتى را در اين نقد بيابم، درحالى
 وابستگى و دگرسالارى ناب. بااين همه نقد فقط در نسبت با جا جيزى ديگر غير
 سقيقتى كه نقد از آن آگاه نيست و نقد اين آينده يا حقيقت هم نيست، نـــد نكاهى است بر عرصهاى كه نقد مى خواهد در آن بهمنزلهى بليس عمل كند،




 خشكي فايدهمند كه ادعايش را دارد، است، بلكه همجنين مـبتنى است بـر
 كه به فضيلت شبيه است. و آنحه مى خـى خواستم برایىتان از آن صححبت كنمه از يك لحاظ، همين رهيافت انتقادى بهمنزلهى فضيلت است.

 است، به شـها بيشنهاد كنم. بيشنهاد من اين است: شبانكارگى ' مسـيحى يــا كليساى مسيحى ازآنجا كه فعاليتى دقيقاً و مشخصاً شبانى را گستراند، ايـن ايده را كه بهاعتقاد من، ايلدهاى تكين و كاملاً بيگانه با فرهنگ باستان است،

1. la pastorale/the pastoral

توسعه داد: بر هر فردى، حال در هر سنى و با هر منزلتى، بايد از بدو تولد تو تا تا





 خاص و فرديتبخشـ از افراد است؛ و سرانجام جقيقت از اين اين حيث كه اين اين


 'technè technôn












Y. هنر هنرها.
3. laïcisation/secularization

جگگـونه حكـومتكردن بـر گـروههاى مـتفاوت، شـهرها، دولتهـا، جِگـرنه


 تمامى هنرهاى حكومتكردن ــــر هنر تربيتى، هنر سياسى، هنر اقتصادى - و بسگانهكردن تمامى نهادهاى حكومت به آن پاسخ داد، و حكومت در در معناى كستردهاى كه اين كلمه در آن دوران داشت.
 نسبتاً سرشتنماى اين جوامع اروبِاى غربى در سدهى شـانزدهم است، اين
 كفتهى متضاد (اما نمى خواهيم بر ما حكومت شوده، ما بههيجرو نمى خواهيم بر بر

 حكومتكردن و در ثزوهش در بـاب شـيوهى حكـومتكردن، يك پـرسش
 اين اهداف و با چنين روشههايى بر ما حكومت نشود؛ نه اينجنين، نه براى




 سوءظنداشتن به ايـن هـنرها، نــذيرفتن آنههـا، مـحدودكردن آنذهـا، يـافتن معيارى درست براى آنها، تغيير آنها، جستو جـا حكومتكردن، يا درهـرحـال، جـابهجاكـردن آنهـا تـحتعنوان يكـ تـرديد

1. gouvernementalisation/govermentalization
 هنرهاى حكومتكردن، چجيزى وجود دارد كه در اين زمان در در ارويّا متولد



 حكومتنشدن.
به من خواهيد كفت كه اين تعريف هم بسيار كلى است، هم هم بسيار مبهم،

















John Wycliffe . (Pierre Bayle .Y ، فيلسوف و نويسندهى فرانسوى سـدهى هفدهم-هجدهمر.

نتد چِست؟؟
البته نه منحصراً، در نسبت با كلام مقدس توسعه يافت. بهعبارتى نتد از لحاظ تاريخى مرتبط با كلام مقدس است.









كند. روىهمرفته، در اينجا مسئلهى حقوق طبيعى را بازمى يابيم.



 اينجا نقد اساساً حقوقى است.「.


















 حقيقت ناميد.













2. désassujettissement/desubjugation


























نسبت با اين روشنگرى، نقد را جِگونه تعريف مى كند؟ يــا ازآنجـا كـه ادعـا
 اجازه نمى
 نسبت با اين روشنگرى، نقد در معناى دقيق كلمه را جا داد؟ اگر بهواقع كانت هدهى اين جنبش نقد را كه مقدم بر روشنگرى است، فرامیى خواند، جِگـونه

 به دانش مىگويد：بهراستى مى دانى تا كجا مىتوانى بدانـى؟ هـر جـقدر كــه

 شجاعانهى ما و بيشتر در ايدهاى است كه از شناختمان و محلوددههايش
 كنيدها، در همان زمانى كه ايلدایى درست از الـا مى توانيم اصل خودسالارى را كشف كنيم و ديخر نبايد بشنويم اطاعت كنيد اطـيد يا بهعبارت دقيقتر، اطاحتكنيد براساس خودِ خودسالارى بنا مى شـود． من سـعى نـمىكنم تـضادى را نشــان دهــم كـه نـزد كـانت، مـيان تـحليل

 مىكند، خود همين شجاعت دانستن عبارت است از بازشناختن و يــذيرش محدودههاى شُناخت؛ و سهل است نشان دهيم كه براى كانت، خودسالارى تضادى با اطاعت از حاكمان ندارد．اما بااينحال، كانت شناختنِ شنـا شناخت را را بيوند مىزند به نقد در اقدام｜ش براى سـوزّهـمـنقادزدايـى نسـبت بـه بـازى قدرت و حقيقت، و بهمنزلهى وظيفهى اصلى و مقدمهى هـر روشـنـغري كنونى و آينده．

نمى خواهم بيش از اين تأكيد كنم بر بيامدهاى ايـن نـوع فـاصلهمندى مـيان روشُتگرى و نقد كه كانت مى خخواست نشان دهد. من صرفاً مى خـى اهواهم تأكيد

 عرضه كرد بسى بيشتر از آنجهه به جيزى مثل خود روشنگُرى عرضه كـرده،
 بهعبارت ديغر، بهنظر مىرسد تاريخ ســدهى نـوزدهم - و قـطعاً حـتا بسـى
 تكيه گاهى انضمامى به اين رهيافت جديد نقد دهد، به اين رهيافت نــد در عقبنشست نسبت به روشُنگرى، رهيافتى كه كانت امكاناشٌ را فراهم آورده

اين تكيه گاه تاريخى كه بهنظر مىرسد نقد كانتى بسى بيشتر از شجاعتِ
 تحصلىى يعنى علمى كه اساساً به خودش اعتما اعتماد دارد، ولو اينكه نقدى دقيت
 دولتى كه خودش را بـهمنزلهى عـقل و عـقلانيت عــميق تـاريخ ارائـه كـرد و
 ابزارهايش انتخاب كرد؛ و از همينجا و در نقطهى اتصال اين تحصلگرايـى علمى و توسعهى دولتها، ويزگى سوم مى آيد كه عبارت است از از علم دولت يا دولتگرايى '. ميان اين سه ويزگى، بافت تمامعيارى از روابط فشترده تنيده

 طريق مجموعههايى از تكنيكىهاى ظرافتيافته إعمال شدند. ازهمينروست اين واقعيت كه برسش VVAY، يعنى روشنگرى جحيست؟، يا بهعبارت دقيقتر،

شيوهاى كه كانت تلاش مىكند اقدام انتقادىاش را در نسبت با اين برسش و بِاسخى كه به آن مىدهد، جا دهد، اين پرسشگرى در مورد مناسبات ميان روشنگرى و نقد به گونهاى قابل قبول هييتِ يك سوءظن، يا درهرحال، هيئتِ
 مسئول كدام زيادهروى هاى قدرت و كـدام حكـومتمندسازىيى كــه حــون

توجيه عقلانى مى شود، به مراتب اججتنابنايذيرتر است، نيست؟
اما تصور مىكنم تحول و دگرگونى اين يرسش در آلمان و فرانسه كـاملاً يكسان نبودهاست، و اين بنابر دلايلى تاريخى است كه بايد تحليلشان كردد، زيرا دلايلى بيتجيدهاند.












 انسانيت ارويايیى را به چجيزى ارجاع داد تكنيك، مناسبات /ايستمه با تخنه مطرح بودا

در فرانسه، شرايط إعمال فلسفه و تأمل سـياسى بسـيار مـتفاوت بـود، و
 بهشيوهاى يكسان بيش برده شدهباشد. و فكر مىكنم در جـانب انــديشهاى راست باشد كه مىتوانيم طـى سـدهى نـوزدهم و بـيستم هـمين مـتهمكردنِ تاريخي عقل يا عقلانى سازى را تحت عنوان اثرهاى قدرتى كه عقل با خود همراه دارد، بيينيم. درهرحال، جبههاى كه جنبش روشنگرى ' و انقلاب شكل
 ععلانى سازى و قدرت بهطور واقعى و عميق از نو زير سؤال رود؛ و شايد اين

 داراى آن وسعت و توفيقى نبود كه در آلمان داشت، بى شك موجب شد كه در فرانسه، اين انگارهى روسنگرى با تمام مسائلى كه طرح مىكرد، دلالت و اهميتى بههمان اندازه وسيع را نداشتهباشد، و بهعلاوه، اين انگاره هرگز بدل نشـد به ارجاعى تاريخى با همان بُـرد و دامـنهاى كـه در آلمـان داشت. بـايد
 شـــد، درهــمانحال كــه انــديشهى جــنبش روشـنـغرى بـهمنزلهى مـطعى كماهميتتر در تاريخ فلسفه بـىاعـتبار ســد. بـرعكس در آلمـان، آنذجـه از فهم میى شُد خوب يا بد، داراى اهميت اندكى بهنظر مىرسيد، Aufklärung
 عميقِ عقلِ غربى. در روشنگرى و در تمام اين دوران كه روى هـمرفته از سـى
 وجود داشت براى رمزگثايیى و بازشناختن بـارزترين گـرايش عـقل غـربى،
 از ظن شد. بهطور كلى، چنين است شكاف عميقى كه ويزگگي شيوهى طرح

مسئلهى روشنگرى در فرانسه و آلمان طى سدمى نوزدهم و سرتاسر نيمهى نخست سدهى بيستم را نشان میى دهد.




















 باشلار، زرز كانگيلم، تاريخ كاملاً متغاوتى را دنبال كرد)، و مسئلهى تاريخخي

تاريخمندي علوم بدون برخى نسبتها و شباهتها با اين مسئلهى برساختنِ معنا نيست و تا حدودى آن را بازتاب مى دهد: جچگونه اين عفلانيت از جيزى كاملاً متفاوت متولد شـــ و شكـل گـرفت؟ خــنين است عكس و وارونــهى
 بنابراين، جه اين تزوهششهايى باشد در مورد برساختنِ معنا بههمراهِ اين
 تحليل هايى انجام شدهباشد در مورد تاريخ عقلانيت علمى بههمراه اثرهاى



 زيرا بهزورِ بيانِ اين ادعا براىمان كه سازمان اجتماعى يا اقتصادىمان فـاقد

 شنيدن ملح و ثناى وعدههاى انقالاب ـ نمى دانم آنجا كه اين انـقالاب روى داد، خوب بود يا بد ــ، با سكونِ قدرتى مواجه شديم كه بـهطور نـامحدود خود را حغظ مىكرد؛ و به زور شــنيدنِ ادعـاى تـضاد مـيان ايـــنولوزلى هاى


 سلسلهاى از مسائل كه معرفِ تحليلههاى ماكس وبر بود، دوباره طرح شد: ما


 رفتار افراد است؟ نسبت ما چيست با اين عقلانيت در اثرهاى الزامآورش و شايد در اثرهاى تيرهوتاركنندهاش، اثرهاى استقرارِ فراگير و فزايـندهى يك

نظام گستردهى علمى و تكنيكى، استقرارى كـه هـرگز بـهطور ريشـهاى زيـر سؤال نرفته|ست؟ به اين مسئله كه بهراستى در فرانسه مجبوريم دوباره برعهله گيريم، به اين مسئلهى روشنگُرى چحيست؟، مى توان از راههايى متفاوت نزديك شد. و راهى راكه مى خواهم به اين مسئله نزديك شوم، ابداً - و مى خواهم حرفام را باور كنيل ــدر ذهنيتى جلملى يا انتقادى ترسيم نمىكنم. درنتيجه، دو دليل موجب مى شود كه من در بی جیيزى غير از نشاندادنِ تفاوتها نباشُم و بهنوعى در بی ديدن اينكه تا كـجا مسىتوان شكـل هاى تـحليل ايـن مسـئلهى روشـنغرى را بسگانه كرد، تكثير داد، از يكديگر متمايز كرد، و حتا از جاى خود خـار خـارج كردا مسنلهاى كه بااين همه شايد مسئلهى فلسفهى ملرن است است. با نزديكشدن به اين مسئله كه ما را با مكتب فرانكفورت برادر مىكند، مى خواهم بى درنگ نشان دهم كه درهرحال بدلكردن روشنگرى به برسشِ
 درگير كردارى مى شويم كه مى توان كردارى تـاريخحـفـلسنفى ناميد و هـيـيج ربطى به فلسفهى تاريخ و تاريخ فلسفه نــارد؛ كـردارى تـاريخى_فـلسفى و منظورم از آن اين است كه عرصهاى از تجربه كه اين كار فلسفى به آن ارجاع مى دهد، ابداً هيِج عرصهى ديگرى را حذف نـمـىكند. ايـن كـردارٌ تـجربهى درونى نيست، ساختارهاى بنيادين شــناخت عـلمى نـيست، مـجموعهاى از محتواهاى تاريخى تدوينشده در جايی ديگر هم نيست كه مورخـان آمـاده كردهباشـند و بهمنزلهى واقعههايى حاضروآماده یذيرفته شدهباشـند. درواقع، در اين كردار تاريخى-فلسفى، بايد تاريخ خاص خود را برداخت و گويى بـا تخيل، تاريخى را ساخت كه پرسش, مناسبات ميان ساختارهاى عقلانيت كه گفتمان حقيقى و سازوكارهاى سوزهـمنعادسازي مرتبط با آن را مغصلبندى مى كنند، آن را درمى نوردد، پرسشى كه بهواتَ مىبينيم موضوعات تـاريختي
 حقيقت كه مورخان به آن نمىیردازند. همتحنين مىبينيـم كه اين پرسشْ كـار

فلسفى، انديشهى فلسفى و تحليل فلسفى را در محتواهايى تجربى كه دقيقاً






 تجربهى درونى هم ضامن آن نيست.













 معناى گستردهى كلمه كه كانت، وبر و ديگران به آن ارجاع مى دادنداند، دورانى

بدون تاريخگذارى معين و با ورودىهايى بسگانها زيرا مى توان آن را هم بـا















 بنديم.
 حال خواهيم ديد كه چگگونه مىتوان اين پثروهش را يـش بر برد.



 مى خواستم بغويم و بيشنهاد كنم كه بهنظرم مىرسد از كانت بدينسو و بــهـ

سبب كانت و احتمالاً به سبب شكافى كه او ميان روشنغرى و نقد باب كرده














 قرار گر فتهاست و درنتيجه با جه استي استيلايى مرتبط است؟





 حيست؟ منظور من از روش رويدادبردازى (شايد مورخان از وحشـي

بكشند) اين است: نخست درنظرگرفتن مجموعههايیى از عناصر كـه در ايـن















 و غيره راكسب كند.
رس در اين نـخستين سططح، مسـئلهى تـقسيمبندى مشــروعيت و تـعيين نقطهى خطا و توهم مطر اين نيست.







PAY نقد جییت؟

كلمهى دانش كه دلالت دارد بر تمام روشها و تمام اترهاى شناخت كـه در لحظهاى معين و در عرصهاى مشخصص قابل بذيرشاند؛ و دوم اصطلاح قدرت كه فقط سلسلهى كـاملى از سـازوكارهاى خـاص، قـابل تـعريف و مـعين را دربرمىگيرد، سازوكارهايى كه بهنظر میرسد قادرند رفتارها رها يا گغتمانها را را ترغيب كنند. بى درنگ مى بينيم كه اين دو اصطلاح فقط نقشى روشُ شناختى دارند: قرار نيست از طريق اين دو اصطلاح، اصول كلى واقعيت را دريـابيم، بلكه بهنوعى تعيين دقيقِ حـوزهى تـحليل مـورد نـظر استا عنصرى كه بايد براى تحليل مناسب باشد. بدينترتيب، بايد از همان ابتدا از درنظرگرفتن جشممانداز مشروعيت، آنگونه كه اصطالاحاتِ شنا مىكنند، اجتناب كرد. همجْنين در هر لحظه از تحليل، بايد بتوان به ايـن دو اصطلاح [دانش و قدرت] محتوايى دقيق و مـعين داد: فـلان عـنصر دانش، بهمان سازوكار قدرت؛ هرگز نبايد تصور كـرد كـه يكـ دانش يـا يكـ قــرت
 مؤثر و كارآمـدند. دانش و قـدرت فـعط يك شـبكهى تـحليل|انـد. هـمحتنين
 يكديگر، ازيكسو آنجه به دانش تعلق دارد و ازسوىديگُر آنجهه به قدرت




 يا صرفاً عقلانى يا صرفاً مورد پذيرش عموم و غيره معتبر است. بـرعكس،

 دانش معتبر باشند، استقرار يابِ. بِس نبايد آنجَه را دانش است و آنَجِهـ را تدرت است، توصيف كرد و اينكه جگگونه يكى ديگرى را سركوب مىكند يا
 دانش_قدرت را توصيف كرد كه امكان مى دهد آنجه مقبوليت يكى نـظام را
 كيفرى، چچه نظام بزهكارى، جهه نظام سكسو اليته و غيره.
 مقبوليت تاريخى آن در همان دورهاى كه بهواقع قابل مشاهده است، راه اه از مسير تحليلى از شبكهى دانش_قدرت مى گذرد، شبكهاى كه پشتوانهى اين مجموعه است و اين مجموعه را باز از آن خود مىكند باعزيمت از اين واقعيت كه اين مجموعه مورد بذيرش است و در راستاى آنجٍه اين مجموعه را البته نه عموماً،

 كرد. بس نوعى روش داريم كه خارج از دغدغهى مشّروعيت و و درنتيجه با فاصله
 واقعيتِ پذيرش تا نظام مقبوليتى كه باعزيمت از بـازي مى شود. بايد بگوييم كه سطح ديرينهشناسى تقريباً همين جاست.
 مى منند كه ممكن است نتايج منفى و بُرهزينهى چچنين تحليلى بهنظر آيند.


 باشد، يا توجيه هايى كه اين ايجابيتها


 و هيجِ تقدمى حاوى آنها نيست. دو عمليات همبستهاى كه بايد انجام دهيم،

عبارت است از بازكردن شـرايـط مـبوليت يك نظام و دنبالكردن خـطوط








 ترفندهايش را بهتر دنبال كنيم.





 تكينگي ديوانگى در جهان مدرن غربى، تكينگي مطلقِ سكسو اليته، تكينگى مطلق نظام حقوقى-اخلاقي مجازاته مات مان ما.








توضيحى كه مطابق سه شرط، براىشان ارزشى علّى قائل ايـم: ا. صرفاً براى توضيحهايى ارزش علىى قائل ايم كه وإِسين مرجع را هدف


برای برخى اقتصاد و براى ديگران جمعيتشنـئى
 هرموارسـازىيى كـه رو بـه ســوى عـلت يـا كـانون عـلـى، بـهعبارتى خاستگاه يگانه دارد؛ س. و سـرانـجام صـرفاً بـراى آن جــيزى ارزش عـلـى قـانلـايــم كـه نـوعى اجتنابِنإِيرى، يا دستكم آنچه را به ضرورت نزديك است، بـى

مىردزد.
تسحليل ايــجابيتها ازآنزجـا كــه تكـينگیى هاى نـاب مـدنظر است، تكينگى هاى مرتبط نه با يكگونه يا با يِك ذات، بلكه با شرايطِ صِرفِ مقبوليت، چنين تحليلى مستلزم استقرار يك شبكهى علّي پـيتحيله و درعينحال فسـرده است، اما بیى شك شبكهاى از نوع ديگر، شبكهاى علّى كه بهطوراولنى تبعيت نمىكند از اقتضاى اشباعشلدن از يك اصل عميق و يگانهى هرمساز و ضرورىساز. بايد شبكهاى را پايه ريخت كه اين تكينگى را بهمنزلهى يك اثر توضيح مى دهد: ازهمين جاست ضرورت بسگانگی روابط، تفاوتگذارى ميان انواع متفاوت روابـط، تفاوتگذارى ميان شكل هاى متفاوت ضرورتِ زنجيرهها، رمزگشايى از برهمكنش ها و كنشه هاى خرخهاى و درنظرگرفتن تلاقى فرايندهاى
 تحليلى بيگانه نيست. امـا آنجـه مـهـم است ايـن است است كـه در جــنين تحليل هايى، بازگرداندن مجموعهاى از پديدههاى مشتق به يك علت ملنظر نيست، بلكه قابل فهمكردنِ ايِجابيتى تكين در قالب آنچجه آن را تكين مى سازد، مورد نظر است. در مجموع بايد بگويِم كه برخلافِ تكوينى كه رو بـه ســوى واحــِ يــ يـ

علت اوليهى آكنده از اخلافِ بسگانه دارد، آنحّه در اينجا مور مورد نظر است تبارشناسى است، يعنى چحيزى كه تلاش مى مكند شرايط



 بستهشدن بنابر شمارى از دلايل مورد نظر نيست




















فرايند را تغيير مىدهد. مختصر اينكه بيشّبردنِ كـل شكـل تـحليل هايى كـه مىتوان استراتزيك ناميل، مدنظر است.


 بايد امكان بازيافت آنجه را اليجابى است، فراهِ






 |مكاذْذِير مى شود. بيشتر گفتم كه بهجاى طرح مسئله در قالب شُناخت و مشُروروعيت، بايد












برهمكنشها و استراتزَىهاى بس گانه مى تواند هم تكينگى هايى را توليد كند كه






















## 类茓类





 منتقدبودن خيلى فيلسوفبودن نيست.

















 جنبهاى از يك جستوجوى تاريخى.

ميشل فوكو: كاملاً حق با شماست. در واقـع در هــمين راه است كــه رهـيافت


 شناخت در باب محدودههاى خاصاش يا با بنبستهايى باشد كه شناخت در كاربست اوليه و انضمامىاش با آنها روبهرو میى شود.


 اساسى است يا نه) اين پرسش را طرح كند:كاربرد عقل چجيست، جه كاربردى از عقل مى تواند اثرهايى در مورد زيادهروى در إعمال قدرت، و درنتيجه در مورد هدف انضمامى آزادى بهبار آورد؟ من فكر مىكنم بعيد است كه كانت

 جابهجاكنندهى مسئلهى محض نقد كه از آن ياد كرديد، به سمت مناطق ديگر.
 مسـئلهاى بنيادين بودهاست.


 غرب -غرب مدرن از سدهى پِانزدهم _شانز دهم به بعل ــد در مبارزات دينى و


 انضمامىترين و از لحاظ تاريخى متعيّنترين سطحشار اناند: همهى مـبارزاتِ حول شبانكارگى در نيمهى دوم قرون وسطا نهضت اصـــلاح ديـن را تـدارك

ديدند، و فكر مىكنم نوعى آستانهى تاريخى بودند كه اين رهيافت انتقادى برمبناى آن توسعه يافت.




 ميان ما توافق كامل برقرار است.
















YqY نقد چیيست؟
يك خواست واحد، يک خواست واحد كه مجبورم خواستِ قـدرتمندى بنامم.

ميشل نوكو: برسشتان در مورد عموميت اين نوع نسبت است؟
آنرى بريو: نه آن قدرها در مورد عموميت كه در مورد ريشهاىبودن يا بـنيان نهتتهى اين نسبت، وراى دوگانگى اين دو اصطلاح دانش_قدرت. آيا نمى توان نوعى ذات مشترك دانشُ و قدرت را بازيافت، دانشـى كه در خود بهمنزلهى دانسُ قدرت تعريف مى شود و قدرت كه بهنوبهى خود دانشِ قدرت تعريف مى شود (ولو باكاويدن دقيق دلالتهاى بسگانهى اين حالت ملكى دوگانه)؟ ميشل نوكو: البته. من دقيقاً در اينجا به اندازمى كافى واضح و روشن نبودم،
 و در اين سوى نوعى توصيف ــدرمـجموع، روشـنفكران و مـردانِ قــلـرت،

 دانش بهمنزلهى دانش عمل كند، نمىتواند حنين بـاشد، مگـر تـا آنجـا كــهـ تــرتى را إعـمال مـىكند. در درون سـاير گـفتمانهاى دانش در نسـبت بـا گفتمانهاى ممكن دانش، هر گزارهاى كـه حــيقت درنـظر گـرفته مـى دشود،
 برعكس، هر إعمال قدرتى، حتا اگر بهقتلرساندن مدنظر باشد، دستكم يك كاردانى را دربردارد، و باللاخره از بِا درآوردن وحشيانهى يكـ نـفر هــــجنان
 جيزى است كه تلاش كردم آشكار كنم: در زيـر قـطببندى هـايـى كـه كـاملاُ متمايز از قطببندى اهاى قدرت به نظرمان مـىرسد، يكـ نـوع تـلون وجـوـود دارد...

نوئل مولو: برمیگردم به ارجاع مشتركمان، ارجاع مشترك آقاى بيرو و مـن،

 الزامى و پارادايمها، اين خودِ دانش نيست كه دخـ دخـيل و مسـئول است، بـلكه عقلانيتى منحرف است كه ديگر حقيقتاً دانش نيست. دانش ـ يا عقلانيت از اين لحاظ كه سازنده است، خودش عارى است از حاردايم ها و دستورعمل ها. ابتكار خاص دانش زيرسؤالبردن اطمينان خاطرهايش و اقتدارش و "امجادله عليه خودش"1 است. دقيعاً به همين دليل است كه عقلانيتْ عقلانيت است و و روششناسى آنگونه كه پويِر مى فهميل، عبارت است از جـداكـردن ايـن دو رفنار و انتخابكردن ميان آنها، و دشواركردن دربرهمى يا آميزش ناممكن

 اجتماعى و تاريخى، علوم اجتماعى درمجموع نقش آغازگر را نيز و ييش از از هر ضمير ايفا نمىكند: در اينجا وضا وضعتى بسيار دشوار وجود دارد، زبرا علوم
 آن استفاده مىكنند، رابطهاى وجود دارد كه حقيقتاً ذاتى نيست: هرجند اين
 دانش، بيشتر شرايط تكنيكى استفاده از دانش است كه در نسبت است بـا با إعمال يكى قدرت، قدرتى كه از معاوضه يـا بـررسى مـى گريزد؛ و در هـمين

 اين برسش را از خودم مىكنم كه آيا رابطهاى حقيقتاً مستقيم ميان الزامها يـا يـا اقتضاهاى دانش و الزامها يا اقتضاهاى قدرت وجود دارد؟

ميشل فوكو: من بسيار خوشحال خواهم شد اگر بتوان جنين كارى را النجام داد، يعنى بتوان گفت: علم خوب وجود دارد، علمى كه هم حقيقى است، هم با با

نقد جيست؟ 99
قدرت شرور نسبت ندارد؛ و سِس قطعاً استفادههاى بد از علم وجود دارد، جه كاربرد سودجويانهاش، حه خطار هايش. اگر بتوانيد به من نشان دهيد كه قضيه اينحنين است، خوشحال اين جا را ترك میكنم.


















ميشل نوكو: فكر مىكنم مزيت نقد دقيقاً همين است!
 شما تقطيعبندى [تاريخى ]كرديد و اهميتِ نهضت اصلاح دين. امـا بـهنظرم

مى رسد كه در تمام سنت غربى، يكى خميرمايهى نتدِ حاصل از از سقراط گرايى


 بازگشتتها به سقراط در سدهى شانزدهم و هفدهم، نقشَى را اليفا كرد؟








 حقيقتى كه بهسوى آن هدايت مى اند....

آنرى گوئيه: اگر مى خواستيد در مورد سقراط و زمانهى او سخن بغوييد، آيا مىتوانستيد تحليلتان را تكرار كنيد؟

ميشل نوكو: اين بهواقع مسنلهى حقيقى است. باز هم براى آنكه به اين نكتهى




 بدينسو، ير سشى بنيادين برای فلسغهى غرب است، از از خودم مییرسم كه آيا

بــا هــمين بــرسش نــيست كـه مـىتوان بـهنوعى تـمام تــاريخ فـلسفه را تـا خـاستگاههاى ريشـهايش بـوييد، بـهنحوى كـه بـتوان مـحكمـهى سـقراط را
 كه مسـُلهى روشنگُرى است و درهرحال كانت آن را مسئلهى روشنگرى يافت. ران_لويع بروش ': مى خواهم از شما برسشى بكنم در مورد صورتبندى ميى كه در صححبتتان محورى بود، اما به دو شكل كه بهنظرم متفاوت رسيد، بيان شد. در پايان از (اخواست قاطعانهى حكومتنشدنا) بهمنزلهى يك بنيان يـا دگرگوني روشنگخرى كه موضوع سخنرانى تان بود، صحبت كرديد. [حال آنكهـ]
 اين قيمت حكومتنشدنه| صحبت كرديد. در يك مورد صورتبندى مطلق است و در ديگرى نسبى، و مطابق جه معيارهايى؟ آيا ازآنرو كه زيادهروى در حكومتمندسازى را احسـاس كـرديد، بـه مـوضعى راديكـال رسـيديد، بـه خواست قاطعانهى حكومتنشدن، پرسش من اين است؟ و سرانجام آيا نبايد همين موضع آخرى را موضوع برسشگرى قرار داد، موضوع زيرسؤالبردنى كه ذاتاً فلسفى است؟






 حكومتنشدن، اشتباه از جانب من بود و اين بهمعناى ايـنجنين، آّنطور و

1. Jean-Louis Bruch



 متوقف شد، زيرا همينجورى هم بيش از از حد طولاني

 بررسى كنيم، اگكر اين بُعد از نقد را مطالعه كنيم، آيا با بهمنزلهى بِايهى رهي رهيافت
















 در اين لحظه مىيابد، آيا نبايد اكنون آن حيزى را بر برسى كنيم كه خـواستِ

حكومتنشدن اينجنين و آنطور و غيره است، چچه در شكل فردى تجربه، جه در شكل جمعى؟ اكنون بايد مسئلهى خـواست را طـرح كـنيم. مـختصر اينكه (و گويا اين نكته بديهى است)، نمىتوان با دنبالكردن جريان قدرت، اين مسئله را تكرار كرد، بدون آنكه بهطور قطع بـه طـرح پـرسش خـو اسـواست
 بگويم از آنجا كه اين مسئلهى خواست مسئلهاى است كه فـلسفهى غـرب همواره با نهايت احتياط و دشوارى بدان برداخته|ست، من تلاش كردم تا حد ممكن از اين مسنله اجتناب كنم، و بايد بگوييم كه اين برسش اجتنابنابِّذير است. من در اين جا جنبههايى از كار در دست انجام را برایىتان ارائه كردم. آندره سِرنَن ': شما بيستر به كدام جانب گرايش داريد؟ به جانب آگوست كنت كه اجمالاً قدرت معنوى و قدرت ناسوتى را بهدقت از يكديگر جدا میى مكرد؛ يا برعكس، به جانب افلاطون كه مى گفت مادامى كه خود فيلسوفان راهبرى قدرت دنيوى رادر دست نگيرند، أمور هرگز روبهراه نخواهند بود؟ ميشل فوكو: واقعاً بايد انتخاب كنم؟

آندره سرنن: نه، نبايد انتخاب كنيد، اما بيشتر به كدام جانب تمايل داريد؟

> ميشل فوكو: سعى مىكنم خودم را ميانشُان جا كنم!
 براى ما ارائه داديد و به مناسبات ميان قدرت و شناخت رسيديل. مى خواستم
 اين مسئله را طرح كرد. (اشناخت") يعنى داشتن logos و mytos. بهنظر من با روشنگرى به شناخت نمىرسيم: شناخت فقط عقلانيت نيست، و شناخت در حياتِ تاريخى فقط logos نيست و سرجشهـى دومى وجود دارد، mytos. اگر






 خودش معنايى اساطيرى دارد؟

ميشل فوكو: با برسسنتان موافقام.
سيلوَن زاك' ': مى خواهم دو نكته را يادآور شُوم. شمها بهحق كفتيد كه رهيافت




 در باب روشنتگرى را مى



ميشل فوكو: برعكس است، زيرا آنجٍه را او كاربرد عمومى مىنامد،... ميلون زاك: هنگامى كه برای مثال كسى كرسى فلسفه را در يكى دانشگاه دار داردي،
 برعكس، در كاربرد شخصى، مىتواريرد آند آن را نقد كند.

نقد چیستص؟

ميشل فوكو: برعكس است، و همين است كه بسيار جالب است. درواتع، كانت مى گويد: (ايك كاربردى عمومى از عقل وجود دارد كه نبايد محدود شــودا). اين كاربرد عمومى جحيست؟ كاربردى است كه ميان عالِمان در گردش است، در روزنامهها و نشريات و كتاببها ظاهر مى شود و به آكاهي هــمه مـتوسل مى شود. اين كاربردها، اين كاربردهاى عمومي عقل نـبايل مسحلود شـودد، و بهطرزى عجيب آنجْه كاربرد شخصى مى نامل، بهنوعى كاربردِ يک كارگزار
 تو تبعيت نمىكنم و فرمان تو بیمعناستا. اطاعت هر فرد، از اين حيث كه بخشـى از دولت است، اطاعت از مافوت، از حاكم يا از نهاينلهى حاكم همان چجزى است كه او بهطرزى عجيب كاربرد شخصى مى نامل.

سيلون زاك: با شما موافق ام و من استبـاه كردم، اما بااين همه، نتيجه اين است كه در اين مقاله، محدوديتهايى براى بـروز شـجاعت وجــود دارد. و مـن ايـن محدوديتها را هـمـه جـا مـىیبينم، نـزد هـمهى Aufklärer [روشـنـگران]، و بى شی نزد مندلسون. در جنبش روشنگگرى آلمانى، يک بخشن همنواگرايـى وجود دارد كه در جنبش روشنگُرى فرانسـوى سدهى هجلهم نمىيابيم.

ميشل فوكو: كاملاً موافقام و خيلى خوب نمى فهمـم كه این چچگـونه آنجــه را گفتم زير سؤال مى.برد.

سيلون زاك: فكر نمىكنم رابطهاى تاريخى و نزديك وجود داشتهباشد مـيان روشنگُرى كه شما بر آن تمركز كرديل، و توسعهى رهيافت انتقادى، رهيافت مقاومت از ديدگاه فكرى يا از ديدگاه سياسى. آيا فكر نمىكـيكيلد كه بتوان اين تدقيق را انجام داد؟

ميشل فوكو: ازيكسو، فكـر نـمىكنم كـهـ كـانت خـود را بـيچانه حس كـند از روشنگُرى كه براى او اكنونيتاش بود و در درون آن مشاركت داشت، نهتنها با اين مقالهى روشنـگرى، بلكه با بسيارى از كارهاى ديگر...




ميشل فوكو: مى خواهم آنجٍه راداشتم مى گفتم، خاتمه دهم ... بٍ كس كانت كاملاً







 هرجه باشد) مىتواند در اين نوع حركتى كه كانت انجام داد و و بهاعتقاد مـن تقريباً از آن آكاه بود، ايجادكند.

آنرى بريو: درواقع فكر مى كنم كه فلسفهى انـتـادى بـدـينترتيب جـنـبشى را
 روشنگرى بهطور اعم است.

ميشل فوكو: اما رابطهى آن با روشنگُرى برسشِ همه در اين دوران بود. ما در



 طرح مىكنيم: بحران ارزشهاى كنونىمان حيست؟

خانم زان دوبوشه: مى خواهم از شما بِرسم كه آن جه به مثابه مضـون در دانش

Y•Y نقد حيست؟

قرار داديد، چجيست. فكر مىكنم قدرت باشد، زيرا حكومتنشـلن مسنله بود:
اما چچه نوع دانشـى؟
ميشل فوكو: دقيقاً در اينجا اگر اين وازه را بهكار بردمه باز هم اساساً به منظور خنثاكردن هر آن جیيزى است كه مـمكن است خواه مشروعيتدهمى ارزشهـا وها،

 مورخ علوم بيايد ــاز ديد من، هنگامىكه از دانش صحـبت مسىكنم، عـجالتاً
 نقطهاى كه من از آن تغاوتها را وارد مىكنمه دانستن اين است كه ازيكسو كداماند آن اثرهاى قدرت، يا بهعبارتى، اثرهاى القايى _القا' نه در معنايى كه اين اصططلاح در منطق دارد ـكه اين جمله مىتواند در درون عرصهاى علمى
 بگذارد، و ازسوىديگر، كداماند شـبكههاى نـهادينه، نـاگـفتمانى، غـيرقابل صورىسازى و بهويثُه ناعلمي قدرت كه اين جمله از آن زمان كه به گردش درمى آيل، با آنها مرتبط است. همين است كه من دانش مى نامـم: عناصرى از شـناخت كه در درون و بيرون عرصهشان، أثرهايى از قدرت را إعمال مىكننل، حال ارزش شان براى ما، براى يك ذهن ناب هرجه مى خرواهد باشد. آنرى گوئيه: فكر مىكنم فقط مى ماند تشكر از ميشُل فوكو براى آنكـه جــنين
 خاص خواهد داشت، فراهم مىكند.

ميشل فوكو: متشكرم.

## تولد زيست_سياست

درسگفتار بايان سال تحصيلى 19VQ_19VA در كوثر دو فرانس؛ براى مـتن
فرانسوى ن.ك.:
«Naissance de la biopolitique», 1979; in Michel Foucault, Dits et écrits, III;
و ترجمهى انگليسى آن
«The Birth of Biopolitics», in The Essential Works, 1.





 نرخ مواليد، طول عمر، نزادا... ما آكامايم از اهميت فزاينداهأى كه اين مسائل از

1. «biopolitique»/«biopolitics»

سدهى نوزدهم بدينسو يافتهاند و نيز از مسائل اقتصادى و سياسىيى كه تا به امروز طرح كردهاند． بهنظرم رسيد كه نمىتوان اين مسائل را تفكيكى كرد از حارجیوب عقلانيت سياسى كه از دل آن سر برآورده و حدت يان يافتهاند．يعنى＂اليبراليسم＂）، چراكه
 نظامى كه دغدغهى احترام به اتباع قـانونىاش و آزادى اقـدام افـراد را دارده جچگونه پديدهى＂جمعيت｜＂به همراه اثرها و مسائل خاصاش اهميت يافت؟

 قانونگذارى سلامت عمومى درگرفت، مىتوان مثال گرفت．类米类











 است، اما مبناى عقلانى سـازى ليبرال اين بنانیاناره است كه حكومت（البته نه

به معناى نهاد (احكومت)"، بلكه به معناى فعاليتى كه عبارت است ازي از ادارهى

















 بى جونوچجرا جابگاه مهمى در آن يافت.





[^17]



















 مىتوان و بايد همواره از حكرمت برسيد كه آيا ضرورى است و برای چجه

مفيد است.
به جاى آنكه تمايز ميان دولت و جامعهى مدنى را به يك امـ امر عام تاريخیى و سياسى بدل كنيم كه مى تواند به ما امكان بررسى تمامى نظامهام انی انضمامى

تولد زيست＿سياست rir

را دهد، مىتوان اين تمايز را شكلى از شاكـلهسازي خـاص يكى تكــولوزي خاصرِ حكومت تلقى كرد．

## 兴法㫧













 جندگانهى ليبراليسم است．
















 دولت و از اشباع دخالت حكومتى خلاص
 عمل حكومت قرار دادند.
















منتخب＂ارتباطى تنگاتنگ بـا ليـبراليسـم داشت، امـا درست هـمانطرر كـه اقتصاد سياسى كه نخست به مثابه معيار حكومتمندى مفرط بهكار مىرفت،
 ضـدليبرال انـجاميد（جـه در National oekonomie［اقتصاد مـلىى］ســدهى نوزدهم و چه در اقتصادهاى برنامهريز سدهى بيستم）، دموكراسـى و در دولت
 به شكل هايى از قانون نبود．










 （ا｜فراط يا تفريطه｜ش قرار مى گيرد．

## 栄类类











 |91~191F








































 نرخ مواليد؛ يا بزهكارى و سياست كيفرى.





类兴兴
 اختصاص داشت و اين افراد سخنرانى كردند：فرانسوا إوالد الد（دربارهى حقوى



 بهداشت）．

## يادداشت

1．P．Rosanvallon，Le Capitalism utopique：critique de l＇idéologie économique （Paris，Ed．de Seuil，coll．«Sociologie politique»，1979）．

## مصلحت دولت


«Foucault Examines Reason in Service of State Power», in The Three Penny Review, 1st year, no. 1, winter-spring 1980 (Campus Report, 12th year, $\mathrm{n}^{\circ}$ 6, 24 Octobre 1979);
و براى متن فرانسوى:
«Foucault étudie la raison d'Etat», in Dits et écrits, III.

 بارنظر مىرسد اين سرنوشت اكتر اكثر منتقدان روشنغفكر در ايالات متحده است. اين تغاوت را جيگونه توضيح مىدهيد؟

نوكو: از 1994، دانشگاه فرانسه دجار بحران عميقى شل، بحرانى هم سياسى

هم فرهنگى. دو جنبش سر برآوردنذ: جنبشى كه دانشّشويان به راه اند|ختتن
 با جنبششهاى ديگـرى هـمحچون جــنـش فـمينيستى يـا جـنـبش بـراى حـقوت ههجنسگرايان. جنبس دوم در ميان ملرسان خارج از دانشگاه راه افـتاد. در ميان آنان، تـلاشّى بـراى بـيان ايـدههاىشان در مكـانهای ديگـر بـه چششــم مــى خورد: نـوشتن كـتاب، صسحبتكردن در راديـو يـا تـلويزيون. بـهعلاوه، روزنامـهاى فرانسوى هـواره بيشتر از روزنامههاى آمريكايى به ايـن نـوع بحث در مورد ايلدهها علاقه نشان دادهاند.

ـ شما در سـخنرانىهاىتان، از ضرورت تحقت خحود برای فرد صصحبت مـىكنيل. البته از يكى زمان به بعد، شاهد رشد جـنبشـى گسترده در ايالات متحلده براى تحقق
 E.S.T 'اينجا فهميله مىشـود و آنچه اين انگاره براى شما دربردارد؟

ـ در فرانسـه نيز جنبشى مشابه با همان شلـت وجود دارد. اما رويكرد من به
 هويت و فرديت مسائل سياسـى مهمى بودهاند. بهنظرم خطرناك مىرسد اگر هويت و سـوزه منـدى را مـؤلفههايحى عـميتي و طـبيعى كـه عـوامـل ســــاسـى و اجتماعى به آنها تعيّن نبخشيلهاند، بدانيهم. بايد از آن نوع سورڭهمندي مورد نظر روانكاوان، يعنى سوزههمندي روانشناختى خلاصى يـابيـم. مـا زنـدانـى يـرخـى مـغهومسازى ها از خــودمان و رفـتارمانايــم. بـايـد مــوزهمـندىمان و نسبت مان با خود را آزاد كنيم.
I. Erhard Sensitivity Training ، رواندرمانگرى گروهى رايج در ايالات متحده. 2. subjectivite/subjectivity

HTI مصلحت دولت

ــدر سنحنرانىتان، جیيزى در مورد ظلموستم دولت مدرن در ارتباط با جـنگـ و رفاه
اجتماعى گفتيد.

- بله، اگر شيوهای را در نظر بگيريم كه دولت ملرن به فرد تو جه نشان داد، يعنى دلمشُغول زندگى او شد، آنگاه تاريخ يك پِارادوكس را آشكار میىند.
 جسـى و روانى افراد نيز بود. در فـرانسـهـ، نــخستين كـتاب بـزرگ در مــورد
 [فرانسه] و ده سال بيش از جنگگهاى نایِلئونى. اين بازى ميان زندگى و مرگ

يكى از پارادوكس هاى اصلى دولت مدرن است.
ــآيا اين وضعيت در جـوامع ديگر، مشلًّ دركشُورهاى سوسياليستى ياكمونيستى
متفاوت است؟
ـــاز اين ديدگاه، وضعيت در اتحاد شوروى يا جین آنقدرها متفاوت نيست. كنترل اعمال شده بر زندگى فردى در اتحاد شوروى بسيار شديد است. ظاهراً حكومت از كنار هيج چيزى در زندگى فرد بی تفاوت نمى گذرد. شـوروىیها شانزده ميليون نفر را براى بناى سوسياليسـم قتل عام كردنل. قتل عام تودهها و كنترل فردى دو ويزگگى فاحش همهى جوامع مدرن استـ. -در ايالات متححده، نقدها يع وجحود داردكه به مسئلهى ادارهى افراد توسط دولت و نهادها مىیردازد. برای مثال توماس ساس. چجه رابطهای ميان كار خــودتان وكـار

آنها مىبينيل؟

- مسائلى كه من در كتابهايم بررسى مىكنم، مسانلى جديد نيست و من آنها راابداع نكردهام. در گزارشههايیى كه در ايالات متحلده در مورد كتابـهايم نوشته شدهاست، يك جيز شگفتزددهام مىكند، بسهويزه آنجـه در مـورد كـتاب مـن دربارهى زندانها نوشته شدهاست. مى گويند كارى كه من تلاش كردهام انجام

دهم، همان چجيزى است كه اروينگ گافمن در اثـرش دربـارهى تـيمارستانها








 عقلانيت آن جيزى است كه مجموعها







 عقلانيتى است كه بسيار سازگار با خشُونت است. من بـا عـعل بــهطور اعـم نيست كه مى جنغم. من نمىتوانم باعقل بجنگگ.


 هنرمندان بايد آثارشان را امخا كنند. و من يك هنرمند نيستم.

معلحت دولت



 بخش از واقعيتمان، تغيير ايدهماى انسانهانـا

 واقعيت|ند، بررسىكند.
_فكر مى كنم شما در سوند، لهستان، آلمان و تونس، كاركردرده و درس دادمايد. يد. آيا كاركردن در اين كثـورها تأثير زيادى روى شما داشت؟









 سوسياليستى زندگى مى كنند. تغاوت بهنظرم بـريار بريار آشكار بود.




ـ منظورتان از شكل دادن به رفتار آدمها را با يد اينطور فهميد كه در آنجـا ايـن يديده اجتتاببنا پذير است، يا فكر مىكنيل در انسانها چچيزى وجود داردكه دربرابر

اين شكل دههى مقاومت مىكند؟
ــ در جوامع انسانى، قذرت سياسى بدون استيلا وجود ندارد. اما هـيِجس نمى خواهد تحت سلطه باشد، حـتا اگـر بــوان مـناللهاى بســيارى آورد كـه انسانها استيلا را مى حذيرند. اگر اكثر جوامعى راكه مى شناسيمه، از ديدگاهى تاريخحى بررسى كنيم، مىبينيم كه ساختار سياسىى بى ثبات است. از جوامـع غيرتاريخى (جوامعى بدوى) حرف نمىزنم. تاريخ آنهـا هـيـِ شـباهتى بـه تاريخ ما ندارد. اما تمام جوامع متعلق به سنت ما با بـى ثباتى و انقلاب آشناينل.

ــتز شهما در مورد قدرت شبانى بر ايدهى خحداوندى استوار است كه از مردمى مطيع مراقبت و ححها يت مىكند واين ايده در عهد عتيت بسط داده شدهاستـ اما در در مورد

دورانى كه بنى اسرائيل اطاعت نمىكردند، چچه مىگوييد؟

 خدا_شبان بيانگر نسبت يهوديان با خلداست. در شهر يونانى، نسبت افراد با الهيت بيشتر شبيه نسبتى است ميان ناخداى كشتى با مسافران كشتى.
 ششگفتىتان شود)، اما حتا اگر شهمارزيادى از فرخيههاىتان متناقض بهنظر آيد، در روش و باورهاىتان، چحيزى بـسيار قانعكننده وجود دارد.

- من بهراستى مورخ نيستم. رماننويس هم نيستب. من نوعى داستان تـاريخى را
 يك مورخ مى تواند كاملاُ در مورد آنجه نوشتهام، بگويد كه هاين حقيقت نيست. بهبيان ديگر، من در اوايل دههى شصت بحـيزهاى بسـيارى در مـورد ديـوانگىى

PrA مصلحت دولت







 بيشابيش، حقيقت شان را را بيابند.




 آنجهه مى گوييد اصلأ حقيقت ندارد.
اما دو سال يـيش در فرانسه، نآرآرامى هايى در جند



 ملموس، حقيقتى كه بهمحض نگارش اين كتاب، آغاز مى شمود. اميدوارم كه حقيقتِ كتابهايم در آينده باشدل

## يادداشت

1. Erving Goffman, Asylams, New York, Double-day, 1961.

## آيا انديشيدن مهم است؟



 رسيد. براى متن فرانسوى ن.ك.
«Est-il donc important de penser?», in Dits et écrits, $I V$;
و براى متن انتَليسى ن.ك.:
«So is it important to think?», in The Essential Works, 3.

د. اريبون: شامگاه انتخابات، نخستين واكنُتان را ثرسيديم و شُما نخواســيـيد ثاستخى بدهيد. اما امروز احساس راحتى بيشتر براى حرفزدن مىكنيد... فوكو: درواقع، تصور مىكردم كه خودِ رأىدادن يك شيوهى عملكردن است. سپس برعهدهى حكومت است كهبهنوبهى نشاندادن به آن جيزى است كه در آغازِ انجامشدن اسْ است



خرسند شوند. وانگهى بهنظرم مىرسد كه مردم بسيار خوب از عهدهى كار برآمدند.

ـ سه جیيز مرا تحت تأثير قرار داد. از حدود بيست سال بيش، مجموعهاى از از
 سياست (جدى)" و نهادى را نداشتند. بهنظر مىرسد سوسياليستها تنها كسانى بودند كه واقعيت اين مسائل را
 دوم اينكه نخستين تدابير و بيانيهها در مورد اين مسائل (بهويزّه منظورم
 (امنطق حیچ)" ناميد، منطقى كه ميتران بهخاطر آن انتخاب شد. سوم اينكه آنجه بيش از همه قابل ملاحظه است، اين است است كه اين تدابير در راستاى آراى اكثريت نيست. در مورد حكم اعدام و مسنلهى مهاجران، از آراى بسيار رايج تبعيت نشد. و اين مغايرت دارد با آنجه طى ده پانزده سال اخخير در مورد بيهودگى اين چرسش هاى مطرح گفته مى شد؛ با آنجه در مورد عدموجود يک منطق چجٍ در شــيوهىحكومتكردن گـفته مــى شد؛ بــا آنجـهـه در مــورد تسـهيلات مردمفريبانهى نخستين تدابيرى كه مـمكن بـود اتـخاذ شـوده گـفته مـى شدر انـ حكومت تصميمگيرىهايش را در مورد انـرزّى هسـتهاىی، مـهاجـاجران و نـظام


 شـدهاست و حالا مىتوان رفت استراحت كرد. اين تدابير اوليـه يك مـنشـور نيستند، بااينحال حيزى بيش از حركاتى نماديناند. مقايسه كنيد با آنحهه زيسكار [دستن] فرداى روز انتخابشدناش كرد و

TYQ آيا انديشيدن مهم است؟
دست زندانيان را فشرد. حركتى صرفاً نمادين خطاب به رأى دهندگانى كه به او رأى ندادهاند. امروز نخستين مجموعه از تدابير واقعى و مؤتر را داريم كه شايد مخالفت بخشى از رأىدهندگان را برانگيزد، اما نشـان از يک سسبك از

حكومت دارد.
ـــبهنظر مىرسد درواقع شيوهى كاملاً متفاوتى از حكومتكردن در حال استقرار است. ــبله، اين نكتهاى مهم است كه بهمجردِ بيروزى انتخاباتى ميتران، مى شد آن
 رويداد-ييروزى تجربه كردهانل، يعنى تغييرى در نسبت ميان حاكمان و اتباع.
 طبقهى سياسـى مواجه|يم. ما وارد يـى حكومت حـزبى شـدهايـمّ، بـههمراه

خطراتى كه چنين حكومتى در جى دارد و نبايد هرگز آن را از ياد برد. اما آنجه از بی اين تغيير مسيُله است، اين است كه آيا ممكن است مـي حاكمان و اتباع نسبتى برقرار شود كه نسبت اطاعت نباشد، بلكه نسبتى باشد كه كارْ نقش مهمى در آن داشتهباشد.

- منظورتان اين است كهكاركردن با اين حكومت امكانذِير باشل؟
- بايد از اين دوراهى كه يا بايد له تجيزى بـود يـا عـليه آن، خـا درهرحال، مى توان رويارو و ايستاده بود. كاركردن با يك حـكومت نه به مـعناى تبعيت است، نه به معناى پذيرشى همهجانبه. مىتوان كار كرد و درعين حالّ، نافرمان بود. من حتا فكر مىكنم كه اين دو همترازند.

 نمى/نجامد؟

ـ نـخست به اين مورد باسخ مى دهـم كه (انقد هيِّ نـتيجهاى نـداشـتهاست)|.

صدها و هزارن نغر هستند كه براى ظهور شمارى از مسائل كه امـروز واقعاً


 مسئلدى نسبت ميان جنسيتها وا و غيره همانگونه طرح مى شُد كه امروز طرح مى شود؟

 بايد اين اصلاحات را اداره كنند، در نظر نغر انرفت.
 تغيير (واقعى" را در تقابل با يكـديغر قرار دادي








 انديشه وجود دارد.


 نقدكردن يعنى دشوار كردن كارهايى بيش از از حـد آد آسانـ در اين صورت، نقد (و نقد راديكال) برای هـر تـغييرى كـاملاً ضـرورى

آيا انديشيدن مهم است؟ اسY

است. زيرا تغييرى كه در همان شيوهى [سابق ] انديشه بماند، تغييرى كه فقط
 تغييرى سطحى است.
درمقابل، از همان زمان كه ديخر نمـىتوانيـيم جـيزهها را بـه هــمانگونه كـه مى انديشيم، بينديشيمه، تغيير هم بسيار ضرورى، هـم بسـيـار دشـوار، و هــم كاملاُ امكانبِذير مى شود. جس زمانى براى نقد و زمانى براى تـغيير وجـود نــدارد، و كســانى بـراى
 دسترسنایٍذير و كسانى ملزم به دادن امتيازاتى ضـرورى بـه واقـعيت وجـود ندارند. درواقع، بهاعتقاد من، كارِ تغيير عميق صرفاً در جو آزاد و متلاطمّ يكى نقدِ دانُمى امكانِذِير است.

ــاما آيا فكـر مىكنيدكه روشنفكر با يد نقش برنامهريز را در اين تغيير داشتهبا شد؟ ـ اصلاحات هرگز جيزى غير از نتيجهى فرايندى نيست كه در آن درگيرى، رويارويى، مبارزه، مقاومت و ... وجود دارد. فكر مىكنم اينكه از همان آغاز به خودت بگُويى كه جـه اصـها اصحاتى را خواهى توانست انجام دهى، هلـفى نـيست كـه روشـنغكر بـايد دنـبال كـنـ. ازآنجا كه روشنفكر دقيقاً در قلمرو انديشه كار مىكند، نقش او اين است كه بييند آزادسازى انديشه تا كجا مىتواند اين تغييرات را آنقدر مبرم سازد كه انجام اين تغييرات مطلوب و خوامتنى شود، و براى آنكه اين تغييرات عميقاً در امر واقع جا گيرند، انجام آنها را بهقدر كفايت دشوار سازد. بايد درگيرىها را رويتپذيرتر و اساسىتر كنيم از روياروبى هاى صرفِي
 نسبت جديدى از نيروها بيرون آيد كه نماى موقتىاش اصلاحات خواهد بود. همانطور كه مى دانيمه چروزهى اصالاحات هرجّه باشل، اگر برمبناى كار انــــيشه روى خــودش نـباشد و اگـر شـيوههاى انـديشه، يـعنى شـيوههاى

كنشبدواقع تغيير نكردهباشند، اين بروزه را همحجنان همان شيوههاى رفتار و همان نهادها مى خورند و جذب خورديامند كرده.

- يـس از شركت در جنبشههاى متعدد، اندكى كـنارهـــيرى كــرديد. آيـا دوبـاره مى خواهيد در جنين جنبشهسا يع وارد شويد؟


 مـىتوان قطعاتى از زنـدگىأم را بـازشنا



 انتظار دارم، اين است كه همجِنان مرا تغيير دهد.
- ميكويند شهما نسبتاً بدبينايد. باگوشدادن به صحبتهاىتان، شها را بيشتر خوشبين مىيابب؟





 تمام سنگينى تاريخمان را روى دوشمان ان بيندازينم. بلكه بيشتر اينر اين است است كه
 دسترس كارى كه مىتوانيم روى خودمان انجام دهيم، قرار دهيم.


## حقيقت، قدرت و خود

متن حاضر گفتوكويى است كه ر. مارتين در دادهاست. ازآنجا كه متن انتگليسى در دسترس نبود، متن فارسى بر مبناى
متن فرانسوى ترجمه شدهاست. براى متن انتُلِسى ن.كى:
«Truth, Power, self», in Hutton (P.H.), Gutman (H.) et Martin (I.H.), ed., Technologies of the self. A seminar with Michel Foucault, Amherst, the University of Massachusetts, Press, 1988, pp. 9-15.

و براى متن فرانسوى:
*Verite, pouvoir et soi», in Dits et écrits, IV.

## ر. مارتين: پحرا تصميمگرفتيد به دانشگاه ورمونت بيا ييد؟

فوكو: براى توضيح دقيقتر سرشت كارم براى برخى، براى آشنايى با سرشت

 وجود دارد كه مرا آزار مى دهد: از دههى شصت بیت بدينسو، برخى از مدرسان گرايش دارند كه با همان تكاليف، آدمهايى داراى نقشى عمومى شـى شوند. من نمى خواهم نقش بيامبر را ايفا كنم و بگويم: رالطفاً بنشينيد، آنحه آحه بايد به شما

بعويم، بسيار مهم است.ل1 من براى آن آمدهام كه در مورد كار مشتركمان با هم بحث كنيم.

 انديشهها است. اين به جه معناست؟



 مىكنيد شجاعت نوشتناش را خواهيد داشت؟







 (شايد راهى بسيار باريك) كه راه مورخ انديشه است.

- در تاريخ سكسواليته، بها آن كسى اشاره مىكنيدكه رقانون را مـنختل مـىكند، و





باشد، همواره بدل مى شود به يكى وسيله و ابزارى براى ظلموجور. انقلاب





 نقد كشيد و ويران كرد. تغييردادن پيزى در ذهن آدمها، اين است نتشُ يك روشنفكر.

 جانىها، انديشمندان گمنام جـرا؟
_צاهى به من ايراد مىگيرند كه به جاى آنكه مئالهايم را الز تاريخ ستـي
 متفاخرمآبانه مى دهم: ممكن نيست اشخاصى نظير بوبٍ يا ريكاردو گمنام بهشمار آيند.
_اما توجهتان بهكسانى كه جامعه طردشان مىكند، جه؟












 دركلمهما و جيزها، خحُّـم و اندوه در تاريخ جنونون.








 (من ذهنى كُند دارم)، شُروع به اين برسش از از خودم كردم كـه
 ناخرسندى شخصي بسيار، به سونُد رفتم؟ در آنجا شا شرويع به نوشتن تاريخى از اين كردارهاكردمرم.
 دوست دارم نخستين جلد را بنويسم، اما از نوشتن جلد دين دوم بدم مى آيد. يكى

زَست ضدروانيزشَكى در اين كتاب ديده مى شـدل، حال آنكه كتابْ توصيفى

 بازمى شناسد و مییذيرد. [اما مولود جذامخانه است، خشمڭگين مى شود.
_خاستگاه مر/قبت و تنبيه جه بود?


 اين مرا تحت تأثير قرار داد.

ـ عصر كلاسيكـ عصرى محورى در تـمام نـوشتتهماىتان استا است. آيـا احســاسى
 عصرى كه در آن همه جيز وحدتيافته و در معرض ديد بـي بود؟







 كنار بگذاريم.

גצM تـاتر فلسفه

ــتاسها و نويسندگانى كه در من بيشترين احساس و هيجان را به وجـود مى آورند: فاكنر، توماس مان، رمانِ در زير آتشفشان از ملكم لاورى.

- تچهكسى از لحاظ فكرى روى انديشهتان تأثير گذاشتتهاست؟

ـ شگفتز شده شدم وقتى ديدم دو تـن از دوسـتانام از بـركلى در كـتابشان نوشتند كه من تحت تأثير هايدگر بودهام.(1) بیش دش اين درست بود، اما در
 دانشجو بودم، هـوسرل، سـارتر و مـرلوبونتى مـى خوانــلـوم. وقتتى احسـاس
 باز كنيد. برای يك فرانسوى، هايدگر نويسندا اين نسبتاً ناسازه گون است. اينكه هر كلمهه يك معها باشد، شما را در وضعيتى بيش از حد بل براى فهم هايدگر قرار نمى دهد. هستتى و زمـان كـتابى دشـوار است، اما نوشتههاى اخخير او كمتر معمايىاند.
 كردهام كه كاملاً متفاوت است با آن كه به من آمو خته بودند. با شوق بسيار او
 رها كردم و فرانسه را ترك كردم: احسساس مىكردم كه در دام افتادهبودم. از
 اجتماعى و فكرى فرانسه ادغام نشـدهام. بـهمحض أيسنكه فـرصتى دست دهل، فرانسه را ترك مىكنم. اگر جوانتر بودم، به ايالات متحلده مهاجرت

مىكردم.
-

- وجود امكانهايى را در اينجا [ايالات متحده] حدس مـى زنم. شـما يكـ حيات نكرى و فرهنگیى مـنسجم و يكـــارجــه نــداريـلـ، و مـن در مـقام يكـ خارجى، نبايد ادغام شوم. هيج فشارى بـر مـن اعــمال نــمى شود. در ايـنـجا

دانشگاههاى بزرگ بسيارى وجود دارد و همغى علايق متفاوتى دارند. البته ممكن است دانشگاه به نامناسبترين شيوه مرا الخراج كند.
 كند!

- بسيار سرافرازم كه برخى فكر مىكنند من براى سلامت فكرى دانشجويان خطرناكام. وقتى آدمها شروع مى
 نمىكند. از ديد آنها، من آدم خطرناكى هستمه جون يك يك ماركسيست نهان، يك عقل ستيز و نيستانگارم.
- مىتوان از خواندن كلمهها و جيزها اينطور برداشت كرد كه اقدامات اصلاحى



 سازوكارهاى انضباطى و نهاد مسئوليت مجازات را برصهده بگيرتد. اما همـجنين بر اين واقعيت تأكيد مىكنيدكه اين تغيير كه در آن دوران، اصلاحات روات قلمداد شــــد،
 |مكانیْذير است؟

ــ چگگـونه مـىتوانـيد ايـن ايـده را بـه مـن نسـبت دهـيد كـه تـغيير نـاممكن


 مى شود.
ما همخگى موجوداتى هستيم كه زندگى مىكنند و مىانديشند. آنجهه عليه

آن واكنش نشان مى دهم، همين گسستى است كه ميان تاريخ اجتماعى و تاريخ
















 موقعيتى يكسان، بهشيوههايى بسيار متغاوت واكنش نشان میى مدهند.
 به يا يان مى برم،كتابى كه با يد در حكم زمينهاى تاريخى برايى مطالعات
 رابطهالى مى بينيد ميان بهنجارسازى واين ايده كه انسان در مركز دانش استر است؟



امروز اين ايده از انسانْ هنجارين و بذينى شدهاست و جهانشمول قـلمداد











 طيف سياسى، يعنى چچب، ميانه و راست از آن ارائه مىدهند.

## - واين همان جيزى است كه رتكنيكـهاى خوده طرح مىكند؟


 انعطافنآذيرم.




 مناسباتى وجود داردب؟


از اين پرسشها مىتواند وجود داشتهباشد و چهه حيزى نظام مندتر از اين گذار
 مى تواند وجود داشتهباشد؟ موضع من دقيقاً همين جاست.

يادداشت

ا. هـ. دريفوس و ب. رابينو، ميشل فوكو: فراسوى سا ختگرابى و هرمنيوتبك، ترجمهى حـين بشُيريه، نتُر نى،

## تكنولوزى سياسى افراد

فوكو اين سخنرانى را در اكتبر I9 ا 1 در دانشگاه ورمـونت (الِالات مـتحده
امريكا) ايراد كرد. براى متن انگليسى ن.ك.:
«The political technology of individuals», in The Essential Works, 3;
و براى متن فرانسوى ن.ك.:
«La technologie politique des individus», in Dits et écrits, IV.

 مدرن بدل شد و بسيار متفاوت است از يرسشه اساى فلسفى بهاصططلاح سنتى: جهان جيست؟ انسان چيست؟







براى فعاليت فلسفى شكل گرفتهاست و اين تِرسش دائمى و همواره متتغير





 پرسش دهم.




 كه از عهد باستان تا به امروز توسعه يافتهاند؟ موضوع مورد مـطالعهى ايـن سمينار همين است.
اكنون مى خواهم عرصهى ديخرى از يرسش ها ها را مطالعه كنم: شيوهاى كهـ


 بلكه از تكنولوزى سياسى افراد ارائه دهم


 تكنيكى بودنِ شايد بيش از حد اين مطالب، دو دليل خوب براى ارائهى آن به

1. techniques ethique de soi/ethical techniques of the self

تكو لوزى سياسى افراد
شما دارم. نخست اينكه به گمانام ارائهى كموبيش بيامبرگونهى اينكه مردم

 تلاش مىكنم با تحليل مطالب خاص و تاريخى طرح كنمه، ايلدههايى كـلى را نتيجه بغيرند.' فكر مىكنم اين كار به آزادى فرد احترام بيشترى مى گذارد و اين روش من است. دومين دليل ارائهى مطالبى نسبتاً تكنيكى براى شـما اين
 مخاطب يك كلاس درس، هوشمند يا آگاه يا فرهيخته باشند. پس به مسئلهى تكنولوزى سياسى افراد بیردازيم. در IVV9 نخستين جلد از اترى از نويسندهای آلمانى به نام ى. ب. فرانـى

 فرانسه بيشتر آغاز شدهبود. جرا رويدادى به شهرت انقالاب فرانسه و اين اثر گمنام را كنار هم آوردم؟ دليل آن ساده استـ است كتاب فرانكى نخستين برنامهى
 جزئيات تمام اشاره مىكند به آنجِه دستگاه ادارى ' بايِد انجام دهد تا تا تأمين مايحتاج عمومى، مسكن مناسب و سالمت عمومى تضمين شـوده، بـى آنكه نهادهاى پزشكى ضرورى براى ســلامت مـطلوب جــعيت را از يـاد بـبردد، بهاختصار آنجهه براى حفاظت از زندگى افراد بايد انجام دهد در با با ايـن كـتاب
 وظيفهاى براى دولت.

 جمعى منجر شد يا در اين مسلخها نقطهى اوج خار خود را يافت. فكـر مـى اكنم

 دقـيقاً در هــمين دوران، در هــمين دوره است كـه بـرنامههاى عـظيم تأمـين اجتماعى و رفاه، سـلامت عمومى و خـدمات درمـانى آغـاز شــــ در هــمين
 تقارن را با يكـ شعار خالاصه كـرد: بـروـد سـلاخحى شـويد، مـا يكـ زنـدگى طولانى و مطبوع را به شما نويد مى دهيم. بيمهى عمر دوشادوش فرمان مرگ

گام برمى دارد.
در بطن ساختارهاى سياسى، همزيستى سازوكارها و دستگاههاى عظيم
 گيجكنده و معمايى است و درخور بررسى و تحقيق. اين يكى از تناقض ها و و تعارض هاى اصلى عقل سياسى ماست و مى خواهم به همين تعارض ببردازم.
 عقلانيت ماست، يا دولت موظف است از افراد مواظبت كند، زيرا حق دارد ميليونها نغر را بكشد. قصد انكار اين نكته را هم ندارم كه مسلخ هاى جممعى يا بيمه و حمايت اجتماعى توجيهات اقتصادى يا انگيزههاى عاطفى خود را

دارند.
ببخشيد اگر به هــمان نـقطه بـازمىگردم: مـا مسوجوداتـى انـلـيشهورزيـم. بهعبارت ديگر، حتا وقتى مىكشيم يا كشته مى شويم، جنگ به راه مى اندازيم يا در مقام بيكار طلب يارى مى كنيم، له يا عليه حكومتى كه از بودجهى تأمين اجتماعى كم مىكند و هزينههاى نظامى را افزايش مسى دهل، رأى مسىدهيمه همچچنان موجو داتى انديشهورزییم و بیى وش ما اين همه را نهتنها بنابر قواعد


.


تكنولوزى سياسى افراد

مى خواهـم در حشـماندازى تاريخى مطالعه كنم. اين نوع از عقلانيـت كه يكى از ويزگى هاى اصلى عـقالنيت ســياسـى مـلـرن است، در ســلـى هـفـدهم و هجدهم ازطريق ايلهى كلى "مصلحت دولت)|' و نـيز ازطـريق مسجموعهاى كاملاً خاص از تكنيكهايى كه در اين دوران و در معنايى كاملاً خاص بِليس

مى ناميلند، ثوسعه يافت.
با (امصلححت دولت) شروع كنيم. من بهاختصار شـمار انـدكى از تـعاريف برگرفته از مـؤلفان ايـتاليايى و آلمـانى را يـادآور مسى شوم. در بـايان ســلـى شانزدهـم، حـقوقدانـى ايـتاليايى بـه نـام جـوانـى بـوترو مسصلحت دولت را

 ديگر به نام پالاتسو در ابتداى سدهى هفدهم در كتاب خـود بـا نـام گــفتمان حكومت و مصلحت راستين دولت مىنويسل: ا(مصلحت دولت روش يا هنرى است كه به ما امكان مى دهد كشف كنيم كه چگگونه نظم يا صلع را در بـطن جمهورى حكممفرماكنيم."(r) و كمنيتس مؤلف آلمانى اواسط سدهى هفدهم در در باب مصلحت دولت (IffV) اين تعريف را از مصلحت دولت مى دهد: "انوعى تأمل سياسى ضرورى براى تمام امور عمومى، شوراها و طرحها كه يگانه هدفاش حفظ، توسعه و مسعادت دولت استا" ــ به اين كلمات دقت كنيد: حفظ دولت، توسعهى دولت و سعادت دولت - اهكه براى اين هدف، از
(Y (Y). (1) روى برخیى ويزگى هاى مشترى اين تعاريف درنگ كنيم. مصلحت دورئت پيش از هر چیيز يك (اهنر" بهشَار مى آيل، يعنى تكنيكى منطبق بـر بـرخـى قواعد. اين قواعد صرفاً به آدابورسـوم يـا سـنتها مـربوط نـيست، بـلكه همصجنين به يك شناخت عقالنى معين مرتبط است. همانطور كه مسى دانـيد عبارت (امصلحت دولت)| در روزگار ما بيشتر استبداد يا خشـونت را تداعى

1. «raison d'Etat»/<reason of state»





















 بهمنزلهى غايت طبيعى و الهى اش هدايت ايت كندي الخوى آكويناس قديس براى حكومت عقلانى اصلاً الا سياسى نيست، حال


## تكنولوزى سياسى افراد

دولت و اصول مناسب برای هدايت انضمامى يك حكومت جستوجو شد. ديگر نه غايتهاى طبيعى يا الهى انسان، بلكه جِيستى دولت مورد توجه بود. مصلحت دولت با نوع ديگـرى از تـحليل نـيز در تـقابل است. مسـئلهى ماكياولى در امير اين است كه چچگونه مـى توان از يكـ ايـالت يـا يكـ قـلمرو بهارثرسيده يا فتحشده در معابل رقباى درونى يا بيرونى محافظت كرد. كل

 انگارهى مصلحت دولت طرح شـد، مسئلهى خودِ وجود و ماهيت اين موجود جلديد يعنى دولت بود. ازهمينروست كه نظريهبردازان مصلحت دولت تلاش

 را در مسئلهى ماكياولى بازشناسند. مسـئلهى مـاكـياولى دولت نـبود، بـلكه مسئلهى روابط ميان امير ـ شاه ـ و قلمرو سرزمين و مردماش بود. بـا با وجود هـمهى بـحث و جــللها در مـورد امـير و اتـر مـاكـياولى، مـصلحت دولت نقطهعطفى است در ظهور نوعى از عقلانيت كه بـى نهايت مـتفاوت است است از
 عدمتقويت قدرت امير و تقويت و استحكام خودِ دولت است.
 عقل يا استراتزىهاى امير. مصلحت دولت مرتبط است با دولت، ماهيت و

 توسعهى عقلانيت سياسى مدرن ما اهميت دارد.
 سياست بهمنزلهى عمل و سياست بـهمنزلهى دانش بـرقرار شـد. ايـن ايــده مربوط است به امكان يك دانش سياسى خاص. بهعقيدهى آكويناس قديس، شاه بايد فقط با تقوا باشد. در جمهورى افلاطونى، رهبر شهر بايد فيلسوف

مى.بود. براى نخستينبار، آن كسى كه بـايد ديگـران را در جـارجـوب دوب دولت هدايت كند، بايد يكى سياستمدلار باشي سياسى داشتهباشد و بر آن اتكا كند.













 مى خواندند. حساب سياسى شنا بود. بهخوبى مى دانيم كه نام ديگر اين حساب سياب سياسى علم آمار بود كه هي






بتواند آنهـا را يكجـا گـرد آورد و حـغظ كـند. پس مـاهيت راستـين دولت











 رقابت مى
 كـنيم، ايـن است: ازآنجـا كـه دولت غـايت خـا خـا



 زندگىشان، مرگششان، فعاليتشان



 است. از ديدگاه دولت، فرد صرفاً ازآنرو وجود دارد كه قادر است تغييرى

هرحِند ناحيز در توان دولت بهوجود آورد، حال اين تغيير در جهت مثبت


 مى اين ايدهما بهوضوح شبييه مجموعهى ديگرى از ايدهمهايندكه ميتو اينوانيم در






 مى ناميدند.


 مورد استفاده قرارگر






 در كشورهايى همجون آلمان و فرانسه بنابر دلايلى متغاوت، مسئلهى دولت

تكنولوزى سياسى افراد
مهم تلقى شد و ضرورت تعريف، توصيف و سازماندهى كاملاً صريح اين
 فرد در موجوديت اجتماعى را مى دهد. اين ضرورت پذيرفته شد و به آَن يك police (تصور مىكنم كه police و در آلمانى polizei نام داده شد: در فرانسوى

 مى شد.

معناى اين وازهها گيجكننده است، زيرا دستكم از سلدهى نوزدهم تا بـه

 نمى دانم ـ همواره وجههى خيلى خوبى نداشـتهاست. امـا از پــايان سـدهى شانزدهم تا پايان سدهى هجدهم، وازههاى police و polizei معنايى بســيار گسترده و درعين حال بسيار دقيق داشّتند. در اين دوران وقتى ازپٍ مى شد، از تكنيكىهاى خاصى صحبت مى شد كه به حكومت امكان مى دادند كه در چارچوب دولت، بر مردم حكومت كند و درعين حال فايدهمندي بسيارِ افراد براى جهان رالز نظر دور ندارند.








 مدنى و اخلاقيات عمومى است.








محسوب مى شدند.





 نظير آتشسوزى و سيل مى بود و صندوق بيمهاى را را براى حمايت از اشي اشخاص
 سومين هيئت بايد به كالاه ها و محصولا







 اين متن كاملاً معرف آن جیزى است كه در آن دوران، يك دولتِ كاملاً تحتِ




 شاملِ عدليه، ماليه و ارتش مى شورد. (و)















 جديد پليس، حكومت شُروع كرد به سروكارداشتن با افراداد، نه فقط برحسب

جايگاه حقوقى شان، بلكه بهمنزلهى انسان، بهمنزلهى موجوداتى زنده كه كار
مى كنند و دادوستد مىكنند.

حال از رويا به واقعيت و بـه كـردارهـاى ادارى بـرسيم. مـتن فـرانسـوى حچكيدهاى از اوايل سدهى هجدهم در دست داريم كه بهشيوهاى نـظاممند،


 فصل نگاشت.(9) فصل نخست به مذهب مىيردازد؛ فصل دوم به اخلاقيات؛


 به كارخانهها؛ فصل دهم به خدمتكاران و زحمتكشنان؛ و فصـل يازدهم به فقرا. از ديد دولامار و نيز اخـلاف او، كـردار اداري فـرانسـه ايـنجحنين بـود. يس عرصهى چليس عبارت بود از مذهب، اخلاقيات، سـالامت، هـنرهاى آزاد و غيره تا فقرا. همين طبقهبندى را در بيشتر رسالهها يا چچكيدههايى مربوط به پِليس مىيابيم. همحون اتوبياى توركه، بِليس بهجز ارتش، عدليه در مـعناى
 اما از اين ديدگاه، كردار اداري واقعى و مؤثرِ فرانسوى جِه بود؟ در چس
 فكرى و شبكهى جادهاى، تحه منطقى عمل مىكرد؟؟ ٍــاسخ دولامـار انـدكى
 چجيزى است كه به سعادت انسانها مـربوط است)|(10)، گـاهى مـى گـويد كــهـ
 او از جامعه مناسبات اجتماعى است „که ميان انسانها غالب است!.(IY) و گاهى هم مىگويد پپليس مراقب موجود زنده است. مى خواهـم روى هـمين تعريف درنگ كنم، زيرا بديعترين تعريف است و فكر مـىكنم اين تعريف دو

تكنولوزى سياسى افراد
تعريف ديگر را روشن مىكند و روىهمرفته، روى همين تـعريف از پــليس

 سروكار دارد، البته نـه از ديـدگاه حـقيقت جـزمـى، بـلكه از زاويـهى كـيفيت اخلاقى زندگى. چليس با مراقبت از سلامت و ارزاق، تلاش مى الىند از زندگى انـى محافظت كند؛ بِليس در مـورد تـجارت، كـارخـانهها، كـارگران، فـقرا و نـظم
 مراقبت از تئاتر، ادبيات و نمايشهها، جيزى غير از لذتهاى زندگى نيست. مختصر اينكه زندگى هدف ثليس است. امر ضرورى، امر مفيد و امور زائد و




 را طبقهبندى كند، كارى كه بی شكـ يكـ سنت قديمى فلسفى است، امـا بــه همراه بروزهی تكنيكى تعيين همبستگى ميان ميزان فايدهمندى براى افـى افراد و و

 دومين نكتهى مهم اين است كه دولامـار سـعادت انسـانى را بـه يكى هـــف

 سعادت انسانها باشد، اما سعادت مورد نظر نتيجه يا معلولِ حكومتى حقيقتاً خوب بهنظر مىرسيد. از اين بس، سعادت ديخـر فـعط يكـ مـعلول صـرفـ نيست. سعادت افراد ضرورتى است براى بقا و توسعهى دولت؛ شرط و ابزار و نه صرفاً نتيجه. سـعادت انسانها بـه عـنصرى از تـوانمـندى دولت بـدل مى شود. و سوم اينكه دولامار مى گويد دولت نهتنها بايد مراقب انسانها يـا يـا

تودهاى از انسانها كه با هم زندگى مىكنند، باشد، بلكه بايد مراقب جامعه باشد. از اين پِ هدف واقعى چليس اين است: جامعه و انسانها بـهمنزلهى موجوداتى اجتماعى، افرادى قوى با همهى روابط اجتماعى شان.
 بدل شد. منظور از پليس صرفاً پیى كردار ادارى انضمامى يا يا يكـ رويا نبوده بلكه يك رشتهى تحصيلى در معناى دانشگاهى اين كلمه نيز مورد نظر بـر بود كه تحت نام Polizeiwissenschaft [علم چليس در در دانشُعاههاى گوناگــون آلمـان
 تاريخ سياسى اروبا داشت، جون در آنجا بود كه كارگزاران تِروسى، اتريشى و و روسى - همان كسانى كـه اصـالاحات زوزف دور دو يـا كـاترين كـبير را انـجام دادند ــ آموزشُ ديدند. و چند فرانسوى، بهويزه در ميان اطرافيان نابِلئون، با آموزههاى علم ثليس آشنا بودند. مهمترين سندى كه ما در مورد آموزش پـليس در اخـتـيار داريـمّ، نـوعى

 راهنما براى دانشجويان، باز هم همانند اثر دولامار، رسالت و هــدف يـليس مراقبت از افراد زنده در جامعه تعريف مى شود. بـا بـايـن حال، نـظم و تـرتيب

 دولت را از دو جنبه در نظر مىگيرد: جگگونه در آن سكنا گزيدهاند (شهرها و روستاها) و سبس ساكـنان آنجَـه كـــانى هسـتند (تـعداد، رشــد جـمعيت، ســلامت، مــرگومير، مسهاجرت و غــيره). مسـس فـون يـوستى (اامـوال و
 گردششان كه مسائلى در مورد هزينه، اعتبار و يول را يِش میى آورد. سرانجام آخرين بخش از مطالعهى او اختصاص دارد به رفتار افـراد، اخـلاقياتشان، مهارتهاى حرفهاییان، درستكارى شان و احترامشان به قانون.

به نظر من، كتاب يوستى شرح بهمراتب دقيقترى از تحول مسئلهى بِيس









 حتا اگر تمايز معنايى ميان Politikكه عهدهدار وظايف سلبى است و و Polizei






 در رفتار افراد دخالت كند.




 انگاره يا كلمه را ابداع نكردهاست، اماسا جا دارد اشماره كنيم كه فون يوستى در














 وارونهى زيست_سياست است.
بسيار خوب مىدانم كه اينها فقط طرح هاى اوليه و خطوطى راهي راهنمايند. از از

 را حدس بزنيم. از اين ايده كه دولت ماهيت و وغايت خاص


 و انسانى راد دنبال كنيه، تا جايى كه اين علوم به اين مسائلِ رفتار فردى در درون

جمعيت و روابط ميان جمعيتى زنده و محيطاش تو جه مىكنند.


 ديگرى از عقلانيت. توسعهى اين عقلانيت كاملاً وابسته است به فرايندهاى



 دوجــندان دارد كــه ايــن نـقد تـاريخى و ايـن تـحليل تـاريخیى از عـعـلانيت سياسى مان را دنبال كنيم، تحليلى كه تـا حـدودى مـتفاوت است ارد از مـباحث مربوط به نظريههاى سياسى و نيز اختلافات سياسى مـهم. امـروز شكست

 انديشيدن ما طى اين قرن بودهاست.
 احتمالاً ناشى از سياست يا نظريهها نيست، بلكه ناشى از آن نوع عقلانيتى



 عقلانيت سياسى ما ناشى از اين واقعيت است: اين ادغام افراد در يك اجتماع
 تحكيم اين تماميت. از اين ديدگاه، مىتوانيم بفهميم كه حرا تعارض قانون / نظمْ عقلانيت سياسى ملرن را امكانٍ انذير مى اركند. بنابر تعريف، قانون همواره دلالت دارد بر نظامى حقوقى، حالـير النكهه نظم













## يادداشتها

1. J. P. Frank, System einer vollständigen Medicinische Polizei, Mannheim, C. F.Schwann, 1780-1790, 4 vol.
2. Giovanni Botero, Della ragione di stato dieci libri, Roma, V. Pellagallo, 1590; [مصلحت دولت در ده كتاب].
3. Palazzo (G. A.), Discorso del governo e della ragione Vera di Stato, Venetia, de Franceschi, 1606.
4. Chemnitz (B. P. von), Dissertatio de ratione Status in imperio nostra romano-germanico, Freistadii, 1647.
5. Louis Turquet de Mayerne, La Monarchie aristo-democratique, ou le gouvernement composé des trois formes de légitimes républiques, Paris, 1611.

$$
\text { و. غ. همان. كتاب اول، ص } 19 .
$$

8. N. de Lamare, Traité de la police, 1705.

$$
\begin{aligned}
& \text { 4. رسالهى اول، كتاب اول، نصل اول، ص } 4 . \\
& \text { • . . همان، بيش گفتار، ص II. } \\
& \text { II. همان، كتاب اول، نصل اول، ص } 2 . \\
& \text { Yا Yمان، ص } 4 .
\end{aligned}
$$

13. Justi (J. H. von), Grundsätze der Polizey-Wissenchaft, Göttingen, Van den Hoeds, 1756.

## تكنيكهاى خود


«Les techniques de soi», in Dits et écrits, IV;
و براى متن انگليسى ن.ك::
"Technologies of the Self", in The Essential Works, 1.





 جنسى همواره با الزام و اجبار به كفتن حقيقت در مورد خود مر درتبط است.

1. âme/soul

ممكن است دو ايراد به من گرفته شود: نخست اينكه اعتراف نقتسى مهم در نهادهاى كيفرى و مذهبى داشتهاست و اين نقش در مورد همهى گناهان ون و و
 برعهدهى فرد گذاشته مى شود، بهمراتب مهـمتر است از وظيفهى تحانيليل هر نوع ديگرى از گناه.
از دومين ايراد نيز آكاهام: اينكه رفتار جنسى بيش از هر رفتار ديگرى تابع قواعد بسيار سفتوسخت رازدارى، نزاكت و حجب و و حياست، بهنحوى كه
 هم با الزام به گغتن حقيقت [در مورد خود مى دهى و رمزگشايیى از آنجّه هستى. بيوند ممنوعيت و دستور بسـيار اكـيد بـه ســخنگغتن يك ويـرگگى ثـابت
 با اين واقعيت مرتبط است كه راهب همهى افكارى را كه ذهناش را را مشغول كرده، با كشيش در ميان مى گذارد.
 جــنسى، بــلكه مـطالعهى تـاريخي رابـطهى مــيان الزام بـه گـفتن حــيقت و و

 برسشیى است در مورد رابطهى ميان زهد ' و حقيقت.
ماكس وبر اين برسش را طرح كرد كه اگر فرد مى خواهـد رون رفتارى عقلانى





ممنوعيت پرداخت؟؟ براى تـقبلِ جشـمثيوشى '، بـايد جـه جـيزى از خـود را
شناخت؟
بدينترتيب، به هرمنوتيكِ تكنيكىهاى خود در كردار پاگانى و سمپس در كردار صدر مسيحيت رهنمون شدم. من در اين مطالعه با مشكاللتى مواجــه
 همواره بيشتر به تاريخ باورهايش علاقه داشتهاست تا به تاريخ كـر دارهـارهـاى


 فضبالهـى گـرفتارشدن. جـهارم ايـنكه يك هـرمنوتيك خـود در سـرتاسر فرهنگ غرب مـنتشر شـده، در مـجراهـاى بسـيارى نـنوذ كـرده و در انــواع
 تميزدادن آن از تجربههاى خودانیانيختهمان دشوار است.

## بافت مطالعه

 تاريخى است از شيوههاى متفاوتى كه در فرهنگ ما، انسانها دانشـى را در مورد خودشان تدوين كردند: اقتصاد، زيستشناسى، روانبزش شكى، بزشكى
 تحليل اين بهاصطلاح علوم بهمنزلهى ("بازى هاى حقيقت) است است كه مرتبطاند با تكنيكى هاى خاصى كه انسانها به كار مى برند تا بفهمند كيستند. در بافت اين تأمل، بايد ديد كه اين تكنيكىها به جهار گروه بزرگ تقسيم مى شوند كه هر يك معرف جارچوبى از عقل عـملى است: ا) تكـنيكهاى


دستكارى كنيم؛ Y) تكنيكىهاى نظامهاى نشانهها كه به كارگيرى نشانهها،


 كمك ديگران، شمارى از عمليات را روى بدن و نفس شان، انديشهها، رفتارها و شيوهى بودنشان انجام دهند؛ و امكان مى دهد خودشان انـان را تغيير دهند تا به وضعيتى از سعادت، پاكى، حكمت، كمال يا ناميرايیى برسند. اين جهار نوع از تكنيكىها بهندرت جدا الز يكـديگر عمل مى ازكنند، گرجه

 مهارتهايى معين، بلكه همجنين كسب حالتها و رفتارهايى معين نيز مورد نظر است. مسى خواسستم خـاصبودگي ايـن تكـنيكـها و درعـينحال تـعامل
 استيلا بهوضوح در سرمايهى كارل ماركس عيان مى شود و در آن هر تكنيكي توليد مستلزم تغييرى در رفتار فردى است، نهتنها مسستلزم مـهارتهارا، بـلكه همدجنين حالتها و ر رفتارها.
دو نوع اول اين تكنيكها عموماً در مطالعهى علوم و زيانشناسى دو بهار






 ("حكومتمندى)|'مىنامم.

## 1. «gouvernementalite»/«governmentality»

شايد بيش از حد روى تكنيكه هاى استيلا و قدرت تأكيد كردمام م من بيش

 خود، روى خود عمل مىكند.

## تحول تكنيك هاى خود




 اواخر امْراتورى روم توسعه يافت.

 يونانيان، اين كردارها شكل يك دستوردعمل راريل را يافت: epimeleisthai sautou،
 بودن و دغدغهى خود را داشتني).




 اين اصلِ دلِفى است gnothi seauton، يعنى (اخودت را بشُناس)".





نكن خدا هستى". ساير مفسران اين تأويل را از اين اصل ارائه مىدهند: اوقتى

 ديگر، يعنى دغدغهى خود همراه است، و نياز به تـوجه بـه خـود است كــهـ

 مى يابد. در گفتو نوافلاطونى كه با آلبينوس آغاز مى شود، فرد بايد به خود تو توجه كند. بايد بـيش
 اين مورد سه يا چِهار مثال مى آورم.
 آموزگارِ

 درعوض، سقراط مراقب شهروندان است تا مطمئن شود آنان دغدغهى را دارند.


 رسالت طلب نمىكند؛ اين رسالت از سر منفعتط بلبى نيست؛ و وسقراط آن آن را




 حركتى را در نظر ندارد كه فرد را به توجه به خود و توجه به شـهـر هـر هــايت


 مىكند چراغى روشن كند و خانه را بكاود تا اينكه درهم را كـه در تـاريكى مى درخشـد، بيابد. براى بازيافتن كارايیى ويى كه خداون وند
 گوشهوكنار نفساش را بكاود
مى مينيم كه فلسفهى باستان و زهد مسيحیى تحت نشانهانى وانى واحد، يـعنى






 دستوراتى كه زندگى روزمره را سامان مى دهد، حول دغدغهى مى يابد تا به هر عضو از گروه در وظيفهى مشترك رستگارى يارى رساند. مثالل ديگر برگرفته از متنى اسكندريها فيلون اسكندرانى است. نويسنده گروهى مرموز و معماگونه را در در حاشيهى
 مشخصهشان خشـكهمذهبى وبودن بود. اين گروه جماعتى پارسا بودند كه وقت خود را به مطالعه، مراقبهى درمانى، دعاى جمعى و فردى مى گذراندند و در
 همان وظيفهى اصلى يعنى دغدغهى خود بود.(0)

اين بود نقطهى عـزيمت تـحليلى مـمكن از دغـدغهى خـود در فـرهنگ
 رابطهاى كه در سنت يونانى-رومى و در سنت مسيحى، ميان دلمشغولى فرد به خودش و دستور بسيار مشهور (اخودت را بشناس") وجود دارد. همانطور كه شكل هاى متفاوتى از دغدغه وجود دارد، شكل هاى متفاوتى از خود نيز وجود دارد.

## خلاصه

دلايل چندى وجود دارد كه توضيح مىدهد جرا "ااخودت را بشناس" بر ا(به خودت توجه كن" سايه انداخـته|ست. نـخستين دليـل ايـن است كـه اصـول اخلاقى جامعهى غرب دستخرشُ دگرگونى عميقى شد. بهدشوارى مىتوان
 از هر حيز ديگرى، دغدغهى خودمان را داشتهباشيم، بناكرد. ما بيشتر تمايل

 جشَمِوشى از خود را شــرط رسـتگارى مـى دانـــ. بـهـــونهاى مـتناقضنما، خودشناسى راهى است براى جشمبوشى از خود.
همجحنين ما وارثان سنتى سـكولاريم
 وارثان اخلاقياتى اجتماعىايم كه قواعد يكـ رفـتار قـابل قـبول را بـراسـاس
 نقد شد، اين نقد تحت لواى اهميت بـازشناسى و شـناخت خـود بـود. بـس دشوار بتوان تصور كرد كه دغدغهى خود بتواند با اخلاقيات سازگار بـاشد. "اخودت را بشناس" بـر (ابـه خـودت تـو جه كـن") سـايه انـد|ختـها|ست، زيـرا

اخلاقيات ما، اخلاقياتى زاهدانه، بىوقفه گفتهاست كه خودْ آن مرجعى است كه مى شود آن را نِذيرفت. دومين دليل اين است كه در فلسفهى نظرى از دكارت تا هوسرل، شناخت از خود (سوزهى انديشهورز) اهميت فزايندهاى بهمنزلهى نخستين شاخصر نظريهى دانش يافتهاست. خلاصه كنيم: در پايگانبندى دو اصل عهد باستان، يعنى "ابه خودت توجه
 يونانى-رومى، خودشناسى نتيجهى دغلغهى خود است. در جـهان مـلرن، شناخت از خود اصل بنيادين است.

## r

در آلكيبيادس افلاطون است كه مى توانيم نخستين تدوينِ فلسفي دغـدنـئهى



 نوافلاطونى هاى سدهى سور و و حهاري







 نخستين اصل آن است. مايلام دغدغهى خود را در آلكيبيادس برحسب سه جرسش مهم تحليل كنم. () جچگونه اين برسش وارد گفتوگو مى شود؟ جِه دلايلى آلكـيبيادس و سقراط را به اين انگارهى دغدغهى خود رهنمون شد؟
 مى خواهد مردم را مـخاطب قرار دهد و در شهر قادر مطلق باشد و اشـ او از جايگاه
 مى خواهد قدرت شخصى به دست آورد و آن را بر ديگران، هم در در درون و و هم در بيرون شهر، إعمال كند. در اين نقطهى تلاقى و دگرگونى، سقراط وارد
 ديگر معشوق باشد: او بايد عـاشق شـود. او بـايد مشـاركتى فـعال در بـازى سياست و در بازى عشت داشتهباشد. بنابراين ديالكتيكى ميان گفتمان سياسى و گفتمان اروتيك شكل گرفت. براى آلكيبيادس، گذار بهشيوهاى خاصا در سياست و هم در عشتق انجام مى گيرد. وازگگـان ســياسى و اروتيكِي آلكـيبيادس يكى دوبـهلويى را آشكـار مـىكند. هنگامىكه آلكيبيادس نوجوان بود، محبوب بود و سـتايشـخران بسـيارى گـرد او ازدحام مى كردند؛ اما اكنون كه ريشاش درآمد دآمه، مـىبيند كـه خـاطرخـواهـانش نابِيد مى شوند. در زمان شكوه و جلاللاش، دست رد به سـينهى هـمهى آنـان مىزند، زيرا مى خواست مسلط باشد و نه نحت سلطه. او هنگامىكه جوان بود، اجتناب كرد از اينكه به سلطه درآيد، اما اكنون مى خواهد بر ديگران سلطه يابد. در همين لحظه أست كه سقراط سر مىرسد و آنجايى كه ديگران ناكام ماندند،
 متفاوت. آلكيبيادس و سقراط بيمان مىبندند: آلكيبيادس از عاشقاش، سقراط، اطاعت مىكند، نه در معناى اطاعت جسمانى، بلكه اطاعتى مـعنوى. جـاهطلبى سياسى و عشق فلسفى نفطهى بيوندشان را در پدغدغهى خوده مى يابند.
Y) در جنين نسبتى، چرا آلكيبيادس بايد دغدغهى خود را داشتهباشد، و چرا سقراط دلمشُغول اين دغدغهى آلكيبيادس است؟ سقراط از آلكيبيادس در مورد توانايى هاى شخصى و ماهيت جاهطلبى اش پرسش مى مكند. آيـا او معناى قاعدهى حقوقى، عدالت و توافق را مـى دانـد؟ مســلماً آلكـيبيادس از همهى آنها بى خبر است. سقراط او را تشويق مىكند تعليموتريت
 استادانِ اميران ِـارس و اسِارت عبارتانـد از حكــمت، عـدالت، اعـتدال و شجاعت. در مقايسه با تعليموتربيت آنـان، تـعليموتربيت آلكـيبيادس شـيـيـي تعليموتربيت بردهاى يير و جاهل است. آلكيبيادس كه از همهى اين جـيـيزهـا بى خبر است، نمىتواند خود را وقف دانش كند. سقراط مىگريد، اما خيلى


 سردرگمى بر او جيره مى شود. سقراط او را تشويق مىكند كه شُجاعتاش را از دست ندهد.
در قطعهى dIYV آلكيبيادس است كه شـاهد نـخستين ظـهور اصـطلاح ' epimeleisthai sautou سياسى و اروتيكِ فعال ارجاع مى دهد. epimeleisthai بيانگر جيزى بهمراتب جدىتر از عملِ صرفِ توجهكردن است. اين انگــاره بـر جــيزهای مای مـتفاوتى دلالت مىكند - براى مثال دغدغهى اموال و سـالامت خـود را داشـتن. ايـن

 مراقب گلههايش است و به خانهاش توجه دارد؛ در مـورد كـار شــا
 بهكار مىرود؛ در پزشكى اين اصطلاح دلالت دارد بر تيمارى كه از بيماران

مى شود. نكتهى مهم ايـن است كـه در آلكـيبيادس، دغـدغهى خـود ارتـباط مستقيمى دارد با ايدهى تربيت ناقص ـ تـربيتى كـه بـه جـاهطلبى سـياسىى و لحظهأى خاص از زندگى مى س) مابقى متن به تحليلى از اين انگارهى epimeleisthai، به تيمار فـرد از خود مى يردازد. دو پرسش اين تحليل را هدايت مىكند: اين خودى كه بايد به آن توجه كرد، چیيست، و اين توجه جيست؟



 آلكيبيادس تلاش مىكند خود را از طريق حركتى ديالكتيكى بيابد. توجه به
 بايد آن را در اصـلى جستوجه
 اين است فعاليت اصلى دغدغهى خود. دغدغهى خـود دغـدغهى فـعاليت است، نه دغدغهى نفس بهمنزلهى جوهر.

 نفس عبارت از جيست. نفس نمىتواند خود را بشناسل، مگر آنكه خود رادر ار
 در همين تماشاى عنصر الهى است كه نفس قواعدى مناسب براى بـنانهادن يكى رفتار درست و يك كنش سياسى درست را كثـف مىكند. تلاش نـفس
 درست را پايهريزى كرد و آلكيبيادس سياستمدار خوبى خـى خواهد بود، زيـرا نفساش را در عنصر الهى تماشا مىكند. اغلب بحث حول اصلِ دلفي "اخـودت را بشـناس" مسىگردد و در قـالب

وازگان آن بيان مى شود. توجه كردن به خود عبارت است از خود را شناختن.
 مى شود ميان دغـدغهى خـود و فـعاليت سـياسى. گـفتوگو هـنغاگـامى پـايان مى يابد كه آلكيبيادس درمى يابد بايد با وارسى نفساش، ونه به خود توجه كند. اين متن كه يكى از نـخستين مـتون افـلاطون است، زمـينهاى تـاريخى را

 نخستينبار به كار مى گيرد، حتا اگر راهحل هاى بيشنهادى اغلب متفاوت باشند با راهحل هايیى كه آلكيبيادس ارائه مىكند. نخست، مسئلهى نسبت ميان دغدغهى خود و فعاليت سياسى. در حدود


دوم مسئلهى نسبت ميان دغدغهى خود و تعليموتربيت. از ديد سقراط، بـرداخــتن بــه خــود وظـيفهى يــ جـوان است، امـا بــدها و طـى دوران يونانى مآبى، دغدغهى خود را داشـتن بـه وظـيفهى دائـمى تـمام عــمر بــل مى شود.
سوم مسئلهى نسبت ميان دغدغهى خود و خودشناسى. افالاطون اولويت را به دستور دلفـي (اخـودت را بشـناس" مـى داد. ايـن اولويت دادهشـــده بـه "اخودت را بئـنـاس" سـرشت شـماى هـمهى افــلاطونى هاست. بـعدها و طـى


 حهارم مسنلهى نسبت ميان دغدغهى خود و عشـق فـلسفى يـا رابـطه بـا استاد.

[^18]طــى دوران يــونانى مآبى و در دوران امــبراتـورى، انگـارهى سـقراطـى „ادغدغهى خوده" به درونمايهى مشترك و فراگير فلسفى بدل شد. ابيكور و


 نبود، بلكه فعاليتى رايج بود، شبكهاى از الزامها و خدماتى كه فرد بايد نسبت به نفس ادا كند. إيكورىها مطابق خود ابيِكور، فكر میكردند كه هرگز برا براى
 كرد، و ا(ادر خود عزلت گزيد و آنجا ماندل). لوسـين ايـن ايـده را بـه سـخره گرفت.(V) دغدغهى خود رايجترين فعاليت بود و خاستگاه رقـابتى بـود كــهـ بهويزه بر سر مسئلهى نقس استاد، سخنوران را در مقابل كسانى قرار مى داد كه رو سوى خود داشتند.



 مطالعهكردن، خواندن، خود را براى تيرهروزى يا مرگ آمادهكردن. هم مراقبه بود، هم آمادهسازى.
در اين فرهنگ دغدغهى خود، نوشتار نيز اهميت داشت. در ميان وظايفى

 به آنان، نگهدارى دفترجههاى شخصى بهمنظور احياى حقايق مورد نياز براى خود به جشم مى خورند. نامههاى سنكا نمونهاى است از اين تمرين خود. در زندگى سياسى سنتى، فـرهنگ شـفاهى مـقام اول را داشت. اهـميت بـلاغت و سـخنورى از هـمينجاست. امـا تـوسعهى سـاختارهاى ادارى و بوروكراسى در دوران امثراتورى شمار نوشتهها و اهميت نوشّتن رادر قلمرو














 مى شود كه بيش از آن وجود نداشت



 ( ا ا

1. introspection





اين نامه شرحى از زندگى روزمره را به ما ارائهـ مـى دهد. تـمام جـرئيُـياتِ






 دوبهلويي مرتبط با بدن در اين خوديرورى است. از لحاظ نظرى، سمتگيرى
















 نسنيدن هرتوترتهاى دهانى


 بهجت من. ميان من و تو جه مى گذرد؟ من عائشق توأم و تو از من دورى. 1 ن.ك. Marc Aurele, Lettres a Fronton in Penssees, Paris, Charpentier et Fasquelle.

خودِبرورى بهسمت نغس است، اما هرآنجٍه به بدن ريط دارد، اهميتى قابل ملاحظه مىيابد. از ديد تِلينيوس و سنكا، خودبيمارانگارى ' يك ويزگگى مهم است. آنان در خـانهاى در روسـتا عـزلت مـىگزيدند. دلمشـغولى هاى اشان فكرى و نيز روستايیى بـود. خـوراك مـى خوردند و در فـعاليتهاى زارعـان شركت مىكردند. در اين نامهه، عزلتگزينى در روستا ازآنرو اهميت دارد كه طبيعت به فرد كمك مىكند تماس با خود را بازيابد. همحچنين رابطهاى عاشقانه ميان ماركوس اورليوس و فرونتون وجود دارد، رابطه ميان يك جوان بـيستوحهارساله و يك مـرد جـهل ساله. ars erotica

 بازخواهيم يافت.
دستآخخر ايـنكه در آخـرين مـطور، اشـارهأى بـه وارسسى وجـدان را مى بينيم كه در چايان روز انجام مىىگيرد. ماركوس اورليوس به رخت

 اين وارسى وجدان است. نامه يادآورى آن چجيزى است كه فرد انجام داد داده و
 دوران امتراتورى باكردار رهبانى متأخر دارد. در سنكا نـا نيز صرفاً أعمال و نه افكار رونويسى مى شـوند. اما ما در اينجا نـا نــانهاى از اعـتراف مسـيحى را

اين رُانر از نامهها جنبهاى كاملاً خـاص از فـلسفهى آن دوران را آشُشـار

 مسيحى پا به عرصه كذاشت و اساساً بر انگارهى جهاد با نفس تأكيد مى كند.

[^19]
## r

در تفسيرم از آلكيبيادس افـلاطون، سـه درونمـايهى اصـلى را جــدا كـردم: نخست نسبت ميان دغدغهى خود و دغدغهى زندگى سياسى؛ سِس نسبت


 خود در دومى حل شد. اين سه درونمايه را در افلاطون، و نيز در سرتاسر دوران يونانى مآبى، و

 بسطيافته متفاوت و حتا گاهى متضادند با دلالتهاى افلاطونى.

 شد. بايد از سياست روى گرداند تا بهتر بتوان به خود برداخت
 دغدغهى آموزشش شان را دارند؛ توجه به خود شيوهاى از زندگى است براى هر كس در تمام طول عمرش.
 دربرگيرندهى انواع ديغرى از روابط نيز است.
 دغدغهى خود آنگونه كه مستقل از زندگى سياسى است، و دغدغهى خـى بهمنزلهى وظيفهاى داتُمى در تمام طول عمر.

 بزشكانهى دانُمى باشد. دغدغهى ثزش اصلى دغدغهى خود است. بايد بزشُـى خود شد.

Y آآنجا كه دغدغهى خود را داشتن بايد وظيفهى تمام عمر باشد، ديگـر هدف آمادهشدن براى زندگى بزرگسالى يـا يكـ زنـدگى ديگـر نـيست، بلكه آمادهشدن براى تحقق تماموكمال است: زندگى استى اين تـحقق زمـانى كامل مى شود كه بر مرگ بيشى گيرد. اين ايلهى نزديكي خشنودانـه بـه
 بهطور سنتى به جوانى نسبت مى دادند.
 آورده|ست، و نسبتى كه ميان اين كردارها و خودشناسى برقرار شدهاست.

 كه امكان كشُف حقيقت مستقر در نفس را مى دهد. اما از دورهى افلاطون تا دورهى يونانى مآبى، نسبت ميان دغدغهى خـى خود و خودشناسى تغيير كرد، و دو جشمانداز آشكار شد.
در بطن جنبشههايیى كه فـلسفهى رواقـى را در دوران امــراتـورى تـحرى
 خود رخ مىنمايد. نخست گفتوكوست كه نايديد مى شود، حال آنذه نسبتِ





 تمرين مىكردند. اين شرط لازم براى كسب حقيقت بود. اين سنت در دوران
 به فرهنگ سكوت و به هنر گوش دادن داد. كسى كه مى خواهد هنر گوشُ دادن را ياد بِگرده، بايد رسالهى پلوتارخوس

در بابگوشدأدن به درسها را بخواند (Peri tou akouein)(9). خلوتارخوس





 آن انديشيد. اين است تعريفِ هنرِ گوشدادن بـر به صداى استاد و و صداى عقلى در خود.
ممكن است اين توصيه بيشربافتافتاده بهنظر آيد، اما با باعتقاد من مهم است.





 گرفت. زندگى رهبانى و بعدها تعليموتربيت به اين اين انگاره يك ريخت ريختشناسي جالب بخشيدندند.
در افلاطون، بهيمن گفتووگو است كه رابطهاى ديالكتيكى ميان نغريسريستن

 ازسوىديگر درونمايهى وارسى خود و گوشيد براى كشف حقيقت مستقر در فرد. تفاوتى كه ميان اين درين دو دور دوران بان بارز است، يكى از نشانههاى بزرگِي محوِ ساختارِ ديالكتيكى استِ

تكنيكههاى خود
وارسـى وجـدان در ايـن فـرهنگ جـيست و فـرد جٍـه نگـاهى بـه خــود





 نخستين صفحات كتاب جهارم تأملات ماركوس اورليوس.

 توصيه مىكردند و خاستگاه اين كردار در سنت فيثاغورثى است. هـدف از

 تماس با خدايان را تضمين مىكنند.
گاهى بهنظر مىرسد سنكا زبانى قضايى را به كار مىگیيرد، آنجا كه خود
 مى دهد، بهنحوى كه وارسى وجدان شكل يك دادگاه را مىيابد. امـا كـافى
 سنكا وازگانى را بهكار مىبرد كه نه بر كردارهاى قضانی

 شيوهى انبارگردانى است. خطاها فقط نيت هايى خيرند كه هنوز جامهى عمل

 بيرونكشيدن نيتهاى بد بود.
بهجاى الخوى قضايى، هـمين نگـاه ادارى كـه فـيلسوف بـر زنـدگىاش

مى اندازد است كه اهميت دارد. سنكا يك قاضى نيست كه وظيفه|ش تنبيه و



 اشتباهات او اشتباهات استراتزى است، نه خطاهاى اخلاققى. او نبايد گناهان

 مسيحى، توبه كار ملزم به يادآورى قوانين است، اما اين اين يادآورى برایى كشف گناهاناش است.
نخست اينكه مسئله از ديد سنكا كثــِ حـقيقتِ سـورزه نـيست، بـلكه يادآورى اين حقيقت در حافظه است، بازمازي حقيقتى گمشمدهـ دوم دوم اينكه
 فوقطبيعىاش، هيجيَيك را فراموش نـمىكند: او قـواعـد رفـتار را فـرامـوش

 شود، ارزيابى شود. جههارم اينكه سوزه عرصه بلكه نقطهى تلاقى قواعد رفتار در حافظه است. سوزه نقطهى تارم تلاقى آعماللى است كه مستلزم تبعيت از قواعدند و قواعـدى كـه شــيوهى رفـــار بـايسته را
 رواقيون بـه انگـارْى anakhoresis مـعنويت بـختّيدند، كـهـ بـه مـعناى
 عزلتگزيدن در روستا و دور از شـهرها هـمانند مـاركوس اورليـوس است.
 عزلتگزيدن در خود نهتنها رويكردى عمومى، بلكه عملى دقيق است كه فر فرد هر روز انجام مى دهد: در خود عزلت مى

خطاها يا احساسهاى عميق؛ در خود عزلت مىگزينيم تا قواعد عمل را بهياد آوريم، قوانين اساسى را كه رفتار را تعريف مى عكند. اين يكـ فرمولِ تكـنيكِ بهيادسٍارى ' است است.

## r




 تعريف كردند، در نظر كيرم: askesis كه فاشكردن رازي آر از از خود نيست، بلكه عمل يادآورى است.









 مهم است بهيادآوردن آن چجيزى است كه فرد انجام مى دهد و آنجه قرار بود انجام دهد.

1. mnémotechnique/mnemotechnical

2. subjectivation

در كردار مسيحى، زهد همواره همراه است با شُكلى از چشُـمبیوشى از خود و جشَميوشى از واقعيت، زيرا خود

 در سنت فلسفىيى كه رواقى گرى آغازگر آن بوده askesis به جشمبيوشى







 تشديد سوزهمندى است.



 كفايت اين حقيقت را الز آن خود كردهاست تا بتواند اند آن را را به يك آلا اخلاق بدل كند و در مقابل يك رويداده، آنگونه كه بايد، رفتار كند آند؟
 (meletêe .gumnsia برمبناى ترجمهى لاتين آن آن (meditatio)، به معناى (اتأملـ")
 مبهم است، وازهاى تكنيكى برگرفته از بلاغت. meletê به معناى تأمـل روى

وازگان و استدلالههاى مناسبى است كه همراهاند با آمادهسازى يكى گفتار يا يك بداهه گويى. منظور اين است كه ازطريق گفتوگوى انديشهها، موقعيتى
 بهيادآورى واكنش ها و احياى خاطراتشان با قراردادن خود در وضعيتى كه بتوان تصور كرد به حهه شيوهاى بايد واكنش نشان وان داد. فرد به وس وسيلهى تمرينِ



 واكنـُ فرد آزموده شـود.
مشـهورترين تـمرينِ تأمـلز praemeditatio malorum است، آنگـونه كـه رواقيون عمل مىكردند. praemeditio تجربهاى اخلاقى و يكى تمرينِ تصور است، و ظاهراً منطبق است بر نگرشى بيشتر تيره و بدبينانه از آينده. مىتوان
 رواقيون سه تقليل ماهيتنغرانه را از تيرهروزى آيـنده انـجام مـى دادنـد.






 سرانجام اينكه هدف از اين تلاغْ تجربه كـردن آلامـى گـنـگ نـيست، بـلكه متقاعدكردن خود به اين است كه اين آلام شر واقعى نيستند. تقليلِ هـر امـر

ممكن، هر ديرند و هر تيرهروزیْ يكى شر را آشكار نمىكند، بلكه آنْجـهـ را بايد پذيرفت، آشكار مىكند. تقليل عبارت است از از فهم همزمارينِ رويداد آينده و رويداد حاضر. إيكورىها با اين تقليل مخالف بودند، زيرا آن را بـى فايده
 رويدادهاى حاضر لذت برده شود. در قطب مقابل، gumnasia ((اتمرين")) را داريم. اگر meditatio تـجربهاى
 موقعيت واقعى، حتا اگر اين موقعيت بهطور مصنوعى ايجاد شدهباشد. سنتى
 ساير آيينهاى تزكيه.
هدف از اين تمرين هاى برهيزگارى چجيزى غير از تزكيه و بررسى قدرت شيطانى است، اهدافى كه توجيه گر اين تمرين ها براى فيثاغورث و سـقراط بودند. در فرهنگ رواقى، كاركرد اين تمرين ها استقرار و آزمودن استقالا فرد فرد
 پلوتارخوس، فرد به فعاليت هاى بسيار طاقتفرساى ورزشى مـىیردازد؛ يـا خود را در معرض وسوسه قـرار مـى دهد، و در بـرابـر طـعام بسـيـار لذيـذ و اشتهاآور قرار مى گيرد و از آنها حشـم می طعام را به او مىدهد، درحالىىكه خود از طعام بـردگان مسى خورد.(Ir) مـثال



 هو ،وumnasia حد وسط را مى توان در ابيكتتوس يافت. ابيكتتوس خواستارِ مراقبت بىو قفه
 استعاره مهماند. استعارهى شبڭرد كه اگر كسى نتواند هويت خـو اور

كند، نمى گذارد وارد شهر شود (ما بايد نسبت به جريان انديشههاهىمان، رفتار


 هشيارى بيازماييم و فلز، وزن و تمثال آنها را ارزيابى كنيم.(1\&) اين استعارهى صراف را نزد رواقيون و در ادبيات صدر مسيحيت، اما بـا بـا



 معناى تعيين اين است كه آيا در خاستگاه جنبشى كه تصورات مرا برانگيخت،
 شيطانى و گناهكارانه ندارد، آيا در چس آنها جـا جيزى وجود ندارد كه اغـواگـر

 تمرين هاى اخلاقىى نخستين دسته تمرين هايى است برگرفته از مدرسه: بازى

 بسيار: صبحها بـيادهروى مـى كنى و واكـنش هايى كـه ايـن بـيـادهرورى در تـو

 است كه در برابر ناملايمات بايد از آنها بِيروى كرد. آزمونهايى كه إِيكتوس

 ياد آوري اصول كنش است تا بهيمن وارسي خودد، تعيين كند كه آيا اين اصول بر زندگى او حاكم است يا نه. اين نوغى وارسي دائمي خود است كه فـ فرد بايد

سانسورجى خود باشد. تأمل بر مرگ منتهادرجهى اين تـمرينهاى متتفاوت
است.
علاوه بر نامهها، وارسى و askesis، جِهارمين تكنيكِ وارسـي خـود نـيز












آينده را خواند.









هر آنجه طى روز، چهه در زندگى روزانه يا شبانه روى مى دادر، ثبت مى شـد.





 خدايان است كه سوزه را درمانكردهراند.

## 0

اكنون مى خواهم نماى كلى يكى از تكنيكـهاى اصلى خـى خود را را كه مسيحيت


 آشكارى را در آن تشخيص دادر



 هدفشان دگرگونى خود است.
مسيحيت فقط يك مذهب رستغاري نير نيست: مذهب اعتراف اني نيز است كه






ِذيرش تضميمگيرىهاى مقتدرانه در مورد حقيقت، به باورداشتن به برخى از امور ــنهتنها باورداشتن به آنها، بلكه همجنين نشا



 و اميال|ش را مشخخص كند؛ سيس هر كس بايد اين امور را نزد خداوند وند يا يا نزد ديگر اعضاى جماعت فاش كند و بدينترتيب بهطور عمومى يا خصوصى، عليه خود شهادت دهد. رابطهاى ميان تكـاليف حـقيقت مـرتبط بـا ايـمان و تكاليف مرتبط با فرد وجـود دارد. ايـن رابسطه تـزكيهى نـفس ' را كـه بـدون خودشناسى ناممكن است، امكانپّير مى وكند. در سنت كاتوليك و در سنت يروتستان، اين امور بهشيوهاى يكسان ارائه
 مجموعهاى از تكاليف حقيقت در ارتباط با ايمان، كتب، احكام دو ور و مجموعهى ديگرى در ارتباط با حقيقت، قلب و نفس. دستيابى به حـقيقت را نــمى توان بدون خلوص نفس فهميد. خلوص نفس نتيجهى خودشناسى است و شرط
 در خود، دستيافتن به نور) سخن مىگويد. مايل|ام شيوهاى را تحليل كنم كه كليسا در اشتياقاش اش به نور انور، توانست تنوير



 را نشان داد. حتا آباى لاتين نيز اين كلمهى يونانى را حفظ كردهبودند، بدون إين إي

1. purification de l'âme/purification of the soul

تكنبكههاى خود
آنكه در بی ترجمهى دقيت آن باشند. براى مسيحيان، exomologêsis به معناى
 اين كلمه دعناى توبه كارانه نيز داشت. گناه كارى كه طلب توبه مىكند، بـى بايد اسقف را بيابد و از او طلب توبه كند. در صدر مسيحيت، توبه يك عمل يـا آيين نبود، بلكه جايگاهى بود كه به كسى كه گـناهان بسـيار بـزرگ مـرتـكـ مى شل، تحميل مىكردند. آيينى بود كه ازطريق آن فرد خود را گــناهكـار و تـوبهـكـار exomologêsis مى شناخت. اين آيين جند ويرٔگى داشت: نخست، فـرد گـناه كـار بـراى يك دورهى چههار تا ده ساله، جايگاه توبه كار را مىيافت و ايـن جـايگاه بـر كـل زندگى او تأثير مى گذاشت. بايد روزه مـىگرفت و بـرخـى قـواعـد در مـورد هوشش و برخى ممنوعيتها در مورد رابطهى جنسى بر او تـحميل مـى شد. فرذ توبه كار ناميده مى شد بهنحوى كه زندگى او شبيه زندگى ديگران نبود. حتا هس از آمرزيدگى نيز برخى از جيزها همجنان براى او ممنوع بود: براى مثال
نمىتوانست ازدواج كند يا كـُيش شـود.

در اين جايعاه مىتوان تكليف 1 , بازيافت. گناهكـار طـلب توبه مىكرد. او به ديدار اسقف مى رفت و از او مى خواست تا جايگاه توبه كار را بر او تحميل كـند. او بـايد بـراى ايـن درخـواست دلا يـلى ارائه مـى داد و تقصيرهايش را توضيح مىداد. اين يكـ اعتراف نبود: شرط دستيابى به ايـن
 دورهى توبه و درست ييش از آمرزيدگى انجام مىگرفت. اين مناسكى بود كه بهيمن آن توبه كار مكاناش را در ميان ساير مسييحيان بازمىیافت. ترتوليانوس
 جوشيده از خاكستر در برابر كليسا و با حالتى متواضـعانه مـى ايسـتل. ســـس
 رفتارى شفاهى نيست، بلكه بـيانِ نـمايشـي اقـرار بـه بــايگاه توبه كار است. بعدها زروم قديس در يكى از رسائلاشى، توبهى فابيولا، زن

گناهكارى از اشراف رومى را توصيف مىكند.(Y) در آن دوران كه فابيولا در
 مكافات علنى او را بهمراتب اسفناكتر مى مساختند. اين اقرار همحچنين به كل فرايندى اطلاق مى شود كه در آن جايگاه تويه كار فرد را براى سال ها مقيد مىكند. توبه كار نقطهى تلاقي يكـ رفتار توبه كارانهى بهوضوح نمايش دادهشده، تنبيه خود و افشاى خود است. نمى توان أعمالى را را را را كه توبهكار با آنها خود را تنبيه مىكند، متمايز كرد از أعمالى كـلى كه او با با آنهـا خود را افشا مىكند. رابطهاى تنگاتنگ ميان تنبيه خود و بيان داوطلبانهى خود وجود دارد و اين رابطه آشكارا در بسيارى از نوشتهها ديده مـى شود. بـراى مثال كويريانوس از اظهار شرم و فروتنى سخن مى گويد. توبه اسمى نيست، نمايشى است.(Y)
 اصلى تنبيهاند. در صدر مسيحيت، توبه شيوهاى از زندگى بود كه در هر لحظه و با پذيرش تكليف افشاى خود، ابراز مى شد. توبه مستلزم نمايش آشكار و و
 پانزدهم و شانزدهم دوام داشت.
 استغاده مىكند. publicatio sui دلالت دارد بر وارسى خود كـه سـنـكا از آن
 از ديد سنكا publicatio sui exomologêsis دربرگيرندهى تـحليل شـفاهى أعمال يا انديشهها نيست، بلكه نقط يك بيان جسمانى و نمادين است. آنجه براى رواقيون خصوصى بود، براى مسيحيان عمومى شد. اين publicatio sui جه كاركردهايى داشت؟ نخست اينكه شيوهاى بـود برای پاكکردن گناه و استرداد پاكى حاصل از غسل تعميد به فرد. دوم اینكه

تكنيكه هاى خود
همحنين شيوهاى بود براى افشا گناهكار آنگونه كه هست. اينجا تناقضى در بطن exomologêsis هست: exomologêsis گناه را محو میكند، اما گناهكار را
 نشاندادن سرشت حقيقتاً گناه كارانهى گناه كار است. اين شيوه اساى آنكه گناهكار گناهاناش را توضيح دهد، بلكه شيوهاى است برایى نشّاندادادن هستىاش بهمنزلهى گناهكار.
 است. مؤلفان مسيحي سدههاى اول همواره به سه الگا كو متوسل مى شـوند نسبت متناقض ميان پاككردن گناهان و افششاى خود را توضيح دهنده نخستين الگو الگوى خزشكى است: بايد جراحات خـود را نشـان داد تـا
 فرد با اعتراف به تقصيرها همواره قاضى را آرام مىكند. گناهكار وكيل شيطان مى شود، درست همانند شيطان در روز قيامت.
مهمترين الگويى كه براى توضيح exomologêsis به آن متوسل مى شدندن




 جهان است. توبه شيوهای است براى فرد كه نشان دهد مى تواند از از زندگى و

 از خود است: publicatio sui بـ مسـرفِ گسست فــرد از هــويت گـذشتهاش است. كـاركرد ايـن رفـتارهاى

1. exposé

متظاهرانه افشـاى حقيقتِ هستـي گــناهكـار است. افشــاى خـود درعـينحال تخريب خود است.
تفاوت ميان سنت رواقى و سنت مسيحى اين است كه در سنت رواقيى راقيى
 قواعد براى آشكاركردنِ تلفيقي حـيقتِّ فرد در مـورد خـو


 نمايشى است.

## 7

در سدهى حهارمَ شاهد ظهور يكى تكنيكِ كاملاً متفاوتِ افشاى خود هستيم: exomologêsis شناخته شد، اما مان مهمتر از آن


 مسيحى انتقال مى يابد. دستكم يكى مثال از وارسى خود ــ مثالى كه خروسوستوم قديس به ما ما ما




 و نه با گفتارهايى نسنجيده.(Y) اين دقيقاً وارسي خود آنگونه كه سنكا شرح

## 499

 تكنيكثهاى خودمى دهد، است. مهم است به خاطر داشتهباشيم كه اين شكل از وارسى خود در ادبيات مسيحى نادر است.
 مسيحى متفاوت است از وارسى خود از ديدگاه سنكا، تفاوتى ريشهار نـى نـيز دارد با آنچهه خروسوستوم توصيف مىكند و با exomologesis. اين تمرينى از نوع جليد است كه ما بايد برحسب دو اصل مـو اسعنويت مسـيحى درك كـنيم: اطاعت و جذْبهُ
از ديد سنكا، رابطهى شاگرد با اسـتادش قـطعاً مـهم بـود، امـا رابـطهاى
انتفاعى و حرفهاى بود. اين رابطه مـبتنى بـود بـر قـابليت اسـتاد در هـدايت
 توصيههايى معقولانه، و بهمحض آنكه شاگرد راه دستيابـى بـي به اين زنـدگى را تيدا مىكرد، قطع مى شد.



 رهبانى تأثير مى گذارد. در زندگى راهب هيتج چجيزي نيست كه بـتواند از ايـن


 استاد بر رفتار شاگرد است و نه وضعيت مستقل نهايى. اطاعت نوعى گذشتن
 راهب براى هر عمل خود، حتا عمل مردن، نيازمند اجـازهى راهـنـمايش است. هرآنچجه او بدون اين اجازه انجام مى دهد، سرقت محسوب میشود

## 1. contemplation

هيج لحظهاى از زندگى راهب نيست كه او مستقل باشد. حتا حتا هنگامى كهـ راهب

 خود بايد خود را از طريق اطاعت برسازد.





است.



 مى دهد.
اين تكنيك وارسى خود با خاستغاهى شرقى كه اطاعت و جذبه اصول











تكنبكه هاي خود +1 +
يـعنى انــديشهها'، بــرهان، انـديشهى حسـابِر. در كـاسين، يكـ ريشـهى
 معتبر است يا نه. ذهنْ polukinêtosاست، يعنى "ادر وضعيت حركت دائمى" (نخستين خطابهى پدر سرنوس، Y)(Y^). از ديد كاسين، تحركِ دائمي ذهن به معناى ضعف آن است. اين تحرك همان جيزى است كه فرد را از جـذبهى
 مداقه كردن در آنجٍه در خود مى گذرده عبارت است از از تلاش براى


 در اين انديشه چجيزى وجود ندارد كه قابليت آن را داشتهباشد كه ذهن مان را به
 ايدهى يك نفسيرستي مخفين اين وارسى را بنيان مى گذارد.

 همهخوانى ميان انديشهها و قواعد را الرزيابى مىكنيم (سنكا)؛ سوم وارسىيمى كه نسبت ميان يك انديشهى ينهان و نآاكي نفس را ارزيابى مى كنيـيم. با همين
 انديشههاى درونى آغاز مى شود. هرمنوتيك خود مبتنى است بر اين ايده كه
 مى كنيم، خحيال باطلى كه رازى را مخخفى مى كند.




انديشهها دانههاى غلهاند و وجدان سنگ آسياب. ما بايل درست مئل آسيابان
 آسياب آنها را خرد كرده و آرد خوب و نان خوب براى سلامت ما مىدهد.
 افسرى را مثال مىزند كه به سربازاناش فرمان مـى دهل در دو رديـف بـه صف شوند: خوبىها سمت راست و بدها سمت چیٍ. ما بايد رفتار همان افسر را دربيش گيريم كه سـربازان|ش را بـه دو صـف تـقسيم كـرد، صـف خوبها و صف بدها.


 شدهاند و از كجا مى آيند. وجدان بايد سكههها را سبكسنـيُين كند تـا بـبيند مبادا تقلبى باشند. همانطور كه سكهها تمثال امبـراتـور را بـر خـود دارنـد، انديشهههاى ما بايد اثرِ تصوير خِداوند باشند. ما بايد كـيفيت انـديشهمان را ارزيابیى كنيم: آيا اين تمئالِ خداوندْ واقعى است؟ است؟ آيا ميل يا نفسبرستى در آن قاطى نشدهاست؟ در اينجا همان تصوير سنكا را بازمى يابيم، اما با دلالتى متفاوت.

 جچگونه اين تميزدادن مى تواند واقعى و مؤتر باشد؟ تنها يكى راه وجود دارد: بايد


 است. راهب با اعترافِ نهتنها افكار خود، بلكه همحتنين كوجكت ترين حركتهاى وجدان و نيتهايش، خود را در نسبتى هرمنوتيكى با خودش و نيز با استادش قرار مىدهد. اين بهزبانآورىْ سنگ محك يا سكهى افكارمان است.

چرا اعتراف مىتواند اين كاركرد هـرمنوتيكى را بـرعهده گـيرد؟ جپگـونه

 مىكند، و درنتيجه به او امكان مى دهد ناصحى بهتر باشد. استاد در كاركرد خود بهمنزلهى قدرتِ تميزدهنده، حتا اگر هيِّ نگويد، همين كه افكار بـيان شدهاست، اثرى تميزدهنده دارد.
 نمىتوانست اعتراف كند. تفاوت ميان افكار خوب و افكار بد ايـن است كـه


 گناه، ميان راز و سكوت، ميان خدا و شيطان عيان شود. سبِس راهب سجده و اعتراف مسىكند. فقطط هـنگامىكه راهب اعـتراف شـفاهى مـى ركند است كــه شيطان از او خارج مى شود. بهزبانآورى گناه لحـظهى مـهمى است (دومسين

 كامل باشد. تاوانِ بهزبانآورى دائمى اين است كه هر آنجهَ قابل بيان نيست، به گناه تبديل مى شُود. جس - و من در همينجا نتيجه مى بيان حـقيقت سـوزه در مسـيحيت ســدههاى نـخست وجـود دارد. نـخست بهمعناى بيان نمايشي موقعيت تـوبه كـار كـه جـايخاه
 خوانده مى شود و بهزبانآوري تحليلى و بيوستهى افكار
 الگوى اين رابطه جشمبوشى سوزه از خواست و خودش است.


ثـ F+F
بااينحالل بايل بر اين نكته تأكيد كرد كـه عـنصرى مشـترك در هـر دو ديـلـه
 گexomologêsis |فشاى خود بجه با شهادت تكميل شود، جـهه بـا اطـاعت از اسـتاد، مسـتلزم جشــــمثوشى سـوزه از خـود است. ازسـوىديگر، در exagoreusis، فـرد بـا به زيانآوردن دائهي افكارش و با اطاعت از استادش، نشان مى دهد كه هم از خواست|ش، هم از خودش چششم مىیوشد. اين كردار كه با مسيحيت متولد شلد، تا قرن هغلهم تداوم داشت. رواج تويه در سدهى سيزدهم مـرحــلهاى

مهم در توسعهى exagoreusis است. اين درونمايهى چجشمبوشى سوزه از خـودش بسـيار مـهم است. در سرتاسر تاريخ مسيحيت، رابطهاى ميان افششاى خود، چجه نمايشى يا شفاهى، و حشمپپشى سوزه از خودش برقرار مى شود. فرضيهاى كه الهامبخش من در مطالعهى اين دو تكنيك بود، اين است كه تكنيك دوم ـبهزيان آورى ــاست است كه مهمترين تكنيك شـد. از سدهى هجدهم تا دوران كنونى، "اعلوم انسانى" تكنيك هاى بهزبانآورى را در بافتى متفاوت دوباره جا دادند و اين تكنيكىها را نه به ابزار حشسمبوشى سوزه از خودش، بلكه به ابزار ايجابیى برساخته شلدنِ
 خودش گسستى تعيينكننده است.

## يادداشتها

1. Platon, Alcibiade, Paris, Les Belles Lettres, «Collection des universites deFrance», 1980;

2. Grégoire de Nysse, Traité de la virginité, Éd. du Cerf, chop, XII.
3. Epicure, Lettre à Menece, in Lettres et Maximes, Ed. de Megare.
4. Philon l'Alexandrie, La Vie comtem plative, Éd de Cerf, p. 105.
5. Albinus, prologos, 5.
6. Lucien, Hermotime Works, Cambridge, t. IV, p. 65.

7. Plutarque, Comment écouter, in CEuvres morales, Les Belles Lettres, 1989,
t. I, $2^{e}$ partie, chap. II, pp. 39-70.
8. Sénèque, De la colère, in Dialogues, Paris, Les Belles Lettres, «Collection des universites de France».
9. Sénèque, De la tranquillité de l'ame, in Dialogues, Paris, Les Belles

Lettres, «Collection des universites de France», 1927.
12. Lucrèce, De la nature des choses, Les Belles Lettres, t. I, 1984, e t. II, 1985.
13. Plutarque, Le Démon de Socrate in CEUvres morales, Les Belles Lettres, 1980, t. VIII, § 585a, p. 95.
14. Sénèqe, Lettres à Lucilius, Les Belles Lettres, 1945, Lettre 18, 51-8, pp. 71-76.
15. Épictète, Entretiens, Les Belles Lettres, 1963, livre III, chap. XII, § 15, p. 45.
16. Épictete, op. cit., pp. 76-77.
17. Jean Cassien, «Première conférence de l'abbé Mulse», in Conférences, Éd. du Cerf, n ${ }^{\circ} 42$, 1955, t. I, chap. XX, pp. 101-105.
18. Epictete, op. cit., pp. 32-33.
19. Épictête, op. cit., p. 18.
20. Artemidore, La Clef des songes. Onirocriticon, Vrin, 1975.
21. Synésius de Cyrène, Sur Les reves (404) in CEUvres, Hachette, 1878, pp. 346-376.
22. Aelius Aristide, Discours' sacrés, Macula, 1986.
23. Tertulien, La Pénitence, Éd. du Cerf, 1984, chap. IX, p. 181.
24. Jêrome, Correspondance, Les Belles Lettres, 1954, t. IV, lettre LXXVII, pp. 42-44.
25. Cyprien de Cartage, De ceux qui ont faillis, in Textes, Ed. du Soleil levant, 1958, pp. 89-92.
26. Jean Chrysostome, Homélie:
 in CEUvres complètes, Thomas et Pieron, 1864, 6. III, p. 401.
27. Jean Cassien, Institutions cénobitiques, Ed. du Cerf, 1965, livre IV, chap. X-XII, pp. 133-137, et chap. XXIII-XXXII, pp. 153-171.
28. Jean Cassien, Première Conférence de l'abbé Serenus, "در باب نفس و اذهان شر "), § 4, in Conférences, Éd. du Cerf, 1955, p. 248.
29. Jean Cassien, Première Conférence de l'abbé Nesterus, op. cit., 1958, t. II, § 13, pp. 199-201.
30. op. cit., 1955, t. I, § 18, p. 99.
31. op. cit., pp. 249-252.
32. op. cit., pp. 101-107.
33. op. cit., pp. 121-123.

## سوزه و قدرت

متن پيشت رو مؤخرهاى استـ كه فوكو بر كتاب دريفوس و رابـينو بـا عـنوان


انگليسى ن.ك.:
«The Subject and Power», in The Essential Works, 3;
و براى متن فرانسوى:
«Le sujet et pouvoir», in Diss et ecrits, IV;

## هرا قدرت را مطالعه مىكنيه: هرسش درباب سورُه

ايلههايح كه میخواهم در اينجا در موردشان صسبت كنمّ نه مـعرف يك نظريه است نه يك روششـشناسى



 ابزَهكردن را بررسى كردهام كه انسانها نخست، شيوههاى متفاوتى از تحقيق كه در بیى رسيدن به جايگاه علمانماند؛



 زيستشناسى.







 بازشنّاسر.
 درست است كه كاملاً درگير پرسس در درباب قدرت شـر شدم و و خيلى زور




 ابزار معينى وجود نداشت؛ ما برایى انديشاي


 استفاده كنيم، بايد ابعاد اين تعريف راگسترش مى داديم.

سوزّه و فدرت \& \&
آيا نيازمند نـظريهاى از قـلـرتايـم؟؟ از آنجـا كـه هـر نـظريهاى مسـتلزم ابزَهسازى مقدماتى است، هيجِ نظريهاى نمىتواند پايهاى براى كار تـحليلى باشد. اما كار تحليل بدون مفهومسازيِ بيوستهى مسـانٌل مـطرح امكـانبِذير


مداوم.
 مفهومى" مى نامم و منظور من از آن اين است كه مغهومسازى نبايد بربايهى نظريهى ابزَه استوار شود: ابزهى مفهومسازى نـده يگانه مـعيارِ اعـتبارِ يكـ مفهومسازى نيست. ما بايد شرايط تاريخیيى راكه موجب ايـن يـا آن نـوع مغهومسازى مى شود، بشناسيم و از موتعيتى كه در آن زندگى مىكنيم، آکگاهى تاريخی داشتهباشيـم. دومين جيزى كه بايد ارزيابى كنيمه، نوع واقعيتى است كه با آن روبهروييم. نويسنلهای در يكى روزنامهى مشهور فرانسوى شگغتى اش را اينجنين بـيان
 موضوع تا اين اندازه مهم است؟ و آنقدر مستقل كه بتوان بدون درنظرگرفتن
 اين شخفتى مايهى تعجبام شد. برايم دشوار است باور كنم كه اين مسئله براى نخستينبار در سدهى بيستم طرح شدهباشد. درهرحال، قدرت برای ما صرفاً ترسشى نظرى نيست، بلكه بخشتى از تجربهمان است. مى خواهـم به دو (اشكل آسيبشناختى" قدرت اشـاره كـنم، آن دو "ابـيمارى قــرتا"، يـعنىى فاشيسـم و استالينيسم. يكى از دلائل بى شمارى كه موجب شد اين دو شـل
 تاريخی شان، كاملاً بديع و تازه نيستند. فاشيسبم و استالينيسم سازوكارهايى را كه بيشابيش در اكثر جوامع ديگر وجود داشت، به كار گرفتند و بسط دادند. بهعاوه، بهرغم ديوانگي درونى شان، فاشيسبم و استالينيسـم تا حد زيادى از ايدهها و روش هاى عقلانيت سياسى ما استفاده كردند.

اقتصاد جديدى از روابط قدرت براى ما ضرورى است اس و م من در اينجا




 و اين توقعى بسيار از فلسغه است.





مرتبط است.
 است و ما نبايد منتظر بوروكراسى يا اردوگاههاى كار كار اجـا
 واقعيتى بديهى چه بايد كرد؟



 ما را محكوم مىكند كه نقش دلبخواهى و كسالت بار عقلكرا يا عـقلّستيز را ايفاكنيم





FII سوزه و قدرت
شيوهى ديغرى از تحليل مناسبات ميان عقلانى سازى و قدرت است.

















 تدرت از ديدگاه عقلانيت درونىاشي باين بايد روابط قدرت را الز خلال رويارويى استراتزى ها تحليل كنيم.



 مقاومت و تلاشهايى براى گـسستن اين روابط را تحليل كنيم.

من مجموعهاى از مخالفتها راكه در اين جند سال اخير توسعه يافتهاند،


 ادارْى شيوهى زيست انسانهانـا




 نوع خاصى از حكومت سياسى يا يا اقتصادى نيستند.


 زندگى و بر مرگشان استا







 بى بظمّاند.

Fif سوزه و قدرت
اما اين ها بديعترين ويزگى هاى مبارزهها نيستند. مى توان خصوصيتشان را بيشتر اين جنين تعريف برين ايرد




 هويت خويش مقيد مىكندا
اين مبارزهها دقيقاً له يا عليه (افرده) نيستند، بلكه با هر هر آن جِيزى مخالفت








 بهاختصار، نظام دانش.



 تعيين مىكند، رد مىكنند.

مختصر اينكه هدف اصلى اين مبارزهها آنقدرها حملهبردن بـن به نهادى از
 از قدرت است
 را طبقبندى مـى





 سوزههمنقاد مى سازد.









 در سدمى نوزدهمه، مبارزه عليه استثمار غاري الب بود.


FIO سوزه و فدرت

سوزهمندى - بيش ازيِش غالب شدهاسـت، حتا اگـر مـبارزه عـليه سـلطه و استثمار نهتنها محو نشدهباشد، كه برعكس. فكر مىكنم اين نخستين بار نيست كه جامعهى ما با اين نوع مبارزه روبهرو مى شود. بايد تمامى آن جنبش هايیى را كه در سدهى پانزدههم و شانزدههم روى داد و بيان و توجيه خود را در نهضت اصلاح دين مىيافت، نشانههاى بحران مهمى فهميد كه تـجربهى غـربى از سـوزهمندى را تـحت تأثــير قـرار داد، و نشانههاى شورش عليه آن نوع قذرت مذهبى و اخلاقى كه در قرون وسطا به اين سوزهمندى شكل دادهبود. يس نيازى بـه مشـاركت مستتقيم در زنـدگى معنوى، در روند رستحارى و در حقيقتِ نهفته در كتاب مقدس احساس شـا شـد و اين همه گواهى استـ بر مبارزهاى براى سوزهمنـنى نوين.

 فرايندهاى اقـتصادى و اجـتماعىانـد: نـيروهاى تـوليد، مسبارزات طـبقاتى و ساختارهاى أيدنولوزيك كه نوع سوزَهمندى را تعيّن مى.بخشـند. آشَار است كه نمى توان سازوكارهاى سوزهـمنقادسازى را بدون درنظرگرفتن مناسبات شان با سازوكارهاى استيمار و ملطه، مطالعه كرد. اما ايسن سـازوكارهاى تـبعيت صرفاً "(نقطهى انتهايى" ساير سازوكارهای اساسى استر نيستند. اين سازوكارها
 دليل غلبهى اين نوع از مبارزه در جامعهى ما اين واقعيت اسـت كه شكل جــديدى از قـدرت سـياسى از ســدهى شـانزدهم بـه بـعـد بـيوسته تـوسعه يافته|ست. اين ساختار جديد سياسىى همانطور كه مى دانيـم، دولت استـ أما اغلب دولت را نوعى از قدرت سياسى تـصور كـردهانــد كـه افــراد را نـاديده مى گيرد و فقط به منافع جامعه، يا بايد بگويمه، به منافع يك طبقه يا گروههى از شهروندان توجه دارد.
 قدرت دولت -و اين يكى از دلايل نيروى آن است ـ شكلى از قدرت است

كه هم فرديتساز است هم تماميتساز '. بهاعتقاد مـن، در تـاريخ جـوامـع
 تكنيكهاى فرديتساز و رويَّهاى تماميتساز در درون ساختارهاى ساى سياسى يكسان ديده نمى شود.


 بناميم.
نخست حند كلمهاى درباب اين قدرت شبانى صحبت مىكنيم.


 باستان ارائه و كسترش داد




 () قدرت شبانى شكلى از قدرت است كه هدف نهايى آن تضمين رستگارى افراد در جهان آخرت است r

 اتباعاش به منظور نجات تاج و تخت است.

FiV سوثه و قدرت
ب) قدرت شبانى شكلى از قدرت است كه صرفاً دغدغهى كـل جـماعت را ندارد، بلكه دلنگران هر فرد خاص در طول تمام عمرش است.

 برملاكردن درونىترين رازهاىشان، إعمال شود. اين شكل از قدرت متضمن ثتاختى از وجدان و قابليت هدايت آن است. اين شكل از قدرت (بر عكس قدرت سياسىى) به سوى رستگارى معطوف است. اين شكل از قدرت (برعكس اصل حاكميت) وقفى 「است و (بر عكس قدرت حقوقى) فرديتساز. اين شكل از قدرت درسرتاسر زندگى امتداد و حضور دارد؛ اين شكل از قدرت با توليد حقيقت (حقيقت خود فرد) در بيوند

اما ممكن است به من بگوييد كه اين همه به تاريخ تعلق دارد و شبانكارگى اگرنه محو، دستكم اساس كارايى اش را از دست دادهاست است

 را الز سدهى هجدهم به بعد از دست دادهاست، و كاركرد اين نهادينهسازى كه خارج از نهاد كليسا، بسط و گسترش يافتهاست.
 بازسازماندهى اين نوع از قدرت فرديتساز است.
 و با ناديدهگرفتن آنجٍه هستنلد و زيستشان، توسعه يافت، بلكه برعكس بايد آن را ساختارى كاملاً ساختهوبرداخخته درنظر گيريم كـه افـراد بـه يكـ شـر بـر
 از مجموعهاى از سازوكارهاى خاص تبعيت كند.

از يكى لحاظ مىتوان دولت را يـى زهدان مدرنِ فرديتسازى يــا شكـل جديدى از قدرت شبانى ديد.

























كه توسعهى دانش درمورد انسان حول دو نقش مـتمركز شـود: يكـى نـقش تماميتساز و كمّى در مورد جمعيت؛ و ديگرى نقشى تحليلى در مورد درد فرد.

 كل بدن اجتماعى گسترش يافت؛ و بر شمـار كتيرى از نـهادها تكـيه كـرد. و و بـهجاى ايـنكه يك قـدرت شـبانى و يك قـدرت سـياسى داشتـهباشيم كـهـ


 روانْزِشكى، قدرت آموزسَ، قدرت كارفرمايان و غيره. در بايان سدهى هجدهم، كانت در يكـ نشريهى آلمانى بـه نــام "Was heisst Aufklärung?» مــتنى بســيار كــوتاه بـا عــنوان ،Monatschrif ["روشنگرى چیيست؟"] بهجاتٍ رساند. تا مدتها و هنوز همه ايـن مـتن را متنى نسبتاً كماهميت تلقى كردهاند.
 نخستين بار يك فيلسوف وظيغهى فلسفه را نهتنها تحليل نظام يـا بــنيانهاى متافيزيكى دانش علمى، بلكه تحليل رويدادى تاريخى - رويداد اخير و حتا رويداد اكنونيت - مى داند.





 غيرتاريخى كيستم؟ براى دكارت، من هركسى، در هر جايى و در هر لحظه|ى

اما پرسشى كه كانت مطرح مى كند، متفاوت است: ما در اين لحظهى خاص از تاريخ جيستيم؟ ا اين برسش هم ما، هم موقعيت كنونى مان را تحليل مىكند
 جنبهى ديگر، يعنى جنبهى (افلسفهى عام" محو نشد. امـا وظــيفهى فـلسفه، يعنى تحليل نقادانهى جهانى كه در آن زندگى مى كنيمه، بيشازيـيس اهـيميت يافت. شايد قطعىترين مسسـئلهى فـلسفه مســئلهى دوران كـنونى و مســـلـلـى هيستى ما در اين لحظهى خاص است. شايد امروز هدف اصلى نه كشـف،
 سياسى، يعنى فرديتسازى و تماميتسازي هــمزمانِ سـاختارهاى قــدرت



 متصل به آن است. بايد با رد آن نوع فرديتى كه طى جحندين قرن بر ما تحميل شدهاست، شكل هاى جليدى از سوزههندى را اليجاد كنيم.

## قدرت چتكونه إعمال مىشود?








 بنياديناش و نمودهايش وجود دارد؟

اگر عجالتاً مزيتى به اين پرسش در مـورد "حٍگـونگى") مـى دهم، ازآنرو
 براى آن است كه اين برسشَ ها بهشيوهأى ديخر طرح شود؛ يا بهعبارت بهتر،

 تحليل با ॥چچگونه") بهمعناى واردكردن اين ظن است كه چحنين قدرتى وجـود ندارد. درهرحالل، از خود ببرسيم كه بههنگام استفاده از اين وازْهى باشكوه،
 به اين نكته ظن ببريم كه وقتى بى وقفه در برابـر ايـن بـرسش دو دوگـانه در جـا


 "هستى شناسى" قدرت نيست؛ بلكه بهمعناى تالش براى برُوهشى نقادانه در درونمايهىقدرت است.



بايد اين قدرت را متهايز كنيم نخست از قدرتى كه بر جيزها اعمال مىكنيم و توانايى تغيير، أستفاده، مصرف يا تخريب حیيزها را مـى دهد ـ قــدرتى كـه دلالت دارد بر توانايیهايىى كه مستقيماً در بدن وجود دارند يا بـا بـا ابـزارهـاى بيرونى انتقال يافتهاند. بايد گفت كه در اين مورد (اتوانايى" مورد نـظر است.
 روابط ميان افراد (يا گروهها) را به كار مىگيرد. زيرا نبايد در اين مورد دحــار اشتباه شويم، يعنى اگر از قدرتِ قوانـن، نـهادها يـا ايـدنونولوزى

[^20]مىكنيم، اگر از ساختارها يا سازوكارهاى قـدرت صسحبت مـىكنيم، صـرفاً ازآنزوست كه اين نكته را فرض مى ازيريم كه (ابـرخـى از افـراده) بـر ديگـران اعمال قدرت مىكند. وازْهى (اقدرت)" دلالت دارد بر روابط ميان (اطرفهاها") (منظورم نظامى از بازى نيست، بلكه صـرفاً، و عـجالتاً بـهطور بسـيـار كــلى،
 يكديگر پاسخ مى دهند).


 ديگران است. اما هرجند هدف يا نتيجهى توليد و بهگردشدرآوردن عناصر دلالتگر ممكن است اثرهاى قدرت را در پي داشتهباشد، اما اثرهاى قدرت
 همرسانى بگذرند، چهه نگذرند، خصوصيت خود را خارارند. چس نبايد (روابط قدرت)"، (امناسبات همرسانى") و (اتوانايى هاى عينى") را با يكديگر يكى گرفت. اين به معناى وجود سه عرصهى مجزا ونـا نيست؛ به اين معنا هم نيست كه ازيكسو عرصهى چییزها، تكنيكىهاى هـدفـنمند، كـار و تغيير امر واقـع وجـود دارد، ازسـوىديخر عـرصهى نشـانهها، هــمرسانى و

 درواقع همواره درهم تنيدهاند، تكيه گاه متقابل يكديعريند و و بهطور مـتقابل بهمنزلهى وسـيلهى يكديگـر بـراى رسـيـدن بـه يك هــدف عـــل مـيكنند. كاربست توانايى هاى عينى در مقدماتىترين شكل هايش مسـتلزم مـناسبات
 مشترك)؛ كاريست اين تـوانـايى ها بـا روابـط قـدرت نـيز مـرتبط است (جــهـ

FYr سوزه و قدرت

بهصورت وظايف اجبارى، جـه حركاتى كه يك سـنت يـا نـو آموزى تـحميل
 همرسانى متضمن فعاليتهاى هدفمندند (حتا اگر مـنظور فـقط كـاربست (ادرست)" عناصر دلالتگر باشل)، و بـا تـغيير حـوزهى اطـلاعاتى طـرفهار، اثرهاى قدرت را توليد مىكنند. روابط قدرت نيز تا حدود بسـيار زيـادى از طريق توليد و مبادلهى نشـانهها، إعمال مـى شـود و ايـن روابـط چـــندان قـابل تفكيك نيست از فعاليتهاى هدفـنـد، جهه فعاليتهايى كه إعمال اين قدرت
 شيوههاى كسب اطاعت)، يا فعالِتتهايى كه براىعـملزكردن، بـه مـناسبات قدرت متوسل مى شوند (براى مثال تقسيم كار و يايگانبندى وظايف). بهطور قطع، هماهنگى ميان اين سه نوع از روابط نه يك شكل است، نـ،
 هدفـند، نظامهاى همرسانى و روابط قدرت وجود ندارد. بلكه شكل هايى
 كه در آنها اين روابط متقابل برمبناى الگـويى خاص مسـتقر مـى شود. امـا همحنين (امجموعههالايى وجود دارد كه در آنها سازگارى ميان توانـايىىها، شــبكههاى هــمرسانى و روابـط قــررتْ نـظامهايى قـاعدهمند و هــماهنـگ مى سازند. براى مثال يك نهاد آموزشى را درنظر بگيريـم: آرايش مكانى اين نهاد، مقررات دقيت حاكم بر زندگى درونى آن، فعاليتهاى متفاوتى كه در آن
 يكديیــر مــلاقات مــىكنند و هــريك كـاركرد، مكـان و سـيمايـى كـاملاً تعريفششده دارند؛ همهى اين ها يك (امجموعه||ی توانايی_همرسانى_قدرت را مى سازد. فعاليتى كه يادگيرى و كسب توانايى ها يا انواع رفـتار را تـضمين

 و نشانهاى تفاوتگذارانهى (ارزش") هـر فـرد و سـطوح دانش) و از طـريق

سلسهای تمامعيار از روپّههاى قدرت (حصاركشى، مراقبت، پاداش و تنبيه، بايگانبندى هرمى) عمل مى كند.




 انضباطها برحسب شاكلههايى بهطور مصنوعى واضح و وبالايشيافتهن، نشان




 گاهى با تفوق مناسبات همرسانى (مثل انضباطهاى كاريار كارآموزى و آموزشى)؛

 حسابشدهى قدرت بهمنظور توليد شُمارى از از اثرهاى تكا تكنيكى انـياند).










مىتوان اين روابط را در تنوع بيوندهاىشان با اين توانايىها و اين مناسبات فهميل.
r. خصوصيت روابط قدرت در جيست؟



 يا متتشر إعمال شود. صرفاً قدرتى وجود






 آيا اين بدان معناست كه بايد ويزگى خاص روا








 رابطهى خشونت فقط مى تواند انفعال باشد؛ و اگر اين رابطه با ما مقاومتى مواجه

مىشود، انتخاب ديغرى جـز درهـمشـشكستن آن نـدارد. درمـقابل، رابـطهى



 گشوده شود.
روشن است كه استقرار روابط قـدرت بـا اسـتفاده از خـــونـت مـغايرت






 توافق كه بهطور ضمنى تجديد شود.










FTV سوزه و قدرت

سازوكارهاى اجبار كه كموبيش سفتوسختاند)، هم بهمعناى شيوهى رفتار

 \#

 دولت ها دلالت نداشت؛ بلكه به شيوهى هدايت رفتار افراد يـا گـروهها نـيز اطلاق مى شد: حكومت بر كودكان، بر روانها، بر جماعتها، بر خانوادهها، بر بيماران. اين كلمه نهتنها دلالت داشت بر شكـلـهاى بـرماخته و مشـروعع سوزرْ_منعادسازى سياسى يا اتتصادى، بلكه بر شيوههاى كموبيش سنـجيله و هحاسبهشدهى كنش بهمنظور عمل روى امكانهاى كنش افراد ديگر. در اين معنا، حكومتكردنْ ساختاردهى به حوزهى ممكنِ كنشِ ديگران است. بس بايد رابطهى خاص قدرت را نه در خشونت و مبارزه يـا قـرارداد و رابـطهى اختيارى (كه حداكثر مىتوانند ابزارهاى آن باشند)، بلكه در شيوهى تكـين كنش كه نه جنگى است نه حقوقى، يعنى حكومت جستو جـو اگر إعمال قدرت را شيوهاى از كنش بر كنش هاى ديگران تعريف كنيم و اين كنش ها را (احكومت") برخی بر ديگران ــ حكومت در گستردهترين معناى اين كلمه - توصيف كنيمه، آنگاه عنصرى مهم يعنى آزادى را وارد كـردهايـمـم قدرت صرفاً بر (اسوزههاى آزادها و از آن حيث كه "آزاد)اند، إعمال مى شود. منظور سوزَههايى فردى يا جمعى است كه حوزهاى از امكانها را در برانـر خود دارند كه انواع متفاوت رفتار، واكنش هاى گوناگون و شيوه های متفاوت
 رابطهى قدرت وجـود نــدارد: بـردگى وقتـى فـرد در غـلوزنجـير است، يكـ رابطهى قدرت نـيست (در ايـنصورت بـا رابـطهى جسـمى مـبتنىبر اجـبار مواجهايـم)، مخر آنكه فرد بتواند تحركى داشتهباشد و حتا درنهايت بگريزد. چس قدرت نقطه مقابل آزادى نيست و وجود يكى به معناى حذف ديگـرى

نيست (هر آنجا كه قدرت إعمال شود، آزادى محو مـى مشود)؛ بـلكه بـازى
 قدرت بهنظر مىرسد (هم پيششر ط إعمال قدرت، چون باري بايد آزادى وجود




 كه درنهايت، مىكوشد آزادى راكا راملاً تعيّن بخشـد





 كه دو طرف را از حركت بازمى دارد، بلكه از يك برانگيختن دانـمى سـخن

## r. جـگّونه رابطهى قدرت را تحليل كنيم؟








 كاركردهاى اساسأ بازتوليدگر را بهويزَه در رورابي




 مزيتى بيش از اندازه دهيم و درنتيجه روابط قدر ورت را را فقط شُكله هايى از قان انون

و اججار بينيمن.
منظور انكار امميت نهادها در استقرار و ترتيب روابط قدرت نيست،

 حتا اگر اين روابط در يك نهاد تجسيم و و تبلور يابيا يابد.













قدرت نمى تواند وجود داشتهباشد، به مـعناى آن نـيست كـه روابـط مسـتقر قدرت ضرورى|ند، يا درهرحال قدرت تقديرى اجتنابنآذير در بطن جوامع است كه نمىتوان آن را از بين برد؛ بلكه مـنظور مـن ايـن است كـهـ تـحـليل،

 سياسى لاينفك هر زيست اجتماعى. بهطور انضمامى، تحليل روابط قدرت تو جه به شمارى از نكات را ايجاب مىكند:
() نظام تغاوتگذارىها كه امكان كنش بر كنشهاى ديگـران را مـىدهد: تفاوتهاى حقوقى يا سـنتي جـايگاه و امـتيازها؛ تـفاوتهان انـاى اقـتصادى در تصاحب ثروتها و كالاها؛ تفاوتهاى موقعيت و مكان در فرايندهاى توليد؛

 رابطهاند، هم آترهاى آن








 همجنين مىتوانند روش يكى سامانهى بسته با مكـانهاى خـاص، مـقررات
fri سوزَه و تدرت

خاص، ساختارهاى بايگانمند بهدقت طراحى شلهه و داراى اسـتقالل نسـبى

 را شكل دهند، مثل دولت كه كاركردش اين است كه همه را بـوشش دهــلـ، مرجع كتترل فراگير باشد، اصل ساماندههى و نيز تاحلودى توزيع تمام روابط قدرت در يك مجموعهى معين اجتماعى باشل. ه) درجات عقلانىسازى: زيرا روابط قدرت بهمنزلهى كنش بر حوزهاى از امكانها، ممكن است بسته به كارايى ابزارها و قطعيت نـتايج (ظـرافتهـاى
 (هزينهایى اقتصادى ابزارهاى به كاربستهشده يا هزينهى (اواكنش") در بـرابـر مقاومتها)، بهطور كموبيش پيجیِه بياده شود. إعمال قدرت واقعيتى خام و برهنه نيست، دادهاى نهادينه، يا ساختارى كه حفظ يا درهم شكسته می شود:
 كموبيش سازگار با موقعيت برخوردار مى شود.
 مطالعهى سلسلهاى از نهادها، يا حتا به مطالعهى تمام نهادهايى كه سزاوار نام (اسياسى|"اند، فروكاست. روابط قدرت دركل شبكهى اجتماعى ريشه دارند. بااين حال، اين بدان معنا نيست كه يك اصل قدرت اوليه و بنيادين وجود دارد كه حتا بر كو حكترين اجزاء جامعه استيلا دارد؛ بلكه بدان معناست كـه بـا عزيمت از همين امكان كنش بر كنش ديگران كـه هـمـمستره بـا هـر رابـطهى اجتتماعى است، شکل هاى بسگانهى تـفاوت فـردى، انـواع اهـداف، انـواع كــاربردهاى ابــزارى روى خــودمان و روى ديگــران، انـواع نـهادينهسازى
 متفاوت قدرت را تعريف مىكنند. شكل ها و مكانهاى (احكومت") برخى بر برخى ديگـر در يك جـامعهى مـعين بسگـانه|انـد؛ ايـن شكــل ها و مكـانها تلفيق مى شُوند، در يكديگر تداخل مىینند، يكديگر را مـحدود و گـاهى

حذف مىكنند، و در مواردى، يكديگر را تقويت مىكنند. روشن است كه در
 قدرت نيست - حتا اگر مهمترين مكان إعمال قـدرت بـاشـد ــ، بـلكه ســاير انـواع روابـط قــرت بـهطريقى بـه دولت ارجـاع مـى دهند. امـا ايـن ازآنرو نيست كه اين روابط همگى مشتق از دولتاند، بلكه ازآنزروست كه روابط قدرت



「.

 كاربست عقلانيت براى رسيدن به يكـ مقصود مورد نظر است. معناى دوم به شيوهاى اطلاق مى شود كه هريك از طـرفهاى يكى بـازى مـعين بـرحسب

 تلاش مىكنيم بر ديگران برترى يابيم. سومين مـعناى كـلمهى اســتراتـرُّى بـه رويّه هايى اطالاق مى شود كه دريكـ رويارويى بهكاربسته مى شود تا حريف را


 بر رقيب بهگونهاى كه مبارزه را براى او ناممكن كند، اين سه معنا با با هم تلفيق آي
 بـايد بـه يـاد داشت كـه در ايـنـجا مـوقعيتى كـاملاً خـاص مـدنظر است و موقعيتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه بايد تمايز ميان معانى متفاوت كلمهى استراتزَى را در آنها درنظر داشت.

با توجه به معناى نخست كلمهى استراتزیى كه به آن اشاره كردمه، مى توان







 روابط تدرتى بدون مقاومت،















 قدرت انجام كيرد. بس اعمال قدرت خـرا




 كرايش دارد به استراتزي برئى برنده بدل شود














 طولانىمدت تاريخى ميان رقيبان است. مـمكن است است واتـعيت اسستيلا نـعط


FFA موزه و للدرت



 مسورى در تاريخ جوامع بدل ميكند، اين است كه ائ اين استيلا و مقاومتها
 تلاملش شان را در شكلى فراكير و يكـارجه و در سطلح كل بدن اجتماعى آشكار هركنند.

## يادداشت

 متمايز میكنده، نه سه عرصهى مينغارت، بلكه سه عرصشيى (امنطالى) را درنظر دارد.

هرمنوتيك سوزه

فرانس به حاپ رسيد. برای متن فرانسوى ن.ك.
«Hermeneutique du sujet», in Dits et écrits, IV;
براى متن انگًايسى:
«The Hermeneutic of the subjedt», in The Essential Works, I.

برنامهى درسى امسال اختصاص داشت به شكل گيرى درونمايهى هرمنوتيكي خــود. نــهتنها مــطالعهى شـكـلـگيرى ايـن درونمـايه در صـورتبندى ایاى نظرىاش، بلكه تحليل آن در ارتباط با مجموعهاى از كردارهاييى كه در دوران باستان كلاسيك يا متأخر اهميتى بسيار زياد داشتند. اين كردارها مرتبط ار اسر است

 بى شك با تالألؤ ياد داشت كه اين قاعده كه خودت را بشناس، قاعدتاً با درونمايهى دغدغهى Y. گ. گ.ينگويهاى در يونان باسنان به معناى (اخودت را بشـناس").

خود مرتبط است. در سرتاسر فرهنگ باستان، بهسادكى مىتوان شواهدى را
 مى دادند.
نـخست نزد خود سقراط. در آپولوزى، سقراط را مى بينيم كـه خــود را بـه تضات، آموزكارِ دغدغهى خود معرفى مىكند (1). او شمان كسبى اسبت كـه رمكذران را مخاطب ترار میدهد ر به آنان مسىكويد: شــها بـه سـهم و زر و
 همان كسى است كه مراقبت مىىند تا مهيشهريان|ش \# \#به خردشان بيردازندلا.



 نقشى اسـت مفيد براى شهر، بهمراتب مفيدتر از بيروزى يكي بهلوان در المهيها،


 اسـت او را براى آموزشِ دغدغهى خرد به ديكران هاداشاش دهند.





 كمشدّه، بايد جراغ روشن كرده ممهى خانه را زيرورو كرد، همهي كوشهوركنار

FFQ هرمنونبك سوزه

را گشّت تا اينكه برق نلز سكه را در تـاريكى ديـد؛ بـه هـمين شـيوه، بـراى بازيافتن تمثالى كه سخداوند در نفس مان به وديعه كذاشته و بدن با آلودكى هـا آن را بوشاندهاست، بايد (امراتب خخود") بود، هراغ عقل را روشن كرد و هـهـهى

 از مبناصر اين دلمئشغولى اساسيى بدل مىكند.

 می پملد. مى توان دو مثال ديكر زد كه اين بار از لهاظ انديشه و نوع اخلاقتيات،


 (اين اصطلاع دقيةاً هزشكانه است: hugiaineim)، و اين تيهمار رظيفهاى است كه بايلد در تمام طول عمر آن را دنبال كرد. بنابراين، فيلون در رسالهى زندكى




 هيكيهانهى لاكونبِايـي را نقل ميكند كه از اين لهاظ بسبيار كوياست (ه). ردزى



 مقابل كسانى كه بايد به ديكران يهردازند و به آنان سخدمت كنند يا به حر فها



 روم، كارى جز انتقال يك آرمان اجتماعي بسى رايجتر بـه درون اقتضشاهاى خاص خود نكرد．





 وظايف آيينى در مورد خدايان و مردگان بـهــار مـىروود．ديـونٍِ دهــان طـلا

 خـود（epimeleisthai heautô）را تـوصيه مـى





## 米学米

نقطه عزيمت مطالعهاى در مورد دغدغهى خود طبيعتاً آلكــيبيادس（9）
 تعليموتربيت وبا شناخت از از خود طرح مى شُود．مقايسهى آلكيبيادس با متون سدهى اول و دوم نشانگر جند تغيير مهم است．

ا. سقراط به آلكيبيادس سفارش مىكند كه از جوانى اش براى حرداختن






 اگر درحقيقت بهتر آن باشد كه (ااز همان اوان جوانى از نفس خود مـراقـبت كردهباشد.)
اين يكى واقعيت است كه دوستانى كه سنكا و پلوتارخوس به آنان بِند و


 معنوى مفصلى با يكدديگـر داشـتند، مـباشر سـيسيل بـود). إيـيكتتوس كــه

 آنان دغلغهى خود را يادآورى كند. پِس بٍرداختن به خود يك آمادهسازى سادهى موقتى در زندگى نـيست،
 داشتهباشل، حون مى خود و براى خود مورد نظر است. بايد براى خود بود و در تمام طول عـو ديمر، براى هدف خاص خود.
از همينجاست ايدهى روكردن به خود (ad se convertere)، ايلدهى يكى حركت وجودى كه با آن به خودمان بازمىگرديم (eis heautpn epistrephein).

بى شك درونمايهى epistrophê' درونمايهاى مششخصاً افلاطونى اسبت. المـا










 للتتبردن با خودي، يانتن كِيف تمام در خري


 "آموزش"دادن مورد نظر است.

 كاركردماى ديكرى تأكيد شد.





FFY هرمنوتبكت سوزه

ب) كرهار خخود كاركرد مبارزاتى هم دارد د مبارزهاي دانُهى نهم مى شـرد.
 شيّجاعتى را به فرد داد كه به ار امكان مي دمند تا در تهام طول عهر مبارزه كند.

 مىكند ر ستا هنكامىكه مبارزهاى ندارد، بايد تمرين كند) و استعارهى جنك (نفس بايد همبجون يكي ارتنب مبهز شودها ارتشبى كه دشبهن شهواره آمادهى
(حهله به آن اسبت).




 تيمـاركردن، درمانكردن، تطع هضيركردن، نيشترزدن و هاكهـازىكردن در مورد





 (ادرمانجاه رايكان نفسس" باشد؛ و شياكردان بِا آكاهي از بيهاربودن به آن بجا بيايند:





ماشقانه داشبت.












 است كه مىتوانند بإيهى اين كردار باشنـند







 اقامت مىگزيدند، آراى سياسى ارائـه مـى دادنــد، آمـوزش


دمتريوس كه از اطرافيان تراسهاَّ بِاكتوس بود؛ هنگامىكه پـاكـتوس را بـراى كشـتن خـود مـىبردند، دمـتريوس بـهنوعى مشـاور خـودكشى او بـود و بـا خطابهاى دربارهى ناميرايـى، در آخـرين لحـظات زنـدگىى بـهـ او قـوت قـلب مى داد.
 نـفس مسجموعهى كــاملى از مـناسبات ديگـر را تـتويت مـى اركرد و تـحرى
 مادرش مىنويسل)؛ مناسبات حمايتى (همين سنكا به حرفه و نفس سر سرنيوس
 دوستانه ميان دو نفرِ نسبتاً نزديك از لحاظ سن، فرهنگ و و موقعيت (سنكا با لوسيليوس)؛ مناسبات با شخصى بلندمرتبه كه با دادن مشاورههايیى مفيل، به او اداى احترام مىكردند (براى مثال، رابطهى پلوتارخوس با فوندانوس كـهـ
 فوراً براى او مى فرستدي).
بدينترتيب، جيزى شكل مىییيرد كه مىتوان (اخدمات به نفس") ناميد و
 اتفاقى در اين خدمات ايفا مىكرد. و اين به معناى آن نيست كه روابط عاطفى اغلب در آن شديد نبودهاست. بـى شك مقولههاى مدرن ما از دوستى و عشق

 باشد.

 كنيم. در قطعهاى كه سنكا نقل مىكند، دمتريوس به استعارهى بسسيار رايـج

 يهلوان همهى حركتصهاى ممكن را ياد نمىكيرد و نمى خواهل رشادتهايى
 حـريفاناث در كتُستى لازم است، آمـاده مسىكند. بـههمينترتيبس، مـا نبايد كارهايى خارقالماده روى خحودمان انبهام دهيم (زهد فلسفى بسيار بـدكمان است نسبت به شخهيتتهايى كه عبايب هرهيزكارىها و روزهدارى ها و علم
 بايد صرنأ آن هیيزى را ياد بكـيريم كـه بـه مـا امكـان مسىدهد كـه در بـرابـر رويدادهاى مهـكن مقاومت كنيم؛ بايل ياد بكيريم كه در برابر إين رويـدادهـا سراسيمه نثويم و سْردمان را به دسـت هيبجانها و احساساتى كه ممكن است

اين رويد|دها در ما برانگيزد، نسباريم.

 كفتارهاى مقالنى. لوكرتيوس از veridica dicta مسخن مسىكويلد كـه بـه مـا
 بداقبالى است، ما را از پا درآورد. لوازمى كه بـراى رويـاروبیى بـا آيـنده نـياز داريم، كفتارهاى سقيقت استت. همين كغتارهاست كه به ما امكان رويا رويى با امر واقع را مىدهد.
سه برمس در مورد اين كغتارها طرح مى شود.
 مكاتب فلسفى و در درون خود جريانها درگرفتهبود. نكتهى اصلى بحث در مورد ضرورت شناخت هاى نظرى بود. آييكورىها در ايـن مـورد اتـفاقنظر داشتند كه شناخت اصرل سحر ساكم بر جهان، ماهيت خدايان، علل معجزهها و توانين زندكى و مرك براى آمـادهسازى فـرد در بـرابـر رويـدادهـاى مـــكنِ

1. «discours»/«discourses»

FFY هر منوتيكت سوزه
زندكى اش ضرورى است. رواقيون بستهبه نزديكى شان به آموزههاى كلبيون هـ دو دسته تقسيم شدند: برخى بيشترين اهميت را به dogmata، يعنى بـه |هسول نظرى مى دادند كه تكميلكنندهى دستورات عـملز است؛ بـرعكس،

 الينجا اشهاره كنيهو، اين است كه اين كفتارهاى حقيقتِ مـورد نـيازمان صـرنا هربوطاند به ما در رابعهمان با جـهان، در جـايكاهمان در نـغم طـبيمت و در رابستكى يا علموابستگى مان نسـبت بـه رويـدادهـاى مــمكن. ايـن گـفتارها

4هـيتِرو از انكار، نصورات و اميالمان رمزگشّايى نمىكنند.「 هر ما حاضر باشند. كفتن اينكه اين كفتارها براى آيندهمان ضرورى|اند، بدين هعناست كه در صورت احساس نياز، بايد بتوانيم بـه آنهــا مـتوسل شـويـم. هلگامى

 اصـطالاحى رايـج داشـتند: prokheiron ekheinكـه لاتـينى ها آن را ايـنحنين لوجمه مىىكردند: habere in manu, in promptu habere_ دمدستداشتن. بايل بهراستى نهميل كه آنجه در ايـن جا مــد نـظر است، جـيزى غـير از لـاطرهاى صرف است كه در صورت مقتضى به يـاد مـى آوريم. بـراى مــال
 استعاره متومسل مـىشود. او ايـن كـفتارها را بـا دارو (pharmakon) مـقايسـه
 آماده باشيم (ماركوس اورليوس اين كفتارها را بالوازم جـراحـى يك جـراح

 "النى اند كه در ناملايمات، حضور مفيدشان به ما يارى محىرساندا؛ در جايى








 facere
چندآموز به ميل خود حاضر شوند."











 مى خواهم به حند نكتهى مهم در اين (رزهِِّل حقيقت اشاره كنم:

## 1. appropriation

ff9 هرمنوتيكت سوزه

ـ اهميت گوش دادن. سقراط مردم را محخاطب قرار مى داد و درصدد بود كــه آنــان را بــه گـفتن آنزجـهـ مـى دانـند (بـى آنكه بـدانــند كـه مـى دانـند) وادارد، حــــال آنكــه نــزد رواقـيون يــا إسـيكورىها (هــمانند فـرقههاى فيثاغورثى ها)، شاگرد بايد نخخست سكوت كند و گوش دهد. نزد پلوتارخوس
 مى:ينيم (قرارگرفتن حالت بدن، شـيوهى دقتكـردن، شــيوهى بـهيادسپردن آنچچه گفته شده)؛ ـ همـچنين اهميت نوشتن. در اين دوران، فرهنگ كاملى از آنَهه مى توان نوشتار شخصى خواند، وجـود داشت: يـادداشـتبـردارى از خـوانــدهها، از مكالمات و تأملاتى كه فرد مى شنيد يا خودش انجام مسى داد؛ داشـستن انـواع دفـترچــه يــادداشتهــا در مــورد مــوضوعهاى مـهـم (آنجـــه يــونانيان مى hupomnemata

روز شود؛

- و نيز اهميت بازگشتـتها به خود، اما در معناي تمرينهاي بهيادسپاري anakhôrêsis آنجه ياد گرفته شده|ست. و اين معناى دقيق و تكنيكى اصطلاح استا آنگونه كه ماركوس اورليوس آن را به كار مىبرد: بازگشت به خود و بررسى (اثروتها)"يى كه در آن به وديعه گذاشته شــدهاست؛ بـايد نوعى كتاب را در خود داشتهباشيم كه گه گاه بازخوانى كنيم. و اين مـطابقت دارد با تمرينِ هنرهاى حانظه كه فرانسيس ييتس بررسى كردهاست.
 דيونددادن حقيقت و سوزه است. اما بايد كاملاً تو جه داشت كه منظرر كشَف حقيقتى در سوزه يا بدلكردن نفس به مكانى نيست كـه حـقيقت بـر پـايهى خويشاوندى ذاتى يا حقى اصيل، در آن سكنا دارد؛ بدلكردن نغس به ابزهى گفتارى حقيقى نيز مورد نظر نيست. ما هنوز بسيار دوريم از آن تحه هرمنوتيكي


سوزه به حقيقتى است كه سوزءه آن را نمى شـناسد و در سوزه سكنا نـدارد؛
 به كاربستهشده به شبهسورْهاى است كه با اقتدار در ما حاكم است．类染栄
مى توان تمايز قائل شد ميان تمرين هايى كه در موقعيت واقعى انجام مى گيرند
 انديشه و از طريق انديشهاند．
（1）مشُهورترين اين تمرينهاى انديشه praemeditatio malorum، يـعنى

 آلامى رنج بكشيم كه هنوز تيش نيامدهاند و و بـي

 پلوتارخوس كه رويكردشان نسبت به رواقىگرى بسيار دوبهلو بود، با ششتكار بسيار praemeditatio malorum را تمرين مىكردند．بايد كاملاً توجه داشَ كه اين تأمل چچيست：ظاهراً اين تأمل بيشبينى عـبوسانه و بـدينـينانهى آيـنده است．و در واقع جيزى كاملاً متفاوت است است است


 مورد حريقى مى

دهد كه همواره بدترين را قطعى بشـهماريم．


 معرض شكنجه قرار گرفته｜ايم．

FO1 هرمنو تيكت سوزْ
ـسرانجام اينكه اگر اين چجيز ها را در فعليتشان در نظر مى آوريمه ازآنرو
 براى متقاعدكردن خودمان است كه اين جيزه ها بههيجّرو آلام واقعى نيستند و صــرفاً بــاورى كــه مــا از آنهــا داريــم مـا را وامـى دارد تـا ايـن جــيزها را تيرهروزىیهايى حقيقى بينداريم.
 عادتكردن به آن ها نيست، بلكه حـذف آيـنده و آلام هـر دو است. حـذف آينده، جون آن را جچيزى معين در فعليتى فوقالعاده در نظر مىى آوريم. و حذف

آلام، جون تمرين مىكنيم كه ديگر آن را اين جنين در نظر نگريم. ץ) در سرحد ديخر اين تمرين ها، تمرين هايى را مىيابيم كه در واقـعيت انجام مىگيرد. اين تمرين ها سنتى طولانى را پشت سر دارند: آنها تمرينهـه
 تزكيه داشتهباشندل، يا گواه نيروى "اهريمني") آن كسى باشند كه اين تمرين ها را انجام مى دهد. اما در خودبرورى، اين تمرينها ما معنايى ديگر دارند: اثبات و آزمودن استقالل فرد نسبت به جهان بيرونى مدنظر است.
 از مخاطبان به تمرينى اشـاره مىكند كه خاستگاه آن را به فيثاغورثى ها نسبت مىدهد. در اين تمرين، نخست فرد به فعاليتهايى ورزشى كه اشتها را بـاز مىكند، مبادرت مىورزد؛ سيس پشت ميزى مملو از لذيذترين غذاها قـرار مى گیرد و چس از تماشاى غذاها، آنها را به خدمتكاران مسى دهد و خــودش

غذاى ساده و مختصر يک فقير را مى خورد. سنكا در نامهى هجدهم حكايت مىكند كه تمام شهر در حال آمادهشدن برأى جشنهاى هفتروزه بودند. او بنابر دلايلى مـصلحتى، در نـظر داشت دستكم بهشيوهاى خاص در اين جشن ها شركت كند. آمادهشدن او عبارت
 فقط نان خشـك بخررد. اين براى آن نبود كه اشتهايش را براى جشن ها بيش




 r exercitatio تمرينهاى ممكن بهمنظور خوددآزمايى وجور درد دارد دارد.














 به جه دليل تأثير بذذيرفته يا نِذذير
 مىكرد كه ملهم بود از مبارزهطلبى هاى سوفسطايى كه در مدارس بسيار ارج
far هرمنوتيك سوزُه
نهاده مى شد؛ اما بهجاى طرح برسش هايى دشوار براى يکديگر تا آنها را حل كنند، انواع موقعيتهايى را طرح مىكردند كه نسبت به آنها بايد واكنش نشان مىدادند: (إِسر فلانى مُرد. ـ پِسخها: اين در حيطهى نغوذ ما نيست، اين يك ألم و شر نيست. ــدر فلانى او را از ارث محروم كرد. چـهـ جـيزیى بهنظرت مى رسلد؟ ـايـن در حـيطهى نـغوذ مـا نـيست، ايـن يك آلم و شـر نيست... -ـاو از اين بابت متأثر است. ــ اين بـه مـا ربـط دارد، ايـن يك شـر است. ـ او آن را با شجاعت تحمل كرد. ـ اين به ما مربوط است، ايـن يك

خير است. 1
مى بينيم كه هدف از اين كنترل تصورات رمزگشايى حقيقتى پنهان در زير ظواهر كه ممكن است حقيقت خود سوزه باشد، نيست؛ برعكس، فرد در اين تصورات آنگونه كه ظـاهر مسى شوند، فـرصت يـادآوري شـهمارى از اصـول حقيقى را مسىيابد ــاصـولى در مسورد مـرگ، بـيمارى، درد و رنـج، زنــدگى سياسى و غيره؛ و به كمك اين يادآورى، فرد مىتواند بييند كه آيا قادر است
 پلوتارخوس به همان نداى اربابى بلـ شلدهاند كه بهمحض خـروشر شــور و هوس ها، بلند مى شود و مىتواند اين شور و هوسهها را ساكت كند. ¢ مراقبهى مرگ، يا بهعبارت دقيقتر، تمرين مرگ ــديده مى شود. درواقع، اين مراقبه يع ياد آورى صرف يا حتا مصرانهى اين نيست كه فرد محتوم به مرگ انست. اين مراقبه شيوهاى است براى آنكه مرگ را در زندگى فعليت بخشد. در ميان ساير رواقيون، سنكا اين تمرين را بسيار انجام مى داد. اين تمرين در جهت اين بود كه فرد هر روز را به گونهاى زندگى كند كه گويى آخـرين روز
زندگىاش است.

براى آنكه تمرين بيشّنهادى سنـكا را خوب درك كنيم، بـايد تـناسبها و همانندى هاى سنتى ميان حرخهههاى متفاوت زمان را بهياد آوريم: اوقات روز از سحر تا شفق در نسبتى نمادين با نصول سال است ـاز بهار تا زمستان - و

اين فصول بهنوبهى خود مرتبط است با سنين مختلف زنـدگى از كـودكى تـا












 خود را قانع سازد كه مرگ يك شر نيست؛








 جارى بودهاست يا بهواقع در قلبام.

## يادداشتها

1. Platon Apologie de Socrate, 29;
 .[1r1。
2. Grégoire de Nysse, Traité de la virginitè, Éd. de Cerf, pp. 411-417, 422-431.
3. Épicure, Lettre à Ménécee, Éd. de Mégare, § 122, p. 217.
4. Philon d'Alexandrie, De la vie contemplative, Ed. de Cerf, p. 105.
5. Plutarque, Apophthegmata Laconica, 21 7a, Apophtegmes Laconiens, Les Belles lettres, t. III, pp. 171-172.
6. Platon, Alkibiade, Paris, Les Belles Lettres, «Collection des universites de France», 1985, p. 99;
[افلاطون، آلكيبيادم، نرجمهى حسن لطفى و رضـا كـاويانى، انـتـــارات خـوارزمـى، .[1rA。
7. Épictèt, Entretiens, livre III, chap. XXIII, $\S 30$, Les Belles Lettres, t. III, p. 92.
8. Seneca, Lettres à Lucilius, Les Belles Lettres, t. IV, pp. 27-50.
9. Seneca, De beneficiis, Livre VII, § 2.
10. Plutarique, Le Demon de Socrate, in Guvres morales, Les Belles Lettres, t. VIII, p. 95.

## در باب تبار شناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام

 در آوريل 191 ادر دانشگاه بركلى با فوكو انجام دادهاند. براي متن انتليسى ن.ك.:
«On the Geneology of Ethics: An Overview of Work in Progress», in The Essential Works, 1;
و براى متن فرانسوى:
«À propos de la géneologie de l'éthiqe: un aperçu du travail en cours», in Dits et ecrits, IV.

## تاريخخّهى طرح

ـ جلد اول تاريخ سكسواليته در سـال 19V8 جاب شـد و يس از آن هـيجِ مـجلد


- بايد اذعان كنم كه به مسائل مربوط به تكنيكههاى خود يا مسانُلى از ايـن دست بهمراتب بيشتر علاقه دارم تا سكسواليته... سكسواليته ملال آور است!
- به نظر مىرسد كه يونانيان هـم چحندان به مسنلهى سكـسواليته توجه نداشُتند. ـ نه، سكسواليته آنقدرها مورد توجهشان نبود و مسئلهى مهمى نبود. براى مثال مقايسه كنيد با آنچهه در مورد جايگاه تغذيه و رزَّم غذايى گغتهاند. به
 گرفت از نوعى مزيتدهـى به تـغذيه كـهـ در يـونان بـاستان بســـار عــموميت داشُت، به توجه به سكس. در ابتداى عصر مسيحيت نيز تغذيه اهميتى بسى بيشتر از سكس داشت. براى مثال در قواعـلـ راهـبان مـىيبينيم كـه هــمواره مسيُلهى غذا مطرح بود. سبـس شاهد تغييرى بسيار بطنى طى تـرون وسـطا هستيم كه اين دو مسئله تا حدودى معادل شـدند... اما بِس از سلـوهى هفدهمه، ديگر فقط سكس مطرح بود. ــبا اين حال رك و يوستكننده بگُوييم، كاربرد للذتها، جلد دوم تاريخ سكسواليته، تقريباً فقط به سكسواليته میى تردازد.

ـ بله. يكى از دلايل بیى شمارى كه من با اين كتاب بسيار مشُكل داشتمه، اين است كه نخست كتابى دربارهى سكسواليته نوشتم كه بعداً كــنار گـذاشـتم. سِيس كتابى دربارهى انگاریى خود و تكنيكهاى خود نـوشتم كـه در آن از سكسواليته خبرى نبود و مجبور شدم براى سومين بار كتابى بنويسم و در آن

 و ممنوعيتها در سدهى چهارم پيش از ميلاد و نزد اخلاقگرايان يا پزشان ابتداى امچراطورى [روم]، تقريباً يكسان است. اما فكر مىكنم شيوهى ادغام اين ممنوعيتها در نسبت با خود كـاملاً مستفاوت است. بـراى مــال تـصور نمىكنم بتوان هيجِگونه بهنجارسازىيى را در اخلاقيت ' رواقـى يـافت. زيـرا فكر مىكنم هدف و آماج اصلى اخلاقيت رواقى زيبايى شناختى بود. نخست

1. moralite

F09 در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
اينكه اين نوع اخلاقيت فقط يك مسئلهى انتخابِ شخصى بود. دوم اينكه اين
 رفتارى براى همه مورد نظر نبود. اين اخلاقيتٌ انتخابى شخصى براى شمار

 بتوان گفت كه اين نوع اخلاقيت تلاشى بود براى بهنجارسازي ديا جمعيت.

 نشان دهم.

- يس تعادل در كار شها با كذار از مطالعهى سكسواليته به مطالعهى تكنيكـهاى خود ميسر شد؟

 باستان غالب بود. چس مجبور شدم جس از اتمام اعترافات جسسم كه كتابى است دريارهى مسيحيت، آنجَه را در بيشگفتار كاربرد لنتها دربارهى اخـلاقياتِ مفروض پاگانى گفته بودم، بازبينى كنم، زيرا آنجهه گفته بودم، فقط مـطالب
 اخلاقيات پاگانى آنقدر كه تصور مى شـد، آزاد و تسامحگر نيست؛ زيرا اكثر درونمايههاى پارسايي مسيحى با وضوح بسيار تقريباً از همان آغان آغاز موجود بود، اما همچچنين مسئلهى اصلى در فرهنگ باگانى نه تدوين قوانين پارسايى، بلكه بيشتر تعريف تكنيكهاى خود بود.


 مركب از سلسلهاى از مطالعات مات مجزا و و جائياتى در در مورد اين يا يا آن جـنـبها از تكنيكهاى خود در جهان باگانى باستان.


## _عنوانكتاب جيست؟

_دغدغهى خود. پٍ در اين مجموعه دربارهى سكسواليته، نـخستين كتاب





 مى باب نقش خواندن و نوشتن در بـرساخت تجربهى تְزشَكانهى خود و غيره رادر آن ديد.

- و در ادامه جه خواهد آمد؟ وقتى اين سه كتاب را تمام كـرديد، آيـاكــتابهاى ديگرى دربارهى مسيحيان مىنويسيد؟
- خب نخست به خودم مىرسم!... من طرح اوليهى كتابى دربارهى اخلاقيات



 بهمراتب بيشتر دغدغهى رفتارهاى اخلاقى شانـ، اخلاق بَشان و و نسبتشان انـان با
f\&) در باب تبارشُناسى اخلان: مرورى بر كار در حال انجام
خود و با ديگران را داشتند تا مسانٌل دينى. براى مئال مسائلى نظير اينكه هس





 اخلاقيات، يعنى زيبايىشنـاسى زيستن بودي





 شناختى بهاصطلاح علمى از خود، ميل، ناخوديآكاه و غيره بيابند. شباهت اين مسائل مرا مجذوب مىكند.


## _آيا فكر مىكنيد يونانيانگزينهاى جذاب و قابل قبول ارانهـ مىكند؟

ـنها! من به دنبال يك راهحل يدكى وگزينه نيستم؛ نمى دتوان راه راهحل يكى مسئله



 بگوييم كه همه جيز خطرناك است و اين دقيقاً معادل بد نيست. اگر همه جيز



 (La Gestion des risques [مديريت خـطرها





 دارد، اما مسائل جديدى مطرح است.
_آيا با حنين دل مشتغولىهایى، منطقى نيست كه يك تبارشناسى زيستـقدرت「 را بنويـد؟
بايد اين كار را انجام دهم.

## چرا جهان باستان عصر طلايى نبود، اما بااين حال چه حيزى مى توانيه از آن بياموزيم

- يس زندكى يونانيان ابداً كامل نيست، بالينحال بال بهنظر مى برسد بديلى جذاب در برابر تحليل بىوقفىى مسيحيان از خود باشد.

ــ اخلاقياتِ يونانيان اخلاقياتِ جامعهاى صرفاً مردانه به همراه بردگان بود و

F\&r در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
زنان در اين جامعه ستمديده بودند و لذتشان هيج اهميتى نداشت و زندگى جنسى شان فقط در راستاى جايعاهشان در مـقام زوجـه بـود و بـا آن تـعيين مى شد.
 حالا بود.
 دربارهى عشق به پسران در ادبيات يونانى وجـود دارد، بـرخـى از مـورخـان
 مىگويم كه اين گواهى است بر اينكه عشتق به جِسران براى آنـان يـى مسـئله بود. زيرا اگگر مسُله نبود، آنان از عشت به پسران در قالب همان وازگگانى سخن مى گفتند كه از عشتق ميان مردان و زنان سخن مىگفتند. مسئله اين بود كه آنان نمىتوانستند بِذيرند كه بسر جوانى كه قرار بود شهروندى آزاد شود، بتواند همحون ابزه، تحت سلطه و مورد استغادهى لذت ديگرى قرار گيرد. يك زن يا يك برده مى توانست منفعل باشد: طبيعت و منزلتشان اينجنين بود. همهى اين تأملات و فلسفيدن در باب عشت به بِسران كه همواره نتيجه گيرى يكسانى داشـت: "(الطفاً، با بسران همانند زنان رفتار نكنيد)"، گواه آن است كه يونانيان در واقع نمىتوانستند اين عمل واقعى را در جارجوب خود اجتماعىشان ادغام كنند.
با خواندن پِلوتارخوس مىتوان ديد كه چچگونه يونانيان حتا نمىتوانستند دوسويگى لذت ميان يك مرد و يك پسر را تصور كنند. اگر پلوتارخوس عشت
 خلاف طبيعت يا چجيزى از اين دست است. او مىگويد: (اممكن نيست كه هيج دوسويگىيیى در روابط جسمى يک پسر و يک مرد وجود داشتهباشد."



 ارسطو هم سيسرون، مىتوان ديدكه دوستى والاترين فضيلت استى، زيرا ديرا دوستى
 سودمندى ولنتاز جهان ندارد، هرجند به دنبال حيزى بيشتر استر است.

ــاما فراموشُ نكنيدكهكاربرد لنتها كتابى دربارمى اخلاقيات جنـيا














 احساس كند.
 لذتهایشان داشتهباشيم كه بتواند لذتِ ديغرى را در نظر گيرد؟ آيــا لذت

F80 در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
ديگرى جيزى است كه مىتواند با لذت من تلفيق شود، بى آنكه به قانون، به
ازدواج يا نمى دانم به هر جيز ديگرى ارجاع دهيم؟؟

- بسيار خـب، مىبذذيريم كه نادوسويخى براي يونانيان مسئله بودهاستـ، اما بهنظر مىرسد كه اين از آن نوع مسانُلى استت كه مىشد حل كرد. هحرا سكـس با يل مردانه

 مسُلهاى كم اهميت و جززتى نيست، زيرا با تلاش براى واردكردن لذت ديگُرى، كل نظام اخحلاقى و پا يحانمند فرومى

ـ درست است. اخلاقياتِ يوناني لذت مرتبط است با جامعهاى مردانه، بـا ناقرينگى، با حذف ديگرى، با وسواس دخول، با نوعى تهديد به محرومشدن از انرزى خود و با... ـ همهى اينها كاملاً نفرتانگيز است! - بسيار خحب، اما گرجه روابط جننسى هم نـادوسـويه بـود، هــم مسـانلى را بـراى يونانيان بيشُ مىكـُسيد و مايهى دغدغهى رشان بود، دستكـم بـهنظر مـىرسد لنت بهخودى نحود براى آنان مسنله نيست.

ـ در كاربرد للتهها، تلاش كردم براى مثال نشان دهم كه تنشـى فزاينده ميان لذت و سالامت وجود دارد. وقتى گغتههاى پزشكان و تمام آن دلمشغولى در مورد رزيم غذايى را در نظر مى گيريد، نـخست درمـى يابيل كـه درمـجموع، درونمايههاى اصلى طى جندين قرن يكسان است. اما اين ايـده كـهـ سكس خطراتى دارد، در سدهى دوم بس از ميلاد ـبسى قوىتر است تا در سدهى جهارم پيش از ميلاد. براى مثال مى توان نشان داد كه براى هيتوكراتس، فـعل جنسى بيشاييش خطرناك است، بنابراين بايد در مورد آن بسيار مواظب بود، فقط در فصولى معين و نه همواره رابطهى جنسى داشت و غيره. اما بـهنظر
 [بيمارى] رابطهى تنگاتنگترى داشت. و فكر مىكنم تغيير مهم اين است كه

در سدهى جهارم بيشن از ميلاد، فعل جنسى يكى فعاليت بود، حاللَآنكه براى مسيحيان يك انفعال. تحليلى بسيار جالب از آكوستينوس قديس دري در در ديس

 آكوستينوس قديس و مسيحيان، نعوظ حيزى ارادى نيست و نشانهى انفعال است_كيفرِ كِناهِ آفازين.

- يس يونانيان بيشتر دغدغهى سلامت را داشتند تا دغدغهى لنت؟





 نيست، بلكه انتخاب مواد مهم است.
 نيست. با/ينحال مىتوانيم درسها يـى از اين دوران بياموزيم، نه؟
- فكر مىكنم هيج ارزش شايان تقليد و نمونهوارى در دورانى كه دوران مـا مـا





 هيج ربطى به طبيعت انسانى يا ضرورتى انسانشناختى انـى ندارد.

F\&Y در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
ـــ اما قبلًا در تاريخ سكسواليته، با مقا يسهى علم جنسى ما با ars erotica [هنر كامجويى] شرقى، اين نكته را شرح دادهبوديد.

- يكى از نكات بسيارى كه در اين كتاب مرتكب استتباه شدم، همين خيزى



 (فن زيستن] داشتند كه اقتصاد لذت نقش بسيار مهمى در آن داشت. در اين "هنر زيستن"، انگـارهى إعـمالِ تسـلط كـامل بـر خـود بـهسرعت بـه مسئلهاى اساسى بدل شد. و هرمنوتيكِ مسيحي خود تدوين جليدى از اين فن بود.

ـ اما با وجود آنحه در مورد اين نادوسويگى و این وسواسِ سلامت گفتيد، چحه درسى مىتوانيم /ز اين /يده و /مكان سوم بگّيريم؟

- مى خـواهم نشان دهم كه مسئلهى كلى يونانيان فـن خـود نـبود، بـلكه فـن زندگى، tekhnê tou biou، شيوهى زيستن بود. از سقراط تا سنكا يا پِلينيوس، كاملاً روشن است كه آنان دغدغهى زندگى چس از مرگ را نداشتند و اينكه
 مهمى براى آنان نبود؛ بلكه مسـئلهى مهم اين بود كه چجه فــنى بـايد در چـيش
 مهم در فرهنگ باستان اين واقعيت بود كه اين tekhnê tou biou بيش از پيش
 فنِ زندگى اين است كه دغدغهى شـهر ونر و دوستاناش را داشتهباشَد. اما براى



F\&A تاتر فلسفه

داشتهباشى، جون بايد شهر را اداره كنى. اما دلبستگى به دغدغهى خود فقط با إيکكوريان آغاز شد و با سنكا، بِلينيوس و ديگران به امرى بسيار عـمومى بدل شد: هر كسى بـايد دغـدغهى خـود را داشـتهباشد. اخــلاقيات يـونانى

متمركز بود بر مسيُلهى انتخاب شخصى و ز زيبايى شناسىى زيست. ايلهى bios بهمنزلهى مادهاى براى يك اثر زيبايى شناختـي هنر، ايـدایى مجذوبكننده براى من است. همحچنين اين ايده كه اخلاقيات مىتواند بدون آنكه هيج ارتباطى با يك نظام بهخودى يك ساختار انضباطى داشتهباشد، ساختارى بسيار قوى براى زيست باشد. اين همه بسيار جالب و جذاب است.

- يونانيان با انحراف چحگونه برخورد مىكردند؟

ــ در اخلاقيات جنسى يونانيان، تفاوت زيادى وجود نداشـت ميان كسـنى كه زنان يا پِسران را ترجيح مى دادند، يا ميان كسـانى كـه بـهشيوههايى مستفاوت رابطهى جنسىى داشتند، بلكه بِسشِ كميت و فعاليت و انفعال مطرح بود. آيا شـما بندهى اميالتانايد يا اربابشان؟

- و در مورد كـسى كه آنقدر رابطهى جـنسى مىداشت كه سلامتاش را به خـطر مى انداخحت، چحه مىگفتند؟
 افراط و ميانهروى بود.

ـ با تحنين افرادى چحه مىكردند؟
ــ آنان را مشُـمئزكنـنده تلقى مىكردند و به بدى شهره بودند.
ـــ آيا تلاش نمىكردند آنان را درمان يا اصـلاح كنند؟
ـ تمرينهايی براى تسلطيافتن بر خود وجود داشت. براى اييكتتوس، شــما

F\&9 در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
بايد قادر باشيد يك دختر زيبا يا يك بسر زيبا را ببينيد، بى آنكه ميلى به آن
 پِارسايي جنسى در جامعهى يونان گرايش يا حركتى فلسفى بود برآمده از

 مردم به منظور داشتن يك زنـدگى غـنىتر و زيـباتر، تـالاش مـىكنند از هـر
 يک فيلسوف پارسا باشد.

- يونانيان به نام يك زندگى بهتر، بارسا بودند و ما به نام علم روانشناسى، در يى تحقت خوديـ.
 نيست. در ابداعات فرهنگگي بشر، گنجينهاى از روش ها، تكنيكـها ها، ايلدها ها و و

 بهمنزلهى ابزارى براى تحليل و تغيير آنجه اكنون مى گذرده، بسيار مفيد باشد.
 مىتوانيم خوب بينيـم كه برخى از اصل هاى مهم اخلاقياتمان در لحظهاى معين در بيوند است با يك زيبايى شناسى زيسـت، فكر مىكنم حنين تحليلى تاريخى مىتواند مفيد باشد. طى قرنها بر اين باور بودهايم كه ميان اخخلاقيات ما، اخخلاقيات فردىمان، زندگى هر روزهمان و ساختارهاى بـزرگ سـيـاسى، اجتماعى و اقتصادى، روابطى تحليلى وجود دارد و نمى توانيمَ براى مثال هيِّ تغييرى در زندگى جنسى مان يا در زنـدگى خـانوادگى مان بـهوجود آوريـمه، بى آنكه اقتصاد يا دموكراسى مان را درهم شڭكنيم. به اعتقاد من، بايد از ايلـى رابطهاى تحليلى و ضرورى ميان اخالاقيات و ساير ســاختارهاى اجـتماعى، اقتصادى يا سياسى خالاص شويم.

ـاما امروز جه نوع اخلاقياتى مىتوانيم بسازيم، اگر بدانيم ميان اخلاقيات وريات وساير ساختارها فقط بيوندى تاريخى وجود دارد و نه رابطهاى ضرورى؟



 جرا يك جراغ يا يك خانه مىتواند اثرى هنرى باشد، اما زندگىمان نه؟

 ثيوهى گذراندن ايام بايدكامل باشد.

 زندگى، طبيعت، بدن و غيره مى دانند.











FV) در باب تبارشناسى اخلات: مرورى بر كار در حال انجام

ديگران، مـىبينيم كه او كار خالاقانه را بـه نسسبتى مـعين بـا خــود ـ [نسـبت] نويسنده با خودش ــارتباط مى دهل، نسبتى كه شكل اصالت يا علدم اصالت دارد. من مىخواهم درست عكس آن را بگويم: نبايد فعاليت خلاق فـرد را بيوند دهيم به نسبتى كه با خودش برقرار مىكند، بلكه بايد نسبتى را كه فرد مى تواند با خودش برقرار كند، به فعاليتى خلاق پيوند دهيم.
 مىگويد با يد با مهارستى صـبورانه وكارى هر روزه، به زندگى يكى سبك دهيم و آن

را خلق كنيه.

- بله ديدگاه من به نيجه نزديكتر است تا به سارتر.

تبارشناسى ميل بهمنزلهى يكت مسئلهى اخلاقى - يس از جلد اول تاريخ سكسواليته، دو جلد بعدى، كاربرد لنذتها و اعـترافـات جسم، چحگونه در ساختار طرح تبارشنا سـى هاىتان ادغا م مىشوند؟ ــ ســه عـرصهى مـمكن تـبارشناسى وجـود دارد. نـخسـت، هسـتى شناسي تاريخي خودمان در نسبتـهاىمان با حقيقت كه در اين نسـبت، خـودمان را بهمنزلهى سوزهههاى دانش برمى سازيم؛ دوم، هستى شـناسي تارينخي خودمان در نســبتهایىمان بــا قـلمروى از قــررت كـه در آن خـودمـان را بـهمنزلهى سوزههايى كنشُگر بر ديگران برمى سازیم؛ و سوم، هسـتى شناسى تـاريخى نسبتصهاىمان با اخلاقيات كه در آن خودمان را بهمنزلهى عـامالان اخخـلاقى

برمى سازيم.
بس سه محور براى تبارشناسى امكانذذير است. در تاريخ جنون، هر سه محور حضور دارند، هرچند بهشيوهى تا حــودى مسبهم و درهـمبرهم. مـن محور حقيقت را در تولد درمانگاه و در ديرينهشناسى دانش مطالعه كردم. محور قدرت را در مراقبت و تنبيه بسط دادم و محور اخلاقى را در تاريخ سكسـواليته.



















 وسطا همان چجيزى نبود كه در سدهى هندهم ...

ــاما روىممرفته، براى مسيحيان ميل مهم بود، براىكانت نيت، و امروز براى ما احساسات؟

ــبله، در واقع مىتوان اينطور گفت. همواره بخش يكسانى از ما يا رفتارمان نيست كه با اخلاقيات مرتبط است. همين جنبه است كه من جوهر اخلاقى '

مىنامم.
ـ جـوهر اخلاقى مثل مادماى است كه بعداً اخحلاقيات روى آن كار مىكند؟

- بله همينطور است. براى مـثال، وقـتى aphrodisia توصيف مىكنم، مى خواهم نشان دهم كه آن بخشُ از رفتار جنسي مرتبط با اخلاقيات يونانيان جيزى است متغاوت با نفس اماره يا جسم. براى يونانيان، جوهر اخلاقيْ اَفعال مرتبط با لذت و ميل در وحدت انـان بود. و ايـن بسـيار متفاوت است از ايدهى جسمّ "اجسم") مسيحيان. سكسواليـته سـومين نـوع ايع جوهر اخلاقى است.


## ــتفاوت اخلاقى ميان جسم و سكسواليته چحيست؟

 دقيق قابل تحليل است. ييش از مطالعهى اخخلاقيات يونانى يا يونانى-رومى، نــمىتوانســتم بـه ايـن بـرسش بــاسخ دهـم كـه جـوهر اخــلاقي اخــلاقيات
 مى فهميدند، فكر مىكنم مى دانم جوهر اخلاقى يونانيان جه بود. براى يونانيان، وقتى يک فيلسوف به يك پِر عشق مىورزيد، اما او را لمس نمىكرد، رفتار او ارزشعمند بود. مسئله اين بود كه او بسر را لمس كردهاست يا نه؟ جوهر اخلاقى اين بود: عملى مرتبط بـا لذت و مـيلـ. بـراى آگـوستينوس قديس، كاملاً روشن است كه وقتى رابطهاش را با دوست جوانى در سن هجلـ انـ
 ميلى به پسر داشتهاست. بنابراين مىبينيد كه جوهر اخلاقى تغيير كردهاست.

1. substance éthique/ethical substance




 آنكه زيباترين شكل ممكن را به زندگى بدهد؟
_وقتى مىگوييد (اعقلانى، منظورتان علمى است؟











 اخلاقيات.

- وتتى پادشاه ميكويد: מازآنجا كه بادشاهامه، آيا اين نشـانه و شكلى از زنـدكى زيباست؟


## 1. assujetissment/subjectivation

FVQ در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام

- نشانهى يك زندگي هم زيباشناختى هم سياسى كـه رابـطهأى مستقيم بـا

 قابل تفكيك از ارزش زيبايى شناختى نيست. چس قـدرت سـيـياسى، شكـوه، ناميرايى و زيبايى، همگى در يک لحظهى معين به يكـديگر پيوند مى خـى خورند. اين شيوهى سوزهــ منقادسازى، دومين جنبه از اخلاقيات است.
 دهيم تا سورٌهاى اخلاقى شويمه كدام|ند؟
- بَگُونه روى جوهر اخحلاقى كار مىكنيم؟









 است. در آنجه اخلاقيات مى ناميم، رفتار واقتى افرا افراد، قانونگان، و واين نسبت با خود شامل جهار جنبهاى كه يشّتر كِته شدل، وجود دارد.
-و همگى مستقل از يكديگرند؟

1. pratique de soi/self-forming activity

- هم روابطى ميانشان برقرار است، هم بهنوعى مستقل از يكديخريكند. برايى



 جلب مىكند.













 شيوهى نگرش مسيحيان به خودشان روى دادهاست، در قـانونغان يان نيست،

 بارسايانهى قانونگان تحليل كردم: سلامت، زوجهما يا يا زنان، و پِسران.

ـ آيا درست است كه بگويم شهما اخلاقيات را تبارشناسى نكردهايد، جون فكر

PWY در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
مىكنيد قانونگان اخــلاقى نسـبـتاً ثـابت مـاندهاست، بـلكه آنحــه مـكـنيد، يك تبارشناسى اخلاق است؟


 اخلاقى چجيست؟ جوهر اخلاقى aphrodisia است كه أعمال، ميل ور و لذت در در
 سوزه_منقادسازى اين است كه بايد زيست خود را به زيستى زيبا بدل كرد؛
 مى يينيل، آنجهه تلاش كردهام نشـان دهم، اين است كه در اخــا







 انتخاب شخصى
نزد رواقيون متأخر، هنگامى كه گغتن اين نكتـه را آغـاز كـردند كـد كـه ا(اشـمـا



 قوانين جنسى رفتار بود. نهادهايى كه اين قوانين را تحميل مى ايرينردند، نهادهاى

مذهبى بودند. اما شكل اجبار شكلى قانونى بود. نوعى حقوقى سازي دروني


_اما يَس از عصر روشنگرى، هنگامىكه نغوذ مذهب افول كرد، امر حقوقى باقى ماند؟

- بله، پس از سدهى هجدهم، جارجوب مذهبى اين قوانين تا حدودى محو
 رقابتى بینتيجه به راه افتاد.

ـممكن است مهدى اينها را خلاصهكنيد؟




 خود غايت بود. اين موقعيتى است كه من در دو بخش نخـي توصيفكردم.
سيس جهـُّى درون اين اخلاقيات روى داد. دليل اين جهش تغين






FY9 در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
دقيقتر، در شيوهى ساختنوبرداختنِ نسبت با خود. بااينحال، فكر مسىنم aphrodisia اين تغيير بر جوهر اخلاقى اثر نداشت و جوهر اخالاقى همجنان بود. تـغييراتـى در شـيوهى سسوزهـمسنقادسازى روى داد، بـراى مـنال وقتتى رواقيون خود را موجوداتى عام دانستنن. همحنين تـغييراتـى بسـيار مـهم در شكل زهل بيش آمل، تكنيكهايى كه فرد به كار مىبرد تا در مـعام سـوزهی اخلاقى، بازشناخته و برساخته شود. هدف نيز تغيير كرد. فكر مىكنم تفاوت اين است كه در جشم|نداز كالاسيك، تسلط بر خود بيش از هر جيز بدين معنا بود كه نه ديگرى بلكه فقط خودت را بهحساب آورى، زيرا تسلط بر خود به معناى آن بود كه قادرى بر ديگران حكومت كنى. بـنابرايـن تســط بـر خـود رابطهى مستقيمى داشت با نسبت نامتقارن با ديگران. تسلط بر خود ضــامن فعاليت، ناقرينگى و نادوسويخى بود. بعدها درنتيجهى تغييراتى در ازدواج، جامعه و غيره، تسلط بر خود ديگر اساساً مرتبط نبود با إعمال قدرت بر ديگران: بايد بر خود مسلط باشى، نـه فقط براى حكومت بر ديگران، آنگونه كه در مورد آلكيبيادس يا نيكوكلس بود، بلكه بايد بر خود مسلط باشى، زيرا تو موجودى عاقل هستى. و در اين نوع تسلط بر خود، فرد با ديگران مرتبط مىشود، ديگرانى كه آنان نيز بر خود مسلطاند. و در اين نوع جديد از نسبت با ديگرى، نادوسويگى كمتر از مورد

قبلى است.
بِس جنين تغييراتى روى داد كه من در سه نصل آخر بخش لذتها سعى كردم آنها را نشان دهم. من همان درونمايهها _ـبدن، زوجهها يا يا زنان، و پسران-ـرا در نظر گرفتم و نشان دادم كه اين سه درونمايهى زهد در در بيوندند با يك اخلاقيات تا حدودى جديد. ازآنزو مىگويم "اتا حدودى") كه برخى از عناصر اين اخالقيات تغيير نكرد: براى مثال، aphrodisia. در مقابل، عناصر ديگرى تغيير كردند: براى مثال، تكنيكىها. از ديد كسـنوفون، يگـانه روش براى آنكه يك شوهر خوب باشىى اين أست كه دقيقاً بدانى نقش تو در خانه و بيرون از خانه چيست، بايل چجه نوع اقتدارى بر زنات إعمال كنى، و چجه


 نيست بدانى كه جه نقشى در جالم



 افلاطون مىيابى، نه نزد سقراط، نه نـن نزد ارسطو.
رابطهى كامل و يكسـانى ميان تكنيكىها و و tele [غـايتها ما
 غايت، مىتوان روابطى ممتاز و تكنيكه هايى ممتاز را را يافتى
 مىكنم نشان دهم كه كل اين اخلاقيات تغيير كرد. زيرا غايت تغير تغيير كرد. آنجا



 اماره، جسم و غيرها است.
 اخلاقى بدل مىكند؟





FA) در باب تبارشناسى اخلاق: موورى بر كار در حال انجام
اخــالاقيات رواقـى، نــوعى از حــذف مـيل آغـاز شــد و شـروع كـردند بـه محكومكردن ميل.
 مى شود، جون براى رسيدن به حداكثر مدت و شدت لذت، بـايد آعـمال را محدود كرد.
(افرمول) مسيحى بر لذت تأكيد مىكند و تلاش مىكند آن را را حذف كند. أعمال بايد چيزى خنثا شوند؛ و صرفاً بايد براى توليدمثل وئل يا انجام وظيفهى



 مى شود و در عمل مورد بذيرش است، زيرا بايد ميلتان را آزاد كنيد. آعمال آنقدرها مهم نيستند و در مورد لذت هم هيجحكسى نمى دواند جيست!

## از خود كلاسيكت تا سوزٌهى مدرن

ــدغدغهى خحودكه قصد داريد دركتاب دغدغهى خود به آن بـردازيد، جچيست؟




 خودشيفتگى هم نيست. epimeleia heautou كلمهاى بسيار پُرقدرت و مهم در زبان يونانى است كه به معناى ॥اكاركردن॥ روى جيزى يا دلمشغول جيزی



بود. آنجهه يك بزش شکك نيز به هنگام تيمار از بيمار مىكند، است. يس اين وازهاى بسيار ثُرقدرت است و نوعى كار و يك فعاليت را توصيف مىكند و متضمن توجه، شناخت و دانش، و تكنيكى

ـ اما آياكاربست دانش و تكنيك خحود ابداعاتى ملرن نيستند؟ ــ در دغدغهى خود كلاميك، دانش نقش متفاوتى ايـغا مـىكرد. جـيزهاى بسيار جالبى بـراى تـحليل روابـط مـيـان دانن عـلمى و epimeleia heautou وجود دارد. آن كسى كه دغدغهى خود را دارد، بايد ميان جيزهايى كه مـى توان
 مرتبطاند و براى زندگى اش اهميت دارند.

- يس فهم نظرى و فهم علمى نسبت به دفدغهى زيبا يعشناختى فرعى بــودند و دغدغهى خحود و دغدغهى زيبا يمشناختى محركـشان بود؟

ـ مسئله و بحث آنها فقط مرتبط بود با مقولات محدودى از دانش كه براى ضpimeleia heautou عمومى از حيستى جـهان، از ضـرورت جـهان، و از رابـطهى مـيـان جـهان و
 بيشازهرجيز، موضوعى براى تأمل است: اگر قــادر بـاشى دقـيقاً ضـرورت درت
 شــوى. پس بـراى ايـيكوريان نـوعى تـناسب و تـطابق مــيان دانش مـمكن و دغدغهى خود وجود دارد. دليل آشنايى با فيزيكـ و اخترشناسى اين بود كه
 مى توانم بر آن مسلط شومه تعريف مى شود. - يـس دانْت تابعِ هدفِ عملي تسلط است؟

FAr در باب تبارشناسى اخلاق: مورى بر كار در حال انجام

ـايپکتتوس در اين مورد بسيار روشن است. او تمرينى را توصيف مىكند: هر

 يابم؟" نه، بس كارى نبايد انجام دهم. اگر يكى دختر زيبا يا يكـ پسر زيـبا را ديدى، [مىیرسىى] آيا زيبايى و جذابيت آنان جيزى است كه به من بستگى دارد؟ براى مسيحيان، همهى اين امور كاملاً متفاوت است؛ از ديد مسيحيان، اين امكان وجود دارد كه شيطان در تفستان نغوذ كند و افكارى به شما بدهد كه نتوانيد آنها را بهمنزلهى افكارى شيطانى بازشناسيد و ممكن است باور كنيد كه اين افكار از جانب خداوند آمدهاست و شما را به تـرديد در مـورد آنجهه در نفستان مىگذرده، بيندازد. بدون كارى هـرمنوتيكى، قـادر نـيستيد ريشهى واقعى ميلتان را بشناسيد.

- مسيحيان تا چه حد تكنيكـهاى جديد حكومت بر خود را توسعه دادند؟ ــدر اين مفهومِ كلاسيكِ دغدغهى خود، آنجهه برايم جالب است، اين است كه



 يونانى-رومى كردهاست. اما مى توان ديد كه مردمان باستان در اين فعاليت خود بر خود، سلسلهى تمامعيارى از كردارهاى بِارسايانه را توسعه دادند كه بعدها
 فعاليت [خود بر خود] بهتدريج بيوند خورد به يك پارسايي جنسى معين كـه اخلاقيات مسيحى مستقيماً از آن خود كرد. صحبت بر سر گسست انـي اخلاقى ميان روزگار باستان تسامحگر و مسيحيت پارسا نيست.

ـتحت چه لواعى تصميـم مىگيريم اين سبك زندگى را به خودمان تحميل كنيم؟

ـــد در دوران باستان، اين كار روى خود هـهراه با پارسايى را قانونى مـدنى يــا

 داشتهباشند يا نه.

 جنين مىكردند تا ارزش هايى معين را به زندگى شـان انـا ارزانـى كــنـد (بـازتوليد








 بسيارى آن را مسئلهى محورى جامعدمان بهشمهار مىیآورند؟


 عناصر اخلاقياتمان مرهون آن است، كردارى از خود و برداشـتـى از از خـود
 كاليفرنيايي خود، فرض بر اين است كه مىتونوان با جداكردن خـون

FAD در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
از آنجه ممكن است آن را تيرهوتار يا ازخودبيگانه كند و با رمزكثشايى حقيقت








 خود است. افلاطون جحگونه ثرسشِ نسبت ميان خود و نوشتّن را طرح ميكند؟







 نوشتار را بايد در جارجوبى تكنيكى و مادى كه در قالب آن طرح شُـدهـبودد، طرح كرد.





پايان متن بسط داده شدهاست. اينكه يك مـتن شـفاهى بـاشد يـا مكـتوب، اهميت حندانى ندارد، مسسئله اين است كه آيا سخن مورد نظر راه به حقيقت مىبرد يا نه. بس پرسش بِكتوب يا شُفاهى نسبت به برسشر حقيقت، فرعى است.
سوم اينكه آنجه بهنظرم درخور توجه مى آيد، اين است كه اين ابزارهاى
 بر خود حكومت كند، همانگونه كه يك حاكم بر اتباعاش حكري برمت مى بكند،
 رئيس خانواده بر خانوادهاش حكومت مىكند. اين ايدهى جلديد كه برمبناى آن فضيلت اساساً عبارت است از حكومت تماموكمال برخود، يعنى إعـمال تسلطى بههمان اندازه تاموتمام كه تسلط يك حار حاكم، حاكمى كه ديخر شورشى عليه او روى نخواهد داد، ايدهاى بسيار مهم است كه ما طى قرنها (تقريباً تا
 پرسش hupomnemata و فرهنگ خود بهشيوهاى درخورِ تو جه با يكديگر ادغام شدند، اين نقطه لحظهاى است كه فرهنگ خود حركومت تماموكمال را هدف قرار داد ـ نوعى نسبتِ سياسي دائمي خود با خـي سياستِ خود را با اين دفترجهها به كار مىبستند، درست مثّل حكومتهار و مديران بنگاهها كه از دفاتر ثبت براى اداره كـردن اسـتغاده مـى اسكنند. بـهنظرم مى مسد نوشتار بدينگونه با مسسئلهى فرهنگِ خود مرتبط است.

- مىتوانيد در مورد /ين hupomnemata بيشتر صحبت كنيد؟
- اين hupomnemata در معناى تكنيكى، مىتوانست دفاتر محاسبات باشد يا دفاتر ثبت عمومى يا دفتر شخصى بهمنزلهى دفـترجـه يــادداشت. بـهنظر مى رسد استفاده از آنها بهمنزلهى كتابِ زندگى و كتابِهاى راهِ راهنماى رفتـار



FAV در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
شاهد آن بودند يا گزارشى از آنها را خواندهبودند، تأملات يا استدلالههايى كه شـنيدهبودند يا به ذهنشان خطور كـردهبود. ايـن دفـاتر حـافظهى مـادى جيزهاى خوانده يا شــنيده يـا انــديشيدهشده بـود و از ايـن هـمه گـنـجينهاى
 مادهى خامى بود براى نوشتن رسالههايى نظاممندتر كه در آنها بـرهانها ورا و راههاى مبارزه با اين يا آن نقطهضعف (نـظير عـصبانيت، حسـادت، غـيبت،
 رسوايىى ارائه مى شد.

## ــاما نوشتار جِگونه با اخلاقيات و خحود ارتباط مىيافت؟

- هيتِ تكنيك و هيج مهارتى حرفهاى را نمىتوان بدون تمرين به دست آورد؛
 كه بايد آن را آموزش خود توسط خود فـهميد: ايـن يكـى از اصـول سنتىيى بود كه فيثاغورثى ها، بيروان سقراط و كلبيون تـا مــدتها انـ بـراى آن
 كفـنفس ها، بهيادسبِارىها، آزمونهاى وجدان، مراقبه و تأملات، سكوت و گوشسردن به ديگران)، بهنظر مى رسد كه نوشتار ـ عمل نوشتن براى خود و براى ديگرانــكمابيش ديرتر، نقس نسبتاً مهمى ايفا مىكند.

ـ اين دفترها هنگامىكه نهايتاً در اواخر روزگار باستان اهميت يافتند، جه نقش خاصـ /يفا مىكردند؟

بههمان اندازه كه مىتوانست شخصى بـاشد، بـاايـنحال hupomnemata نـبايد دفـتر خــاطرات خـصوصى يـا حكــايتهايى از تـجربهى مـعنوى (وسوسهها، مبارزهها، شكستها و بيروزىها) كه مى توان بعدها در ادبيات مسيحى سراغ گرفت، بهشمار آيد. Hupomnemata (احكايت خودد) نيست؛ و هدف آن روشنكردن اسرار وجدان نيست كه اعتراف به آنها ـ چچه شغاهى

چهه كتبى ـارزشى تـطهيركننده داشت. حـركتى كـه hupomnemata در بیى انجام|ش بود، عكس روشنكردن اسرار بود: نه تعقيب امر وصفنانٍذير، نـه آشكاركردن امر بنهان و گفتن ناگفتهها، بلكه برعكس، گردرد گفتهشده مدنظر بود، گردآورى آنجٍه مى شد شنيد يا خواند، و مقصود از آن چيزى غير از برساختن خود نبود.
را بايد دوباره در بافت تنش بسيار حساس اين دوران جا
 گفتهشده، از تكرار خطابه، و از تكرار و تمرين (انقل قول)| در برتو سن و اقتدار،



 آموزش، شنيدن يا خواندن انتقال يافتهبود، وسيلهاى بسازى براى برقرارى نسبتى تا حد ممكن مناسب و كامل ميان خود با خود.
 مىتوانيد دربارهى تغاوت بارسايى يونانى- رومى و پـارسا يع مسـيحى بـرایمــان صحبت كنيد؟






 اين است كه بايد خود را اٍاكِ و معصوم نگاه دارى. مسـئلهى بكـارت، ايـن

FA9 در باب تبار شناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام
الخــوى ॥اشــرافت)| زنـانه در مسـيحيت اهــميتى بـهمراتب بـيستر يـافت.

 الگويى مردانه براى تسلط بر خود بود، و زنى كه اعتدال و ميانهروى مىكرد،
 جنسي خود از رهگذر درونمايهى عصمت و بكارت مبتنى بر الگوى شُرافت
 اهميت يافت. مسئلهى اخلاقيات بهمنزلهى زيبايی شناسى زيست را مسئلهى تزكيه پوشاند.
اين خود جديد مسيحى بايد بيوسته بررسى و معاينه شود، زيرا اين خود




 ضرورت چشَمپوشى از خود و كشف حقيقت آن.

- يـس نيّحَ در تبارشناسى اخلاق اشتباه مىكندكه زهد مسيحى را سزاوار مىداند، جحون از ما |مخلوقاتى" مىسازدكه مىتوانند نويدبخش باشند؟
- بله، با توجه به همهى آنچجه از تحول اخلاقيات پاگانى از سـدهى چـهـارم
 سزاوار دانستن مسيحيت دجار اشتباه مى شود.
- هنگامىكه مسيحيان اين دفترحهها را در نسبت خود با خود بهكارگرفتند، نقش اين دفترجهها حه تغييرى كرد؟

ــيك تغيير مهم اين است كه مطابق متنى از آتاناسيوس قديس در باب زندگى

آنتونى قديس، يادداشتكردنِ حركاتِ درونى سلاحى برای مبارزهى معنوى



 دشمن است، مىزدايد.

## - جـنين تغيير بنيادينى جچگونه /مكانيذير شد؟

-بدراستى ميان hupomnemata كه كسنوفون طرح كرد و نقط يادآورى عناصر




 تفسير كند. با اين توصيف شبانه، گامى مهم در توصيف خود برداشته شد شد.
_اما اين ايدهكه غور و تأمل در خود به شهما امكان مىدهد سـايهما و تيرگى هـا را در


 آلكيبيادس، در شـكل غور و تأمل خود در نفس در قالب استـعارهى مشــهـور




FQ1 در باب تبارشناسى اخلاق: موورى بر كار در حال انجام
نغريست، يعنى چششمى كه در خود است، حتا اگر اين در خـود تـلويحاً در هيئت حشم يك ديگرى باشد. و در اينجا سرانجام فرد خود را در مردمك حشم ديگرى مىبيند: مردمك همجچون آينه عمل مى دكند. و به همين شيوه، نغس كه خودش را در نفسى ديگر (يا در عنصرى الهى از نفسى ديگـر) كــهـ
 مى بينيد كه اين ايده كه بـايد خـود را شـناخت، يـعنى بـايد بـه شــناختى

 را دريانتيد، ديگر نيازى نيست از خودتان بِرسيد كه جه كـردهايـل، بـه جـهـ انديشيدهايد، حركات ايدههاىتان يا تصورات دتان جهه بود، و به جه جـيز
 بهمنزلهى ابزه، اين تكنيكى نگريستن و غور را اجرا كنيل. افـلاطون هـرگز از آزمودن و بررسى وجدان سخن نگفت - هرگز!

ـــدر مطالعات ادبى، معمولاً از مونتنى در مقام نخستين خخودزندگىنامهنويس بزرگى
 عقبتر مىبريد.



 آن جیزى نزديك است كه مىتوان در ميان رواقيون يافت كه تجربهى خوه انود را را


 كردارهاى معنوى مسيحى را مىيابد، بسيار آشكار است.

Fqr

براى مثال، تمرين قدمزدن را كه إييكتتوس توصيه مىكند، در نظر بگيريم. هر روز صبح در حين قدمزدن در شهر، بايل تلاش كنيم تعيين كنيم كه در مورد هر حيزى (يک شخصيت رسمى يا يکى زن زیبا) جه انگیزههايى داريمه، آيا تحتأنير قرار گرفته يا جذب شلدهايم يا نه، يا آيا آنقدر بر خودمان تسـلط داريـم كه بی تغاوت بیگـريـم يا نه.
در مسيحيت، همين نوع تمرينها را داريـم، اما اين تـمرينها دا در خـدمت آزمودن وابستگى ما به خداوند است. به ياد مى آورم كه در يك متن سدهى هفدهم، تمرينى را يافتم كه يادآور آيكتتوس بود و در آن يكى طلبهى جوان در حين قدمزدن تمرينهايیى را انجام مى دهد كه نشاندهندهى آن اسـت كه هـر

 تناظر دارند، تا آنجاكه با ابيكتتوس قدمزدنى را داريم كه طـى آن فـرد بـا نشاندادن اينكه به هيج جيز يا هيجكس وابستگى ندارد، حاكميتاش را بر خودش تضمين مىكند، حــال آنكه در مــال طـلبهى مسـيحى، طـلبه قـدم





- يس سخخن نقشى مهم ايفا مىكند، اما همواره در خدمت كردارها يع ديگر است، حتا در ساختن خحود.
- بهنظرم مى رسد كه همهى اين بهاصطلاح ادبياتِ خود ـد دفترجهى خاطرات شخصى، حكايتهاى خود و غيره - را نمىتوان فهميد، مخر آنكه آن را در خارجوب عمومى و بسيار غنى اين كردارهاى خود جا دهيم. طـى دو هـزار سال، افراد در مورد خودشان نوشتهاند، اما نه بهشيوانى يكسـانـان. احســاس مى كنم - شايد اشتباه مىكنم ــكه گرايشى وجود دارد كه رابطهى ميان نوشتار
far در باب تبارشناسى اخلاق: مورىى بر كار در حال انجام
و حكايت خود را پديدهای خاص ملدرنيتهى اروبايى معرفى مسىكند. قصد ندارم انكار كنم كه اين بديدهاى ملدرن است، اما يكى از نخستين كاربردهاى أى

نوشتار همين بودهاست.
〒س كافى نيست بگوييم كه سوزَه در يک نظام نمادين برساخته مى شود. فقط در بازى نمادها نيست كه سوزه برساخته مى شود. سوزه در كردارهايى واقعى برساخته مى شود، كردارهايى كه مىتوان از لحاظ تاريخى تحليل شان كرد. يك تكنولوزیى برساختن ســوزه وجـود دارد كـه در عـين بـهرهبردن از

نظامهاى نمادين، از آنها مى گذرد.

مىرسـد؟
ـ شايل خودكاوى در ابتدا تــمرينى بـىنهايت چُـرمشقت بـوده و شــمارى از ارزشددهى هاى فرهنگى لازم بودهاست تا دستآخر به فعاليتى مـثبت بـل
 شكل هايى متفاوت بیداكرد. بههمان اندازه كه مطالعه و مقايسهى تكنيكهاى متفاوت توليد تجيزها و هدايت و ادارهى انسانها بهدست انسانها از طـريق حكومت ضرورى است، بايد تكنيكىهاى خود را نيز به پـرسش گـرفت. دو


 مرتبطاند با تكنيكههاى ادارهى ديگران. براى مثال، اگگر نهادهاى آموزشى را در نظر بـــيريم، مـىينيم كـه ديگـران هـدايت و اداره مـى شوند و بـه آنـان حكومت بر خود آموزش داده مى شود. ازهمينروست كـه بـهنظر مـىرسد تكنيك خود با تكنيک حكومت بر ديگران مرتبط است.


دست رفتهاست، يا برعكس، تكنيكىهاى مسييحى آن را در خود ادغامكرده و تغيير
د/ده/ست؟

ـــكـر نمىكنم كه فرهنگ خود محوشله يا از ميان رفتهباشل. عناصر بسيارى را بازمىيابيم كه مسيحيت بهسادگى آنها را الدغام كرده، جابه بهكار بردهاست. از زمانى كه مسـيحيت فـرهنگ خـود را جــذب كـرد، ايـن
 _- دغدغهى ديگران_ epimeleia ton allon heauto بدل شد، جيزى كه كار شبان است. اما ازآنجا كه رستگارى فرد را ــدستكم تا حلودى - نهاد شُبانى كه دغدغهى نفسها را هدف قرار دادهاست، هدايت
 استقلالاش را از دست داد.
نكتهى جالب اين است كه طى رنسانس، سـلسلهى كـاملى از گـروههاى
 برابر اين قلرت شبانى مقاومت مىكنند و حق تعيين قوانين خاص خود را طلب مىكنند. از ديدگاه اين گروهها، فرد بايد مستقل از نهاد كـليسا و نـهاد شــبانى، مسئوليت رستگارىاش را برعهده گيرد. پس تا حدودى شاهد ظهور دوبارهى نه

 اينجا اشارْى من به متن مشَهور بوركهارت در بـاب زيـبايـى شناسى زيست است. اين ايده كه مىتوان زندگى خود را به اترى هنرى بدل كرده، بیشك در قرون وسطا ايدهاى غريب بود و فقط در دوران رنسانس دوباره ظاهر شد. ـــــــا اينجا، از درجات گونا گون تصاحب تكنيكـهاى قديهى حكومت بر خــود صصحبت كرديد. در نوشتتههاىتان، همواره برگسستى بزرگى ميان رنسانس و عصر
 حكومت بر خود و سا يركردارهاى اجتتماعى وجود نداشت؟

FqA در باب تبارشناسى اخلاق: مرورى بر كار در حال انجام

ـاين برسشى بسيار جالب است، اما ندىتوانم بیدرنگ به آن بِاسخ دهم. با گغتن اين نكته آغاز كنيم كه نسبت ميان مونتنى، بِاسكال و دكارت را مى توان در قالب اين پرسش بازانديشى كرد. نخشست اينكه پاسكال همصچنان در سنتى بود كه كردارهاى خود و كردار زهد مرتبط بود با شناخت جهانـ نبايد فراموش كنيم كه دكارت "تأملات") را نوشت - و تأملات يك كـر كردار خود است. اما نكتهى خارقالعاده در متن دكارت اين است كه او موفق شـد يك سوزهى بنيانگذار كردارهاى شناخت را جايگزين سوزهى برسـاخته بـهيمن كردارهاى خود كند.
اين بسيار مهم است. حتا اگر درست باشد كه فلسفهى يونانى عقلانيت را بنيان گذاشت، اين فلسغه همواره اعتقاد داشت كه يك سوزه نمىتوانـلـ بـه حقيقت دست يابد، مگر آنكه نخست كارى روى خودش انجام دهد كه او را قادر به شناخت حقيقت مى سـازد ــكار تزكيه، نوكيشي نـفس بـهمدد غـور و تأملِ خودِ نفس. همـجنين درونمايهى تمرين رواقى را مىىبينيم كه با آن سوزَه نخست استقلال و عدموابستگى اش را تضمين مىكند ـ و آن را در جارجوب
 است كه به او امكان تضمين عدموابستگىاش را مـى دهد، و درعـينحال، فتط بهمحض تضمين اين عدموابستگى است كه او قادر مى شود نظم جهان را آنگونه

 دستيابى به حقيقت شوم؟" بهبيانى ديخـر، حـقيقت هــوواره بـهايى دارد؛ بـدون زهله دستيابى به حقيقت وجود ندارد. در فرهنگ غرب تـا سـلى شـى شـانزدهمه، زهد و دستيابى به حقيقت كموبيش به گونهاى مبهم همواره با يكديگر مرتبطاند. فكر مىكنم دكارت از اين نگاه دست مسىكشد، وقتـى مسىگويد: الــرأى دستيابى به حقيقت كافى است كه من آن سوزهایى باشـم كه بتوانـد آنجــه را واضح و بديهى است، بييند.") وضوح و بد|هت در نقطهى بيوند ميان نسبت با خود و نسبت با ديگران و نسبت بـا جـهان، جـايگزين زهــل مـى شود. بـراى و

8q8 ثاتر فلسفه

نسبتيافتن با حقيقت، نسبت با خود ديگر نيازى به زاهدانهبودن ندارد. كافى است كه نسبت با خودْ حقيقتِ واضح آنجهه را مىبينمه بر من آشكار كند تا اين حقيقت را قطعاً دريابم. بنابراين، من مىتوانم غيراخلاقى باشم و حقيقت
 كميايسش صراحتاً آن را رد كردهاند. بيش از دكارت، نمى شد ناپاك و بیى اخلاق بود و حقيقت را شناخت. با دكارت، نشانه و گواهِ مستقيم كافى بـود. پنس از دكارت، سوزهى بـىزهِلِ شــناخت است كـه ظـهور مـىكند. بـا ايـن تـغيير،

نهادينهشدنِ علم ملرن امكانیِير شد. بى شك در اينجا تاريخیى بسيار طولانی را كه بـاايـنـحال اسـاسى و بـنيادين است، بها جمال نشان دادم. پس از دكارت، سوزّى شـناختى را داريم كه مسئلهى نسبت ميان سوزهى اخالاقى و سوزهى شُناخت را براى كانت طرح كـرد. در عصر روشنگرى، بحثهاى بسيارى درگرفت بر سر اينكه آيا اين دو سوزه كاملاً

 همين نسبت با خود است كه كانت در نقد عقل عملى طرح مى كند. ـ منظورتان اين است كه دكارت عقلانيت علمى را از قيد انحلاقيات رها كــرد و كانت دوباره اخحلاقيات را بهمنزلهى شُكلِ كاربردي روش هاى عقلانيت واردكرد؟
 يعنى خودم را با سازگاركردن با قواعل عام، در هر يك از كنش هايم بهمنزلهى سوزهی عام برسازم." پس پرسش هاى قديمى دويـاره مـطرح شـدند: جـخــونه مى توانم خودم را بهمنزلهى سوزهیى اخلاق برسازم؟ چچگونه مى توانم خودم را بدينگونه بازشناسـ؟ آيا به تمرين هاى زاهدانه نياز دارم؟ يا صرفاً همين نسبت كانتى با امر عام است كه با سازگاركردن من با عقل عملى، مرا اخخلاقى مىكند؟ جِس كانت راه جديد ديگرى را در سنت ما باز مى كند كه بهيمن آن، خوذْ صرفاً دادهشده نيست، بلكه در نسبت با خود بهمنزلهى سوزه برساخته مى شود.
كاربرد لنـتفتار ها

مـتـن حـاضر بيشگگفتارى عـمومى است كـه فـوكو بـر سـه جلد از تـاريغ



فرانسوى ن.ك.:

L'Uage des plaisirs, Gallimard, 1984;
و براى متن انتگليسى ن.ك.:

The Usage of Plasure, The History of Sexuality 2, trans. Robert Hurley (Harmondsworth: Penguin, 1992).

## تغييرات

اين سلسله از تِثوهشُها ديرتر از آنجَه بيشبينى كردهبودم و و در شكلى كاملاً








 انگاره با آن مرتبط است، تحليل كنم. خود اصط اصطلاح (اسكسواليتهه) ديرتر و و در















 فرهنگ بفهميم.
اينجنين سخنگغتن از سكسواليته مستلزم رهايى از اين شاكلهى فير فكرى نسبتاً رايج بود كه از سكسواليته يك نامتغير مى سازد و جنين فرض میى ايند

كاربرد لذتها 89

اگر سكسواليته در تجلى هايش شكل هايیى را مسىيابد كـه از لحـاظ تـاريخى تكيناند، اين در اثر سازوكارهاى گوناگون سركوب است، سازوكارهايى كه در هر جامعهاى سكسواليته در معرض آنهاست؛ جحنين فرضى ميل و سوزهى ميل را از حوزهى تاريخى بيرون مىگذارد و شكل عمومى ممنوعيت را دليل آنْجٌه در سكسواليته مىتواند تاريخخى باشل، مـى دانــد. امـا رد ايـن فـرضيه بهتنهايى كافى نبود. سخنگفتن از سكسواليته بهمنزلهى يك تجربهى از لحاظ تاريخى تكين همحتنين مستلزم دراختيارداشتن ابزارهايى بود كه بتوانند سـه

 نظامهاى قدرت كه كردار سكسواليته را تنطيم مىكردند و $\uparrow$ ش شكل هايى كه در آنها افراد مىتوانند و بايد خود را بـهمنزلهى سـوزهمى ايـن سكسـواليـته بازشناسند. بااينحال، در مورد دو نكتهى اولى كارى كه قبالًا كردهبودم ـ جیه در مورد پزشكى و روانْزَشكى، چحه در خصوص قدرت تنبيهى و كردارهای انضباطى - ابزارهاى مورد نيازم را به من دادهبود؛ تحليل كردارهاى گفتمانى امكان مى داد درعين گريز از دوشقى علم و ايدئولوزى، شكل گیرى دانشَ ها را دنبال كنم؛ تحليل روابط قدرت و تكنولوزىهاى شان امكان مى داد كه در عين گريز از دوشقى درنظرگرفتن قدرت بهمنزلهى استيلا يا رد و افشاى آن بهمنابه وانموده، إين روابط و تكنولوزى ها را استراتزییهايى باز در نظر گيرم.
 جنسى هدايت مىكرد، مشكالات بهمراتب بيشترى را برايم بيش آورد. در آن


 كالسيك سكسواليته، بلكه هدچچنين در برداشتهايى كه در بی خلاص شدن از اين نظريه بودنل، يافت مى شد؛ هــجنين همين درونمايه بـود كـه بـهنظر مىرسيلد در سدهى نوزدهم و بيستم، از سـنـت طـولانى مسـيـحيت بـه ارث

رسيدهاست. درحالى كه تجربهى سكسواليته مىتوانل بـهمنزلهى يك شـكـلِ
 بهنظر میرسد هر دو تجربه تحت سيطرهى اصل (॥انسان ميلگر") قرار دارنذ.
 هجلهم به بعد بلون انجام كارى تـاريخى و نـقادانـه و بــنابرايـن بـــون يك "اتبارشناسى")، دشوار بهنظر میرسيل. مـنظور مـن از تـبارشناسى بـردازشِ
 تحليل كردارهايى است كه بهيمن آنها افراد هدايت شدند به بذل تو جهه بـه خود، رمزگشايى از خود، بازشناختن خود بهمنزلهى سوزهى ميل و خود را سوزّهى ميل دانستن، و به كاراند|اختِنِ نسبتى معين ميان خود با خود كه به آنان امكان مىدهد حقيقت هستى شان را در ميل كشُف كنند، جه اين ميل طبيعى
 جستوجوى آن بود كه حگونه افراد هدايت شدنل به انجام هرمنوتيك ميل در مورد خود و در مورد ديگران، هرمنوتيكى كه رفتار جنسىى شان بـى شـي محمل آن بود، اما بهطور قطع عرصهى انحصارىاش نبود. روى همرفـته، براى
 ("سكسواليته)" تجربه كنل، ضرورى بود نخست مشختص شود كه انسان غربى جِگُونه طلى قـرنها بـه بـازشناختن خـود بـهمنزلهى سـوززهى مـيل هـدايت

شدهاست.
بـرإى تـحليل آنجــه اغـلب بـيشّرفت شـناختـها خـوانـده مـى شد، يك جابهجايى نظرى بهنظرم ضرورى مىرسيد: اين جـابهجايى مـرا بـه بـررسى
 همجنْين براى تحليل آنْحه اغلب تجلى هاى (قدرت)" توصيف مى شله، يك جابهجايى نظرى ضرورى بود: اين جابهجايى مرا بيشتر به بـررسى روابـط



كاربرد لذتها

جابهجايى سومى ضـرورى بـهنظر مسىرميل؛ بـايد جستو جــو مـى شـد كـه كدام|ند شكل ها و وجههاى نسبتـ با خود كه از رهگذر آنهـا فـرد خــود را
 حقيقت در نسبت با يکديگر - برمبناى مسثالِ شـمارى از عـلوم تـجربى در د سدهى هفلهـم و هجدهم - و سيس مطالعهى بازىهاى حقيقت در نسبت با روابط قدرت برمبناى نمونهى كردارهاى تنبيهى، كار ديگرى بهنظر ضرورى مى رمسيد: مطالعهى بازىهاى حقيقت در نسبت خود با خود و برساختن خود


ناميل، بهمنزلهى عرصهى مرجع و حوزهى تحقيق.
 دور خواهد كرد. بايد انتخاب مىكردم: يا حغظ طرحى كه در نظر گرفتهبودم و همراه كردن آن با يك بررسمى سريع تاريخخى در مورد درونمـايهى مـيل، يـا
 دوران باستان. من اين آخرى رابرگزيدم، چون نكر كردم كه دست آخر، آنچهـ به آن دلبسته بودم و از ساللها بيش مى خواستم انجام دهـم، همين تلاش برا بی جداكردن برخى از عناصرى است كه مىتوانند به كار [بردازش] تاريخیى از حقيقت بيايند. نه تاريخى از آنجه مـمكن است حقيقت موجود در شناختـها باشد؛ بلكه تحليلى از ((بازىهاى حقيقت)"، بازىهاى حقيقت و كذب كه از رهگذر آنها هستى از لحاظ تاريخیى بـهمنزلهى تـجربه بـرساخته مسى شود، يعنى بـهمنزلهى آنجـه مسىتوانـلـ و بـايد انـلـيشيله شـود. از رهگــنر كـدام بازىهاى حقيقت، انسانْ هستى خاص خود را براى انديشيدن عرضه مىكند، هنگامىكه خود را در متام ديوانه مى فهمد، هنگامىكه خود را بهمنزلهى بيمار مى ييند، هنگامىكه بهمثابه موجودى زنده، نـاطق و كـاركن، در مـورد خــود مىانديشل، هنگامىكه تحت عنوان مجرم، در مورد خود قضاوت مـىكند و خود را تنبيه مسىكند؟ از رهعــذر كـدام بـازىهاى حـقيقت، انسـان خـود را بهمنزلهى انسان ميلگر بازشناخته|ست؟ بهنظرم مىرسيل كه هرچند با طرح

بِرسش بدين شيوه و يردازش آن در دورهاى كه از افقهايى كه قبلاً با آنهـا













 من با اين خطر مواجه بودم كه بـى آنكه جندان






 توصيههاى ارزشمْندى به من كردي.

يل ون طى اين سالها بيوسته مرا يارى كرد. او مى داند كه جستوجوى





 برخى، اين انگيزه بهخردي












 اينكه جخرونه و تا حه حد مى توان به


 دعواى شان رسيدگى مىكند؛ اما اين حق گفتمان فلسفى است كه آن جا جيزى را






خود در انديشه.
 داددبودم، براساس عرصها














 موضوع دلمشغولى اخلاقى اند؟ جرا ا اين دغدغهى اخلاقى، كه دستكم در
|. . «essay»/<essai»، رساله، جستار و نيز آزمايش و امتحان.
2. «ascèse»/«acsesis»

برخى برههها، در برخى جوامع يا برخى گروهها، بهنظر مهمتر زسيد از توجه
 اساسى اند، نظير رفتار تغذيهاى يا انجام وظايف دلـاين ملنى پاسخى به ذهن خطور مىكند: تجون ممنوعيتهايى اساسى در مورد رفـتار

 راهحل است؛ و بهويزه به معناى ناديدهگرفتن اين است كه دغدغ اسغهى اخلاقى در مورد رفتار جنسى در شدت و شكلهايش، همواره رابطهاى مستقيـم بـا
 جايى شديدتر است كـه نـه اجـبارى هسـت نـه مـمنوعيتى. مـختصر ايـنـكه ممنوعيت يک چيز است و مسئلهسازى اخلاقى چیيزى ديگـر. پس بـهنظرم رسيد كه بِرسشى كه بايد راهنماى پثروهش من باشد، اين است: خِگونه، جرا و در حهه شكلى فعاليت جنسى بهمنزلهى عرصهى اخلاقى بـرساخته شـلـ؟ جرا بر اين دغدغهى اخلاقى با وجود شكل هاى گوناگون و شدت متغيرش، تا
 وظيغهى تاريخى از انديشه در تقابل با تاريخى از رفتارها يا بازنمايىهـا، اين است كه شرايطى را تعريف كند كه در آن مـوجود انسـانى آنجـهـ را هسـت، آنجحه را مىكند و دنيايى را كه در آن مىزيده (امسئله مىكندهِ).
 يونانى-رومى، بهنظرم رسيد كه اين مسئلهسازى مرتبط است با با مجموعهاى از كردارها كه بهطور قطع اهميتى بسيار در جوامع ما دارند: اين مجموعه هـي همان
 كردارهايى سنجيده و اختيارى فهميد كه انسانها براساس آنها نهتنها قواعد رفتار را براى خود وضع مى كنند، بلكه همجنين در بی دگرگونى خوذ، تغ.ي.

خود در هستى تكينشان، و ساختن اثرى از زندگى شاناند كه حامل برخـى ارزشه هـاى زيـبايى شناختى و مـطابق بـرخـى مـعيارهاى سـبـى است. ايـن


 روانشناختى ادغام شدند. بااينحالل، بى شكى جا دارد كه تاريخ طولانى اين اين زيبايى شناسى هاى زيستن و اين تكنيكىهاى خود پردازش شود يا بـازيافت



 (اتكنيكهاى خوده) باشد.
جنين است طنز اين تلاشها براى تغيير شيوهى ديدنمان ديان، براى تغيير افق



 تصور مىكردى كه از خودت دور شدهاى و خودت را در و و وضعيتى عمود بر
 بهنظرم مىرسد كه اكنون بهتر درمى يابم كه بهشيوها و با قطعاتى متوالى و متغاوت، مشُغول اين كار روى تاريخى از حقيقت شدم:

 بايد انديشيده شود، عرضه مى شود و تحليل كردارهايع كه برمبناى آنها اين



Q+Y كاربرد لذتها

شكلگيرى ايـن مســلهسازىها را بـا عـزيمت از كـردارهـا و تـغييراتشـان امكانٍذير كرد. مسئلهسازى ديوانگى و بـيمارى بـا عـزيمت از كـردارهـاى اجتتماعى و بزشكانهاى انجام گرفت كه نمايى از "بـهنجارسازى)" را تـعريفـ مىكردند؛ مسئلهسازى زندگى، زبان و كار دركردارهايى گفتمانى انجام گرفت
 مجرمانه باعزيمت از كردارهايى تنبيهى انجام گرفت كه از الگُيى "انضباطى" تبعيت مىكردند. و اكنون مى خواهم نشان دهم كه چچگونه در دوران باستان، فعاليت و لذت هاى جنسى از طريق كردارهاى خود مسئله شدند، كردارهايى كه معيارهاى يك "ازيبايیى شناسى زيستن" را به كار انداختتن. پس به همين دلايل بود كه من تمام مطالعهام را از نو بر تبارشُناسي انسانِ ميلگر از دوران باستان كالاسيك تا نخستين سلدهاى مسيحيت متمركز كردم. من ترتيب زمانى سادهاى را دنبال كردم: جلد اول، كاربرد لذتها، به شيوه
 پيش از ميلاد، فـعاليت جــنسى را مســُله كـردند؛ دغـدغهى خــود بـه هــمين مســـلهسازى در مـتون يــونانى و لاتـين دو ســدهى نـخست پس از مـيالاد مى مردازد؛ و سرانجام، اعترافات جسم شكلگيرى آموزه و شبانكارگى جسم را بررسى مىكند. اسناد مورد استفادهى من بيشتر متون (اتجويزى)" خواهند بود؛ منظورم متوتى است كه شكل شان هرجه باشد (خطابه، گفتوگو، رساله، مجموعهى احكامه نامهها و غيره)، موضوع اصلى شان طـرح قـواعــل رفــار
 نظرى در باب آموزمى لذت يا شهوتها بيابم. عرصهاى كه تحليل خواهــم
 رفتار بايسته را دارند: متونى "اعملى") كه خودشان موضوع عـمل انــده چجـون نوشته شدهاند تا خوانده شوند، آموخته شونده مورد تأمل قرار گيرند، بهكار
 رفتار روزمره است. اين متون نقش ابپاتورهايى را ايفا كردهانـــ كـه بـه افــراد

امكان مىدهند از خودشان در مورد رفتارشان برسش كنند، مراقب آلن باشتند،








 خود را جايگزين تاريخى از نظامهاى اخلاقيات با عزيمت از ممنوعيتها الاريتها كنم.

## r

شكل هاى مسئلدسازى





 قوىتر مىتوان نقاط تفاوتگذارى ديگرى را طرح كـرد. بـراى مـئال، ارزش




1. «étho-poétique»/«etho-poetic»
2. assujettissement/subjugation

كاربرد لذتها

مى گذشت، مسيحيت شريك زندگى را فقط در ازدواج تكهمسرى مىیذيرد و در درون اين رابطهى زناشويى، اصلِ غـايتمندى مـنحصراً تـوليدمثلى را تحميل مىكنل. مردوددانستن روابط ميان افـراد هــمرجنس: مسـيحيت خـــين روابطى را با سختگيرى طرد مىكند، حال آنكه يونان اين روابط را دستكم در ميان مردان تمجيد مىكرد و روم آن را مىپذيرفت. مىتوان بـه ايسن سـه نقطهى اصلى تضاد، ارزش والاى اخلاقى و معنوىيى را افزود كه مسيحيت متفاوت با اخلاقيات پاگانى، براى كفنفس، عفت مادامالعمر و بكارت قائل بود. روىهمرفته، بهنظر مىرسلد كه نسبت به همهى اين موارد كه براى ملتى
 تكـهمسرى، روابط همجنسس خواهانه، عفت و پاكدامنى -ـ، مردمان باستان بيشتر بی تفاوت بودند، و هـيـجيك از ايـن مـوارد تـوجه زيـادى را در آنـان

برنمى انگيخت و براىشان مسائل بسيار حادى نبود. اما اين تصوير جندان درست نيست و نشاندادن نادرستى آن ساده است. مى توان اين نكته را با يادآورى اقتباس های مستقيم و يبوستگى هايى بسـيـيار تنگاتنگ ميان نخستين آموزههاى مسيحى و فلسفهى اخلاقى دوران باستان نشان داد: نخستين متن مهم مسيـحى درخـصوص كردار جــنسى در زنـدگى زنــاشـويى -يـعنى فـصل دهــم از كـتاب دوم آمـوزگار مسـيحى اثـر كـلمانس اسكندرانى [متأله قرن دوم ميلادى ]ـ استوار است بر شـمارى از ارجاعهاى كتاب مقدس و نيز بر مجموعهاى از اصول و تعاليم مستقيماً اقتباس شده از
 قاعلدهى تكهمسرى توليدمثلگر، محكوميت روابـط هـمرجنس خواهـانه، و
 تاريخى طولانىتر، مىتوان استمرار درونمـايهها، نگـرانـى ها و مـطالباتى را


1. la morale/the moral

ملرن اروبايی است، اما همين درونمايهها، نگرانى ها و مطالبات بيشابيشُ در قلب انديشهى يونانى يا يونانى-رومى بهوضوح حضور دارند. در اينجا جند
 رفتار، تصوير مُنشى بىاعتبار، و نمونهاى از كف نغس.

1. يكت ترس

جوانان مبتلا به اتلاف منى الدر هر عادت بدنشان نشان از كـهولت و بـيرى


 ازدسترفته|ند. اين بيمارى بعضى ها را حتا به فلجشدن مـى وكشانداند؛ درواقـع وقتى اصل حياتبخش طبيعت و خود سرجشمهى حيات ضعيف شدهباشلد،
 شرم آور، جون به بی حسى و بیى

 مى مكند" (r).
 تعليموتربيت از سدهى هجدهم به بعد حول اتلافِ محضر جـنـي كه نه بارورى دارد، نه شريك ـ ـحفظ كرددهاند؛ تحليل تدريجى



 مرگ و شر اختصاص مى داد، در انديشهى تزشكى سدهى نـى نوزدهم بود.










 برسانيدا!. درنتيجه، ترسى بسيار قديمى وجيا وجود دارد.

## r.r. يك شاكلهى رفتارى











 تنوعى است در باب درونمايهاى كه سنتى قـديمى (تـوسط آلدرو وانـدىى،




 مى


 است؛ بالين حال، به يك الگُوى رفـتارى آشكـارا ارزشم
 مقبول يونانيان و روميان باشد. اما دا درسى بـوـي













1. Physiologus، متنى با محتواى اخلاقى در باب حبوانات و نبانات از مؤلفى گمنام، متعلق به قرن دوم بس از مبلاد.

آيد.(^) (اوفادارى)" جنسى شوهر به زوجهى مشُروعاش را نه قـوانـين طـلب

 برايش قائل بودند.

ب. يك تصوير
در متون سدهى نوزدهم، يِى جهرهنگارى كليشهاى از فرد همجنس
 عشوهگرىاش، و نيز شكل و حالتتهاى سيما، اندامشناسـى و ريختشناسى

 اصل داغ طبيعى اين بى حـرمتى به طبيعت؛ باور بر اين بود كـه گـويى (اخــود
 طولانى اين تصوير זرداخته شود (تصويرى كه رفتارهاى واقعى تـوانست از رهگگر يکى بازى بيجيدهى استقراها و تمردها، با آن مطابقت كند). مىتوان در شدت بسيار منفى اين كليشه، معضلى ديرينه را در جوامعمان ديل، معضل

 درنــورديلهاست. إيـن تـصوير بـيشآيش در ادبيـات يـونانى-رومـى دوران
 جهرهنگاري Effeminatus' ديد كه مؤلف گمنام سدهى چهارمى در رسالهاى

 طلا كه در يكى از سخنرانى هايش در باب سـلطنت، از شيطان شـهوترانـى ارائه مى دهد (II)؛ در اشارهى گذرا به خُردهخطيبان عطرآگين و بـا مـوهاى

فرزده كه إيكتتوس در ته كـلاس خـود آنـان را استيضاح مـى كند و و از آنـان














 بهراستى در حضور يك مرد است ياست يا يكى زن.(10) كامالًا نادرست است است اگر در در






 بى باعتبارسازى بروز كرد كه تا مدتها تداوم خواهد داشت.

## F. يكت التوى ثرهيزگارى

قهرمان باتقوايى كه قادر است از لذت رو برگرداند، گويى از وسوسهاى كـه
 ايلده متداول بودهاست كه اين چششميوشى مى تواند نيل به تـجربهى مـعنوى حقيقت و عشق را كه فعاليت جنسى مغاير با آن است، امكانِذذير كند. اما در روزگار باستان بِاگانى نيز سيماى آن پِهلوانانِ اعتدال و خويشتن دارى كه آنقدر بر خود و بر آزمندىهاىشان مسلط بودند كه مىتوانسستند از لذت جــنسى

 ديگر تا چايان عمر روابط جنسى نـداشت،(1\&) يـونانيان حــنين الگـوهايى را شناخته و محترم شمردهبودند. از ديد برخى، اين تقواى مفرط نشان آشكار تسلطى بود كه آنان بر خود إعمال مىكردند و نشان آشكار قدرتى كــه آنـان


 مى موشيد؛ و دقت مىكرد فقط در معابد يا مكانى قابل مشاهده منزل كند ا"تا


 خودِ هستي حقيقت را امكانٍذير مىكرد: سقراط ميهمانى كاملاً اين جنين برا بود
 تصاحب حكمتاش بودند ــ آن حكـمتى كـه دقـيقاً در ايـن واقـعيت تـجلمى مى يافت و معلوم مى شد كـه او خـودش قـادر بـود بـه زيـبايىى تـحريكـآميز آلكيبيادس دست دراز نكند.(1) درونمايهى [وجود] نسبتى ميان كفـنفس جنسى و دستيابى به حقيقت پيشإييش كاملاً بارز بود.

عاء

بااينحال، نبايد بيش از حد به اين ارجاعها توسل جست. نمىتوان از اين ارجاعها نتيجه گرفت كه اخخـلاقيات جـنسى مسـيحيت و اخـالاقيات جــنسى
 جــندين درونمــايه، اصـل يـا انگـاره را در هـر دو يـافت؛ بـاليـنهمه، ايـن درونمايهها، اصول يا انگارهها جايگاه و ارزش يكسانى ندارند. سقراط يّر صصحرا و در جدال با وسوسه نيست، و نيكوكلس شوهرى مسـيححى نـيست؛ خنديدن آريستو فانس به آگاتون در لباس زنانهاش ويزگى هاى مشترك اندكى
 يافت. بهعاووه، بايد بهخاطر داشت كه كليسا و شبانكارگى مسيحى بر اصل
 نه نافى تفاوتهاى احـكام متناسب با جـايگاه افـراد است، نـه نـافى وجـود جنبشهاى زاهدانهى داراى آرمانهاى خاص خود). درمقابل، در انديشهى باستان، معتضيات پارسايى در اخخالاقياتى يكدست، مـنستم و آمـرانـه كـه بهشيوهاى يكسان بر همه تحميل شود، سازمان نيافتهبود؛ بلكه اين مقتضيات

 خاستگاه اين كانونها جــنبش هاى مـتفاوت فـلسفى يـا مـذهبى بـود؛ و ايـن كانونها در ميان گروههاى گوناگون توسعه مى يافتند؛ اين كانونها سبكـهای اعتدال يا سختگگيرى راكه هريک ويزگگى يا سيماى خود را داشت، بيشتر از
 رواقيون يكى نـود، و چارسايى رواقيون نيز بهنوبهى خود بسيار متفاوت بود از چارسايى كه أيیكور توصيه مىكرد. نبايد از برخى از شباهته هايى كه مىتوان بدانها اشاره كرد، جنين نتيجه گرفت كه اخلاقيات مسيحى در مورد سكس
 گرفت كه در تأمل اخاوقى باستان، خيلى زود يك مسجموعه درونمـايههاى








شدهاست.
بااينحال بايد يادآور شد كه اين درونمايههاى پارسايى منطبق نيستند بر






 خاص كل اين تأمل اخلاقى در مورد رفتار جنسى نماين اينا




 مخاطب آن مردان بودند، البته مردان آزاد. درنتيجه، در اين اين اخلاقياتيات مردانيانه،
 تحت قدرت و اختيار شما بود، بهتر است آموزي



AIA
اين تأمل اخلاقى است: اين تأمل اخلاقى تلاش نمىكند حوزهاى از رفتار و عرصهاى از قواعد معتبر را ـبا تنظيمات ضرورى -براى هر دو جنس تعريف كند؛ اين تأمل اخلاقى تلوين رفتارى مردانه بود كه از ديدگاه مردان و براى شكل دادن به رفتارشان ساخته میى شد. بهعبارت بهتر، اين تأمل اخلاقنْ مردان را در مورد رفتارهايى خطاب قراب نمى داد كه ممكن است به برخى ممنوعيتها مربوط باشلد، ممنوعيتهايى
 مذهبى از آنها ياد شدهاست. ايـن تأمـل اخحـلاقى مـردان را دقـيقاً در مـورد رفتارهايی خطاب قرار مىداد كه در آنها بايد از حـقوق، قـدرت، اقـتدار و آزادىشان در لذتبردنهايى كه ناروا و محكوم نبود، بهره مىبردند. بايد اين درونمايههاى پِارسايى جنسى را نه ترجمان يا تفسير مـمنوعيت هاى فاحس و اساسى، بلكه تدوين و سبكدهى به يك فـعاليت در إعـمال قـدرت مـرد و

كاربرد آزادىاش بفهميـم.
اين بدان معنا نيست كـه ايـن مسجموعه درونمـايههاى پـارسايى جــنسى نمايانگر جیيزى بيش از يك ظـرافت بـى نتيجه و تأمـل نـظري بـى ارتـباط بـا دلمشغولى خاص نيست. برعكس، بهسادگى مىتوان ديد كه هر يک از اين شكل هاى بزرگ پارسايی جنسى با محورى از تجربه، و مجموعهأى از روابط انضمامى نسبت دارد: نسبتها با بدن به همراه برسش در باب سالامت و در بس آن، كل بازى زندگى و مرگ؛ نسبت با جنس مخالفـ، به همراه پرسش در باب زوجه بهمنزلهى شريك مهتاز، در بازى نهاد خانواده و بيوندى كه ايـن نهاد خلت مىكند؛ نسبت با هم جنس به هـمراه پرسش در باب شــريكانى كــه مى توان از مـان هم جنسان انتخاب كرد و مسنُلهى سازگارى ميان نتقشهاى اجتماعى و نقش هاى جنسىى! و سرانجام، نسبت با حقيقت كه در آن پپرسش در باب شرايط معنوى امكاندهندهى نيل به حكمت مطرح است. بدينترتيب، بهنظرم رسيد كه تغيير تمامعيار كانون ضرورى است. بهجاى جستوجوى ممنوعيتهاى بنيادينى كه در مقتضيات بارسايى جنسیى بنهان

هاربرد لذتها

يا آشكار بود، بايد جستوجو كرد كه بر بايهى كدام عرصه هاى تجربه و تحت
 عنصرى براى تأمل و مادهاى برأى سبكدهىى. بهعبارت دقيقتر، جـا داشت برسيده شود كه چحرا چهار عرصهى بزرگ روابط كه بهنظر مى رسيد در آنها
 نعاليت خود را گسترش دهده، دقـيقاً مكـانهاى مسـئلهسازى شــديد كـردار جنسىى بودند. چحرا در اين عرصههاست كه در مورد بــلن، زوجـهه، پِسـران و حقيقت، كردار لذتها مورد برسش قرار میگيرد؟ چحرا تداخل نعاليت جنسى در اين روابط بدل مى شود بـه مـوضوع نگـرانـى، بـحث و تأمـل؟ چــرا ايـن محورهاى تجربهى روزانه انديشهاى را امكانیذير كرد كه در یی كاهش رفتار جنسى، تعلديل آن، شكل دهى به آن، و تعريف سـبكى بـارسايانه در كـردار لذتها بود؟ چچگونه رفتار جنسـى ازآنجا كه متضمن اين انواع متفاوت روابط بوده عرصهاى از تجربهى اخلاقى درنظر گرفته شد؟

اخكلاقيات وكودار خود
براى پاسخْدادن به اين پرسش بـايد چــند مـلاحظهى روش شـناختى را وارد كنيم؛ يا بهعبارت دقيقَتر، بايد در مورد موضوعى كـه بـه هـنگام مـطالعهى

شكل ها و تغيير شكل هاى يك (ااخلاقيات)| در نظر داريـم، تأمل كنيم.
 ارزشها و قواعد عمل است كه بهواسطهى دستگاههاى گوناگون تـجويزگر نظير خانواده، نهادهاى آموزشى، كليساها و غيره، به افراد و گروهها تـو صيه مى شود. گاهى اين قـواعـلـ و ارزشهــا بـا صـراحت بســيار در يكـ آمـوزهى منسجم و يك آموزش صريح صورتبندى شدهاند. اما گاهى نيز اين قواعد و ارزش ها بهطور پیراكنده و بدون شـكل دادن به مسجموعهاى نـظاممند، انـتقال مى يابند و بازى يـيجيدهى عناصرى را شكل مى دهند كه يكديگر را متعادل

مى كنند، تصحيح مىكنند و در برخى نكات، باطل مى كنند و بدينتريتريب حد












 هست، شيوهاى كه بايد (ارنتار كرده) ـ ـيعنى شيوها





 احكام جنسى كه وفادارى اكيد و متقارن زنانـا



## 1. «code moral»/«moral code»

2. «moralité des comportements»/"the morality of behaviors"

SYI كاربرد لذتها

بسيارى در (اوفاداربودن)" وجود دارد. ممكن است اين تفاوتها به جند نكته
مربوط باشند.
اين تفاوت ها به آن جيزى مربوطاند كه مىتوان تعيين جوهر اخلاقى ناميل،
 رفتار اخلاقى اش برسازد. بنابراين مى توان اساس كردار ونى وفادارانه را مبتنى كرد بر رعايت اكيل ممنوعيتها و الزامها در كنش هايى كه فرد انجام مى دهدلـ امـا همـجنين مىتوان اساس وفـادارى را در مـهار امـيال قـرار داد، در مـبارزهاى سرستخانه كه فرد عليه اميال به راه مى اندازدا در نيرويى كه فرد با آن مىت وتواند
 هشيارى و مبارزه است؛ در اين صورت، جنبشهای ضلـو نـقيض نغس بسى بيسّ تر از انجام خود أعمال، مادهى كـردار اخــلاقى است. هــمحنين مـادهى كردار اخلاقى مى تواند عبارت بـاشد از شـلدت، اسـتمرار، رابـطهى مـتقابل احساساتى كه فرد نسبت به همسرش داردا و كيفيت رابطهاى كه زن و شوهر را بهطور دانُمى بيوند مى دهد. ايـن تـفاوتها هـمـجنين مـمكن است مـرتبط بـاشند بـا شــيوهى ســورُهـ منقادسازى، يعنى شيوهاى كه فرد با اين قاعله نسبت برقرار مىكند و خودش را ملزم و مكلف به اجراى آن مى دانل. براى مـُال، فرد مى تواند به وفـادارى زناشويى عمل كنل و از حكمى كه تحميل مى شود، تبعيت كندا جون خـو بخشى از گروهى اجتماعى مى داند كه اين حكم را پـذيرفته|ست و آن را بـا صداى بلند اعلام مىكند و بى سروصدا آن را بهمنزلهى عادت حفظ مىكند؛ همحنين ممكن است فرد ازآنرو به اين وفادارى عمل كند كه خود را وارث سنتى معنوى مى داند كه مسئوليت حغظ يا احياى آن را دارد؛ همـجنين ممكن ونـ
 مى دهد، خود را همجحون نمونه عرضه مىكند، يا در جستو به زندگى شخصى|ش شكلى دهد همخخوان با معيارهاى درخشس، زيبايى، نجيبزادگى يا كمال.









 ميل در تمام شكلههاى بنهاناش و و ازآنجّا













 به تزكيهاى كه رستغارى بس از مرگى و ناميرايى سعادتمنداندانه را تضمين مىكند.

كاربرد لذتها
روىهمرفته، براى آنكه يك كنش را (ااخلاقى" بخوانيم، نبايد آن را به يك عمل يا سلسلهاى از أعمالِ منطبقبر يك قاعده، قانون يا ارزش محدورد كنيم. درست است كه هر كنش اخلاقى داراى نسبتى است با امر واقـع كـه در آن
 دربرگيرندهى نسبتى با خود است؛ نسبت با خـود صـرفاً "اآكـاهى از خـودها نيست، بلكه برساختن خود بهمنزلهى (اسوزهى اخلاقى") است كه در آن، فرد بخشّى از خـودش راكـه ابـرُّى ايـن كـردار اخــالقى است، تـعيين مسىكند، موقعيت|ش را نسبت به حكـمى كـه از آن بـيروى مسىكند تـعريف مسىكند، شيوهاى از بودن را كه بهمنزلهى انجام اخخلاقى|ش است، بـراى خـودد تـعيين مىكند؛ و بدينمنظور، روى خودشى كار مـىكند، اقـدام بـه شـناختـ از خـود مىكند، خودش را زير نظر مىگيرد، مى آزمايد، كمال مىبخشُد و تغيير مى دهدا كنش اخلاقى خاصى وجود ندارد كه به واحلدى از يك رفتار اخـلاقى رجـوع


 شيوههاى سوزهشدناند، وجود ندارد. كنش اخلاقى تفكيكنایٍير است از اين شكل هاى فعاليت روى خود كه از يك اخلاقيات به اخالاقياتى ديگر، به همان اندازه متغاوتاند كه نظام ارزش ها، قواعد و مهنوعيتها متفاوتاند. اين تمايزها نبايد صرفاً نتايجى نـظرى داشـتهباشند. ايـن تــمايزها هـا بـراى تحليل تاريخى نيز نتايجى دارند. كسى كه مى خو|هد تاريخ يك "ااخلاقيات" را بِردازد، بايد واقعيتهاى متفاوتى را كه اين وازه دربرمىگيرد، در نظر گـرد. تاريخ »ااخلاقيتها") تاريخحى است كه مطالعه مىكند كنش هاى فلان افراد يـا بهمان گروهها تا حهه حد مطابقت دارند با قواعـل و ارزش هـايى كـه مـراجـع
 مىكند نظامهاى متفاوت قواعد و ارزش هايى را كه در يك جامعه يا گروهى معين عمل مىكنند، مراجع يا دستگاههاى الزامآورى را كه بر اين نظامها تأكيد



 خود، شناخت از خوده، آزمودن خود




















## 1. «juridification»

بسيار قوى _يكى (قانونگذارى)|' بسيار قوى، در مـعناى دقيق كـلمه _را از

 يافتهبودند، واكنش نشـان دادينـي













 حال دستكم در نگاه اول بهنظر مى رسد كه در در دوران بـانـي




1. «codification»
2. «orientés vers l'éthique»/«ethics-oriented»
3. «orientés vers le code»/«code-oriented»

ارجاعهاى بسيار اندكى را مىيابيم به اصل يك قانون كه بخواهد رفتار بايسته








 حاكميت تمامعيار خود بر خود تعريف تريف كردي











 سكسواليتهاى بنابر فرض ثابت، امر مجاز و امر ممنوع را تعريف كندا بـدا بهنظر

STY كاربرد لذتها
مىرسد بهتر باشد بپرسيم كه با توجه به بيوستگى، انتقال يا تغيير قانونگان، جچگونه شكل هاى نسبت با خود (و كردارهاى خود مرتبط با آنها) تـعريف

شدنل، تغيير يافتند، دوباره تلوين شدند و تنوع يافنتن. فرض من اين نيست كه قانونگان بـى اهـميتانــد يـا ثـابت مـى مانند. امـا مى توان ديد كه اين قانونگان نهايتاً حول چِند اصل نسبتاً ساده و نسبتأًكمشمار
 ابداعات شان در لذتها نباشد. همحنين ماندگاري قانونگان نسبتاً زياد است: در مسيحيت، تكتير قـابل مـالاحظهى قـانونگذارىهـا (در مـورد مكـانها و شريكان و آعمال مجاز و ممنوع) نسبتاً ديرتر ظاهر شـد. درعـوض، بــهـنظر مىرسد - و درهرحال، اين فرضيهاى است كه مى خواهم در اينجا جا بـررسىى
 براى بازشناختن خود بهمنزلهى سوزهى اخلاقي رفتار جـنسىى وجـود دارد.
 مسيحي جسم، چچگونه اين سوزَهشدن تعريف شل و تغيير يافت. در ايــن جــلا اوله مــى خواهـم جــند ويـزگى عـمومى را بـرشمارم كـه سرشتنماى شيوهاى است كه انديشهى يونان باستان در مورد رفتار جنسى بهمنزلهى عرصهى ارزيابى و انتخاب اخحلاقى انديشيل. كار را با انگارهى رايج " سوزَهدن راكه اين انگاره به آنها ارجاع مى دهد، نشان دهم: مادهى اخلاق، انواع سوزهـمنقادسازى، شكل هاى يردازش خود و غايتشناسـى اخـلاقى. سیِ با هر بار عزيمت از يك كردأر كه هستى، جايگاه و قواعد خود را در فرهنگ يونانى داشت (كردار نظام ســلامت، كـردار ادارهى خـانوار، كـردار
 فلسفن اين "اكاربرد لذتههال" را تدوين كـرد و جــند درونمـايهى بـارسايى را صورتبندى كرد كه حول جهار محور اصلى تجربه دور مىزنند: نسـبـت بـا بدن، نسبت با زوجه، نسبت با پسران، نسبت با حقيقت.

## يادداشتها





 همدجنان باقى است.



S. Greenblatt, Renaissance Self-fashioning, 1980.
3. Aretaeus, Des signes et de la cure des maladies chroniques, II, p. 3.





 ترجمهى فرانسوى اندكى معناى متن يونانى را تغيير دادهاست؛ متن يونانى را مـى انوان انـور . بافت
4. Francois de Sales, Introduction a la vie devote, II, 39.
5. Plinius, Historie naturelle, VIII, 5, 13.
6. Plutarque, Vie de Caton, VII.
7. Isocrate, Nicocles, 36.
8. Aristote, Politique, VII, 16, 1335 b.
9. H. Dauvergne, Les Forcats, 1841, p. 289.
10. Apulee, Metamorphoses, VIII, 26sq.
11. Dion de Pruse, Discours, IV, 101-115.
12. Epictete, Entretiens, IIII, 1.

هrq كاربرد لذتها
13. Seneque Le Rheteur, Contreverses, 1. Preface, 8.

15. Aristophanes, Thesmophoriazusae, V. 130sq.
16. Philostrate, Vie d'Apollonius de Tyane, I, 13.
17. Xenophon, Agesilas, 6.
 Yl9، riv


 ازدواج طى اوايل فرون وسطاست (ن.ك.:
(C.Duby, Le Chevalier, La Femme et le Prêtre, 1981.

## حيات: تجربه و علم

متن حاضر پيثگِفتارى است كه فوكو براى جات ترجمهى انتليسى كتاب (ارزڭكانگيلم (استاد فوكو) با عنـوان The Normal and The Pathological (New York, Zone, 1989) نوثتْ. فوكو قصد داشت متن جديدى غير ازاين


 تحويل دهد. اين آخرين متنى است كه فوكو اجازهى جایپاش را داديا متن فرانسوى ن.كي:
«La vie: l'expérience et la science», in Dits et écriss, IV;
و براى متن انتگليسى:
«Life: Experience and Science», in The Essential Works, 2.

همه مى دانند كه در فرانسه، منطقد دانان اندكى وجود دارند، اما شسهار تـابل
 فلسفه ـ آموزش يا تحقيق ــ، جايگاه قابل ملاحظهاى دارند. اما شايد كمتر بـر با

كارى همجچون كار ز. كانگيلم ’ در اين بيست سى سال اخير و تا مرزهاى اين نهاد آشنا باشيم. بیى شـى تئاترهاى بسـيار چُـرهياهوترى وجـو


 فرهنگى مان: در تمام بحثهاى سياسى يا علمي اين دههى عجيب شـي




درنتيجه، بِارادوكسىى بروز مىكند: كسـى كـه آتـارش ســاده و بـى بيرايـهـ،
 درهرحالل، رشتهاى حشمڭگير نيست، بهنوعى در بحتهايى حضور داشت كه
 حــذف كــنيد، ديگـر جـيز زيـادى از سـلسلهى كـاملى از مباحـياحثى كـه نـزد ماركسيستهاى فرانسـوى درگـرفت، نـخواهـيد فـهميد؛ هـمجنين آنجــهـه را
 در حوزهى جامعهشناسى متمايز مىكند، درنخواهيد يافت؛ تمام جنبهى كار نظرى روانكاوان و بهويزه لاكانى ها را نيز از دست خواهيد داد. بهعلاوه، در تمام بحثهاى فكرى بيش و پس از جنبش 199^، بهسادگى میتوان جايگاه
 بدون آنكه دودستگیى هايى را ناديده بغيريم كه طـى اين سالنها
 غـــيرفرويدىها، مـــتخصصان يكـ رشـــته و فــيلسوفان، دانشگگـاهـيان و

## 1. George Canguilhem

غيردانشگاهيان، و نظريهربردازان و سياستمداران را در تقابل با يكديگر قرار داد، بهنظرم مىرسد كه مىتوان تقسيمبندى ديگرى را يافت كه همهى ايـن

 بيوندِ سارتر و مرلويونتى، ازسوىديگر، رشتهى بيوندِ كاوايه، باشلار، كويره
 ردونشان آن را تا سدهى نوزدهم به عقب برد: برگسون و پوانكاره، لاشليه و

 تأملات دكارتى (1) كه در 19 ا ايراد شد، و كمى بعل اصلاح، ترجمه و جابٍ




 در باب روش آكسيوماتيكى و شكـلكيرى نـظريهى مـجموعهها (Y) بـود. حـال انشُعابها، تداخل ها و حتا نزديكى ها هرجه باشند، اين دو شكل از انديشه در فرانسه دو گرايش را شكل دادند كه دستكم طى دورْای، عميقاً ناهمگون باقى ماندند.



 برسشگرى در مورد شرايط كنونى وجودش تـفكيك كـرد. هـمرجنين هـمين

گرايش بود كه طى دهمى شصت در بحرانى كه صرفاً بحران دانشُشاه نـبود،

 عميقى با زمان حال برقرار كند．

## 类类类

يكى از دلايل اصلى بى شـك اين است كه شأنِ فلسفي تاريخِ علوم مرهون اين







 Was ist Aufklärung درگـــرفت و مــوضوع آن ايـن بــودد؟ Monatsshrift
 （0رسش بِاسخى دادند




 امكان يافت كه خود را بهمنزلهى سيماي




تأمل شدهى آن دوره است؛ اما ازسوىديگر، بهنظر رسـيد كـه ايـن دوره در ويزگى هاى بنياديناش، جيزى غير از ظهور و تجلى آنجه فلسفه در ذاتاش
 دوران بهنظر آمد، هم برعكس، قانونى عمومى كه براى هر دوره سيمايى را كه بايد داشتهباشد، تثبيت مىكند. بنابراين، خوانش از فلسفه در جارجـوب
 همزمان امكانجذير شد. درنتيجه، پرسش از (الحظهى اكنون") براى فلسفه بدل شد به برسشگرىيى كه فلسفه ديگر نمىتواند از آن منفك شـود: اين (الحظه") تا جهه حد مرتبط است با يكـ فرايند تاريخحي عمومى، و فـلسغه تـا چــه حــد نقطهاى است كه در آن بايد شرايطِ خودِ تاريخ رمزگتشايی شـود؟ بس تاريخ بدل شد به يكى از مسائل اصلى فلسفه. بـى شـك بايلد تـحقيق كرد كه حرا اين حِرسش از Aufklärung بیى آنكه هرگز محو شود، سـرنوشتى اصـى بسيار متفاوت در سـنتنهاى آلمـان، فـرانسـه و كشـورهاى آنگـلوساكســون داشتهاست؛ چرا اين چرسش اينجا و آنجا در عرصههاى بسيار گوناگـون و
 فلسفهى آلمان اين זرسش را بهويرُه در تأمـلى تـاريخى و سـياسى در در مـورد جامعه (با يكى مسئلهى محورى، يعنى تجربهى دينى در نسبتاش با اقتصاد و
 مكتب فرانكفورت و لوكاج، همگى گواه اين نكتهاند. در فرانسه، اين تـاريخ
 چیيست، عمل كرد؛ نقدهاى سنمسيمون و تـحصل گرايـى كـنت و وارثـانان


 قدرت عeلانى برمبناى تجربهى سنتى، ظهور نوعى از تاريخ مختص شنى شناخت علمى در بطن تاريخى از ايدهها و باورها، خاستگاه و آستانهى عقانليت: در


 بــديدهشناسیى بس از دورنا








 عمل كردند.
اگر لازم باشد كارى نظير كار كويره، باشلار، كاوايه و كانگيلم را در خارج







 سنگينى ها و الزامهايى تفكيك كرد كه آن را مقيد مى كنند. در تاريخ علوم در

فرانسه و در نظريهىانتقادى آلمانى، اساساً بررسى و مطالعهى عقلى مطرح










 اجتماعى غربب و بالاخره خود كنتد تا مدعى اعتبارى جهانشانمول شورند گرهخورده با استيلا و هزمونى سـياسى است؟ Aufklärung دو تـرن بس از از




 داد، توانست جايگاهى كاملاً محورى در بحثمانى مايم معاصر در فرانسه اشغال كند.

## ***

بسيار اجمالى بايد بغوييم كه تاريخ علوم تا مدتهاى مديدى (ترجيحاً، اگر نه













 بيگانهتر بود.







 شناختهاى علمى را جدا مى كند از (اكاربرد عمومى)" و از انگیيزههانى محركى

دانشمندان؛ همجَنين شكلِ جدلي اين تاريخ است كه بـى وقفه مـبارزه عـليه
 ازسرگرفتن همين درونمايهى ساختهوبرداختهى كويره و باشلار، بر اين نكته
 بلكه (اشيوهى عمل") است، روشى كه با تاريخ علوم عجين است، زيرا همان ابزهاى كه اين تاريخ بايد آن را بررمى كند، اين روش را ايجاب مى كند. تاريخ
 باشد كه كشَف تدريجى حـقيقتِ هــمواره مـندرج در جـيزهها يـا در عـقل را حكايت مىكند، ولو تصور كـند كـه دانش امـروز سـرانـجام ايـن حـقيقت را

 محدوديتِ ايدهها و شرايط ظاهرشدن آنها بِيث از محوشدنشان نيسِت. در تاريخ علوم، نمىتوان حقيقت را بهمنزلهى چجـيزى مسـلم ارائـه كـرد، امـا امـا از نسبتى با حقيقت و از نسبتى با تقابل حقيقت و كذب نيز نمىتوان اجتناب كردي همين ارجاع به نظم حقيقت و كذب است كه به اين تاريخ ويزگگى و اهــــي
 حقيقتگو" درداخته شود، يعنى گفتمانهايى كه خودشان

 لحظات متفاوت يك علم مىتوانند با يكديگر داشتهباشند، ضرورتاً همين
 ساختن بنيانهاىجديد، تغييرات در مقياس، و گذذر به نوع جديدى از از ابزهها





تاريخى از علوم در ابتداى سدهى هجدهم درواقع همين آگاهى از (انقالابهاى علمى" أخير بودــانقلاب در هندسهى جبر و حسـاب مـقادير بسـيار خُـرد، انقلاب كيهانشناسى كوبرنيكى و نيوتنى. (9)
 مى گويد. نه در اين معنا كـه تـاريخ عـلوم بگـويد: بـه فـرض ايـنكه حـقيقت





 به گثتن حول آن مىكند؛ روندى اندك متفاوتْ گسستى بـنيادين مـى شود: كشـف تسخمير غــيرسلولى ــــديدهاى جـانبى در قـلمرو مـيكروبيولوزىى


 تاريخ بايد بىوقفه تحت شرايط جلديد ازسرگرفته شود. آيا بايد حنين نتيجه گرفت كه علم در هر لحظه و به گونها

 درحال انجام|ش است؟ براى كانگيلم، مسئله نه حرفه، بـلكه ديـدگاه است. تاريخ علوم نمى تواند بسنده كند به گردآورى آنجه دانشـو بودهاند يا نشان دادهاند؛ نگارش تاريخى از فيزيولوزى گياهى عبارت نيست

 مشاهدات يا آزمايشهاىشان در مـورد روابـط مـيان سـاختار و كـاركرد در

ابزَههايى نوشتهاند كه گاهى رستنى خوانده مـى شوند، گـاهـى گـياه و گـاهـى


 خطاى متعاقباً آشكار در آنجهه حقيقت بود. اين يكى از نقاط بنيادين روش كانگيلم است.
تاريخ علوم را نمىتوان در شـكل خاص آن بـرساخت، مغــر آنكـهـ مـيـان















 بلكه جستوجوى هنجارمندي درونـي فـعاليتهاى مـتـاوتِ عـلـئى است،

1. «normé»/«normal»
2. ideal/ideal
3. idéalite/ideality

آنگونه كه بهواقع انجام مى شوند. پٍس يكـ تأمل نظري ضـرورى مـورد نـظر




 علوم و إيستمولوزیى هم اليستمولوزيك، شهارى از ويرُگى هاى اساسى را آشكار كرد كه توسعهى اين
 مورخانشان طرح مىكنند. درواقع در بايان سدهى هـوم هجدهمه، اعتقاد بر اين بود


 بيشا تا كلود برنار، از تحليل تبهـا تـا آسـيبشناسى كبد و كـاركردهايش،


 را ارائه كند كه چديدههاى آسيبشُناختى در آن ريشه دواندهاند و براى مدتى شكل خاص خودشان را گرفتهاند. بهنظر مى رسد اين آسيبش رشناسى برمبناى رينى
 بودهاست.
اما در شناخت از حيات، چديدههايى وجود دارند كه اين شناخت را دور مى كنند از هر شناختى كـه مـمكن است بـه عـرصههاى فـيزيكى_شـيميايى

مربوط باشد؛ همين است كه شناخت از حيات نتوانست اصل توسعهاش راش را





 ابزه و عرصهى خاصشان اسان است، از ياد بيرند. از همين جاست واقعيتى پارادوكسـيكال در عـلوم حـياتـي

 الگـوهاى ريـاضى و غـيره انـــا







 راهنمايیى به دو شيوه است: راهنماى نظرى مسائلى كه بايد حل شود (يعنى

 فروكاستنهايى كه بايد از آنها اجتتاب كرد (يعنى همهى فروكا فراستنهايى كهـ

موجب ناديدهگرفتن اين واقعيت مى شوند كه علوم حيات نمىتوانـوانـد از يك

 يك نظريه|)(10).


 كار خود، زندگى خود يا ديگران را را به خطر اندازدذ؛ اين مسئله براي او بر برسشى












 جستوجوكرد؟
ز.كانگيلم با توضيح دانش دربارهى حيات و معاهيمى كه اين دانش را بـيان


از اين حيث كه يكى از وجههاى آن الطلاعاتى است كه هر موجود زندها آلى از از












 كاملاً خاص اطلاعات







 مى مُد منحصراً به بيشرفتهترين شـكل ها هاى تكامل تعلق دارند.



 است كه قابليت خطا را دارد-ويزگگى راديكال حيات همين است. و شايد اسيد از


 نيز بايد از آن توضيح خواست. همجِنين بايد از آن دربارهى آن آن خطاى تكين












 ضرورى براى زمانِ نوع انسان است

 حيات، حقيقت جديدترين خطاست؛ يا بهعبارت دقيقتر، مىتوانست بـريـريد





 بـى آنكه هـرگز خـواستهباشـا همانگونه كه در زمان تكامل
 هنجار را همحون رشتهاى قرمزه، در آن دنبال كند.











 شود، در (اخطاها)ایى حيات ريشـه دارد؟



[گرجه] پֶديدهشناسى توانست بدن، سكسواليته، مرگ و جهانِ دريافتشد راوارد حوزهى تحليل كند؛ [امما] كوكيتو همچجنان در آن محورى باقى ماند


 ديگرى از رويكرد به انگارهى حيات قرار داد.

## يادداشتها

1. Husserl (E.), Cartesianische Meditationen, Ein Einleitung in die Phenomenologie,1931, in Gesammelte Werke, t. I, la Haye, Martin Nihoff, 1950;

$$
\begin{aligned}
& \text { [هوسرل، تأملات دكارتى، مفدمهاى بر بديدهـُناسى، ترجمهى عبدالكـريم رشـــيديان، } \\
& \text { نتش نی، (141] }
\end{aligned}
$$

2. Heidegger (M.), Sein und Zeit, Tubingen, Max Niemeyer, 1927.
3. Sartre (J.-P.), «La transcendance de l'ego. Esquisse d'une description phénoménologique», Recherches philosophiques, $\mathrm{n}^{\circ} \mathbf{6 , 1 9 3 5}$; réd., Paris, Vrin, 1988.
4. Cavaillès (J.), Méthode axiomatique et formalisme, Essai sur le problème du fondement des mathematiques, Paris, Hermann, 1937; Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles. Etude historique et critique, Paris, Hermann, 1937.
5. Mendelssohn (M.), «Ueber die Frage: Was Heisst Aufklären?», IV, n ${ }^{\circ}$ 3, septembre 1784, pp. 193-200. Kant (I.), «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklărung?», Berlinische Monatsschrift, IV, $\mathrm{n}^{\circ}$ 6, decembre 1784, pp.491-497;

$$
\begin{aligned}
& \text { [كانت، روسننگرى جيـتى؟ نظريمها و تعريفـها، نرجمهى سبروس آربانذيور، تهران، } \\
& \text { مؤسسهى انتشارات آگاه، }
\end{aligned}
$$

6. Husserl (E.), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die tranzendentale Phänomenologie. Einleitung in die Phänomenologie, Belgrade, Philosophia, t. I,1936, pp. 77-176;

$$
\begin{aligned}
& \text { [برای ترجمهى فارسى بخشّى از اين متن نگاه كنيد به هوسرل، (ابحران علم ارويايى و }
\end{aligned}
$$

7. Fontenelle (B. Le Bovier de), Préface à l'histoire de l'Académie, in Guvre, ed. dc 1790, t. VI, pp. 73-74.
زُررٌ كانلبحگم ايِن منن را در كتاب زير نقل مىكند:
l'Introduction à l'histoire des sciences, Paris, 1970, t. I. Éléments et Instraments, pp. 7-8.
^. در مورد اين درونمابه، ن.ك.:
G. Canguilhem, Idéologie et Rationalité dans l'histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, 1977, p. 21.
8. 9

Études d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, 1968, p. 17.

- • كانگبلم مثالى را نكرار مىكند كه م. فلوركين آن را در اين كتاب بررسى كردهبود: A History of Biochemistry (Amesterdam, Elsevier, 1972-75);

Canguilhem, Idéologie et Rationalité, op.cit., p. 15.
11. Canguilhem, Idéologie et Rationalité des sciences de la vie, op. cit., p. 14.
12. Suzanne Bachelard, «Épistémologie et Histoire des sciences» (XII Congrès international d'historie des sciences, Paris, 1968), Revue de synthèse, IIIe sèrie, $n^{\circ}$ s $49-52$, janvier-décembre 1968, p. 51.

Idéologie et Rationalité..., op. cit., pp. 11-29.
14. Canguilhem, Études d'histoire et de philosophie des sciences, p. 239.
15. Canguilhem, La Connaisance de la vie, 1952, $2 e$ éd., Paris, Vrin, 1965, p. 88.
16. Kant (I.), Kritik der Urteilskrafi, 1790, Gesammelte Schriften, t. V, Berlin, Königlich Preussichen Akademie der Wissenschaften, 1902, pp. 165-486;
17. Hegel (G. W. F.), Phänomenologie des Geistes, Wurtzbourg, Anton Goebhardt, 1807.

## منابع

## منابع فرانسوى

_ Dits et écrits, I, 1954-1969, Éditions Gallimard, Paris, 1994;
_ Dits et écrits, II, 1970-1975, Éditions Gallimard, Paris, 1994;
_ Dits et écrits, III, 1976-1979, Éditions Gallimard, Paris, 1994;
_ Dits et écrits, IV, 1980-1988, Éditions Gallimard, Paris, 1994;

## منابع انگليسى

The Essential Works of Michel Foucault 1954-1988, vol. 1, Ethics: Subjectivity and Truth, ed. Paul Rabinow, trans. Robert Hurley et al. (New York: New York Press, 1997).
The Essential Works of Michel Foucault 1954-1988, vol. 2, Aesthertics: Method and Epistemoloty, ed. James Faubion, trans. Robert Hurley et al. (New York: New York Press, 1998).
The Essential Works of Michel Foucault 1954-1988, vol. 3, Power, ed. James Faubion, trans. Robert Hurley et al. (New York: New York, Press, 2000).
















 به كلوسوفسكى تغيير جهره كادطاند. „تناترفلسفه،


[^0]:    1. Taubes
[^1]:    1. Eurydice
[^2]:    1. empiricite/empiricity
[^3]:    1. fixisme
[^4]:    1. structuralisme non génétique
[^5]:    1. Pascal (B.), Les Provinciales, in CEUvres Completes, Paris, Gallimard, coll. *Bibliotheque de la Pléiade», 1960, pp. 657-904.
     ، Provinciales
[^6]:    1. «Scientificite»/«scientificity»
[^7]:    2. verticalite
[^8]:    1. problematique/problematic
[^9]:    1. catatonie/catatonia
[^10]:    1. sous-individuelle/subindividuel
[^11]:    1. émergence/emeraence
[^12]:    1. dure/duration
[^13]:    1. supra-historique/suprahistorical
[^14]:    * mémoire/memory

[^15]:    1. «Police»
[^16]:    1. mercantilisme
    2. cameralisme
    
    
    
    
[^17]:    1. "rasion d'Etat" "reason of State"
[^18]:    1. hellénistique/Hellenistc
[^19]:    1. hypocondrie/hypochondria
[^20]:    1. substantificateur/reifying
