# مسأكل اساس و من大ا لات ويكر 

Fundamental Problems of Marxism

## كُوركى چلخانف


G. V. Plekhanov

ترجمه : برويز بابائى
گئورگى يلخانف
ترجمة: يرويز بابايى
انشارات آراكـرمر

يلغانغ . گُوركى والنتينوويج Plekhanov, Georgii Valentinovich
 ISBN - 964-93644-6-3

نهرستويسى بر الـا اطلعاعات نيبا
Fundamental Problems Of Marxism


## گَنجانيدهها



## پيشگفتار

گئوركى والنتينويج پلخانف، پايهگذار جنبشث سوسيال دموكراسى كارگرى

















 نمايندكان برجستئ دموكراسى انقلابى روس اختصاص داد ادي

 نهاده بود جنگ، جراحات درمانناپذير نظام اربابى، خودكامكى، قانون شكنى و

فسادگسترده، ضعف تداركاتى ارتش و ساير مفاسد دسـتگاه فـرماندهى آن را را






 ستايش عظيم ماركس و انگگلس رو به رو شد. اين متفكران انقانلابى شاهد بـد بحران

 ترجمهٔ پِخانف) تاكيدكردندكه ارووسيه پيشاهنگگ جنبش انقلابى در اروپا شده

است.
پِلخانف در نخستين سالهماى فعاليت خود يكى از نطر يهير دازان نارودنيسم
 حال وى باكارگران روسيه پيوند نزديك دار داشت و و به دليل فعاليت انقلابى دوبار







 تاريخ و تكامل نظريُ مونيستى در تاريخ، را به رشتهٔ تحرير كثيد و به قول
لنين آموزش با ارزشى را براى ماركسيستهاى روسيه فراهمم آورد.

 ماركسيسمو چهر الى معتبر در جنبش بينالملللى كارگرى و سوسياليستى جاى





 ستايشى لنين، مسائل اساسى ماركسيسم، نوشت كه لنين وهو هواداراران بلشويكـ
 سوسياليسمدر روسيه عقبمانده شدهاند. پس از از انقلاب فوريه 19 ا 1 انيز وي






 ماركسيست در جنبش سوسيال دموكراتيك بينالمللى كه به انتقاد از از مهملات


 پلخانف پنْهان كنند.)

 دابروليوبوف با احترام به خاك سیرده شد.

مسائل اساسى ماركسيسمم

مأركسيسم، يك جهان بينى منسجم و تجزيهنايذير است؛ به عبارت كوتاه. ماتر ياليسم معاصر است يعنى عالىترين مرينر مارحله در تكامل آن نتَرشى به جهان
 از آن فيلسوف گذاردند. آنجه به هيلوزوئيسمّ ماترياليسم ساده نبود. بى هيجّ ترديدى افتخار تكامل ماتريالياليسم كنونى از آن ماركس و دوستش انگّلس است. وجوه تار يخى و اقتصادى اين جهان بينى يعنى
 نظريات درباب وظايف، روش و مقولههاى اقتصاد سيادي اقتصادى جامعه به ويزه جامعئ سرمايهداردارى است در مبانى



 واقعىشان ناشناخته و بى استفاده مانده بود.
آنجهه پیيروان ماركس و انگّلس در اروپاو امر يكادر اين دو حوزه انجام دادهاند،

صرفاً يكـ پر داختكمه و بيشى موفققيتّآميز مسائل خاص است كهگاه البتّه شايان
 درك عميقى از نظر يههاى فلسفى پيدا نكردهاند بلكه حتّى در ميان كسانى كه خواه در روسيه و خواه در سرتاسر جههان متمدن، خـويشتتن را پــيروان مـؤمن
 (وجوه اقتصادى و تار يخى. م) دلالت دارد. به عبارت بهتر اين دو وجه بـمثابه́

 بنيان تئوريكى آنها را تشكيل مىدهدگسسته شوند نمى توانند جز در فضا معلق بمانند، كسانى كد به اين عمل جداسازى مبادرت میىورزند طبعاً احساس نياز
 گرايشهاى فلسفى رايج روز در ميان انديشهپر دازان بورزوازى - نظريه مزبور
 ديتسگّن پيوند زنند. البتّه نظرات فـلسفى زوزف ديـتسگگن كـاملاً مسـتقل از



 بدانگونه كه ماركس و انگّلس مى نهمند درست است، اين اين اظهار آدلر هم غر غريب مى منمايد





 علم طبيعى نيز ماترباليستهائى آكامى بودند.

تأثيرات بورزوايیى پرورش يافتهاند و تا انـدازء چشــمگگيرى بـه نظرات فـلسفى ماركس و انگَلس نزديكند ليكن نظرات اين فر رانگان به نحوى غير قاري ابل مقايسه
 نظرات ديتسكن تكميل گردد ولى مىتواند به وسيله آن نظرات عامه پیســنـد شود.
تاكنون هيجكوششى به عمل نيامده تاماركس رابا توماس أكيناس اتكميل"

 جنين شاهكارى در قلمرو تئورى ؟باشد.

## 1

كوششهايیى كه نشان دهد ماركسيسم بايد با نظرات اين يـا آن فـيلسوف
 هيج كجا نظرّات فلسفى خويش را به صراحت بيان نكر دماند. ولى اين استدلا

 نظرات هر متفكر غير متعهدى كه در اصول، به ديدگاه كاملاًا متفاوتى اعتقاد داد دارد درد
 كه ايدةٔ درستى از نظرات فلسفى ماركس و انتَلس ارائه دهيميم.

 آن در دست است) بيان گرديدهاند. سپس كتابجه بسيار جالب توّجهى از همين

مؤلف هست به ناملودويگ فوئرباخ و پايان فلسفهُ كلاسيك آلمانى "* (كه













 ماركس •'



 افزوده شده استو نخستين بار در سالنامه آلمانى - فرانسوى T آ انتشار يافت ماماركس راهمچون انگَلس كهد رسالنامه همكارى داشت بهم بثابئ هوادار استوار
 **Agnosticism

اومانيسم" فوئرباخى مى يابيم. خانوادهُ مقدس ونقدى بر نقد انتقادى كه






 صحيح براى درك آن است. ولى خوانندكان امروزى آموزش لازم براى أن دركى را

















 و به ابيدآليسم رنگ باننديسنـى میزد.

ندارند و در نتيجه چگگونگى استفاده از آن را نمىدانند.



 فلسفه بودو تااندازءْ قابل توّجهى در تدوين بنيان فلسفى آنجّهكهمى توان جهان بينى ماركس و انگَلساش خواند سهيمر بود، اخذكنديند
 توصيف مىشود.ف.أ. لانگَه كه هم در ميان عامه و وهم در ميان ديان دانش أموختكان فقاليت زيادى كرده كه بينشى مطلقاًكذب از گَوهر ماتر ياليسم و تاريخ أن أن رواج

 روسيهو چه در كشورهاى ديگر مطلب نوشتهاند دنبال میى


 ميان سوسيال دمكراتهاى آلمان كم نظير و يحتمل بى نظير است با اين مسألد


 اساسى فلسفئ وى رابه عنوان اصول ماتر ياليستى صرف بِيذيرد ***.اصولاّبه اين

 *** (ن.ك. به جاب آلمانى • 19|)، انگلس مىنويسد، سير تحوّل فوئرباخ، عبارت است

قضايا، كسى كه زحمت مطالعهُ آنها را به خود مىدهد، نمى تواند بهگونهُ ديگرى نگاه كند.

## r

من نيك آگًاهم كه در گَتن اين مطالب شگَفتى بسيارى از خوانندگًانمر را بر خواهم انگیخت و چه باكى اگر چنين شود؛ آن متفكر عهد باستان حق داشت كه مىگَت شگَفتى مادر فلسفه است. براى اينكه خواننده در اين مرحله - مرحلهٔ حيرت - باقى نمـاند پيثى از هر چیز به او توصيه مىكنـم كه از خودش بيرسد فوئر باخ چه منظورى داشت كه در طرح موجز امّا زندهاى از شرح حـال دوران تحصيلات فلسفىاش نوشت: ااخدا نخستين فكر من بود و عقل دومين آن و انسان سومين و آخرين فكرم بود.) من معتقدم كه به اين پرسش خود فوئرباخ با كلمات پرمعناى زيرين قاطعانه پاسخ داده است: آدر جدال ميان ماترياليسم و روح گرائى... مغز انسان موضوع بحث است... هنگامى كه دانستيهم مغز از چه نوع مادهاى ساخته شده است بزودى به نظرئ روشنى در بارئ مواد ديگر - ماده به











(انسانشناسى)اش صرفأ به معنى آنست كه انسان آنجه در گوهر خودش، روح

 كه فوئرباخ מانسان، را انقطهُ شروع تعقل فلسفى خودساخت تنهابها اين لحاظكه



 دانش آموختهٔ أن زمان "****

 نلسفى تعيين مىكند. (آتار جلد دوم 19r). ****** (ن.



 ماترياليسم جلد Y







 نلسفة فوئرباخ اختلان نظر دائتند. ماركس آن را ماترياليسمى كه با اومانيــم مـطابفت

نقل قول پيش گفتئ فوئرباخ در باب (مغز انسان، نشان مى دهد وقتى وى اين كلمات رانوشته است براى وى مسألهُ نوع مادها


 اينجا نقل شده است - دريافت. از اين رو ما بايد اين راه راه حل را با به طور دقيقتر
 ماركسيسم رامطالعه خواهيمراهر كرد.
فوئر باخ در سال INFT در مقالهالى كه از قرار معلوم، تأثير شديدى برماركس
 موضوع است؛ تفكر محمول. تفكر به هستى مشروط است است نه هستى به ته تفكر. هستى كه مشروط به ذات خودش هست... بنيانش رادر خود دار داردا.." اين نگرشر به رابطهٔ هستى با تفكر كه هاركس و وانتَلس آن را را بنيان تبيين
 استكه پيش از اين در وجوها اصلىاش توسط فور فوئر باخ به كمال رسيد، انتقادى كه نتايجش رامىتوان در چند چلمه بيان داشت.
فوئرباخ ملاحظه مىكرد كه فلسفه هكل تضاد ميان هستى و تفكر رالز ميان









برداشته است؛ تضادى كه با برجستگى خاصى در فلسفئ كانت خود را بروز داده
 ماندن در داخل يكى از عناصر خود يعنى تفكر ادامه داد. در نر نزد هكلى، تفكر
 ايدهآليسمم به طور كلى، تضاد را فقط با حذف يكى از عناصر مـتشكلهاش،






 (عقل" قوانين خود رااز دنياى خارجى اخذكند، دقيقأَوابستئ آن مفهوم حكمت الهم است كه قوانين جهان توسط عقل ربانى به آن (جهان) القا مى شوند.








داشت كه من، هستى انتزاعى كه فلسفهٔ ايدهآليستى با آن عمل مىكند نيستم. من وجودى بالفعل هستم؛ جسم من متعلّق به گوهر من است. افزون بر اين، جسمم من به طور كلى منِ من است،گوهر واقعى من است. آن، وجودى انتزاعى كه مىانديشد نيست. بل هستى بالفعل جسمى است كـه مـى انـديشد. بــنابرايـن برخلاف آنجֶه ايدهآليستها ادعا مىكنـند معلوم شد كـه يكـ هســتى مـادى و بالفعل، موضوع است و تفكر محمول. اين تنها راهحل ممكن تضاد ميان هستى و تفكر است، تضادى كه ايدهآليسمْ بيهوده در صـدد رفع آن بـود. هـيچچكدام از عناصر در تضاد حذف نمىشوند، هر دو حفظ مىگردند و وحدت واقعىشان را آشكار مـىكنـند. هآن كه برای من يا به طور ذهنى يك فعل صرفاً روحـى، غـير مادى، و غير حسى است، فى نفسه فعلى عينى، مادى و حسى است.|")" توجّه داشته باشيدكه باگَفتن اين مطلب، فوئرباخ به اسپينوزا نــزديـــ مىشود كه فلسفه او را، وى در آن هنگًام كه جدائىاش از ايدهآليسم در حال شكل گرفتن بود، با علاقئ زيادى دنبال مىكرد يعنى هنگگامى كه تاريخ فلسفةٔ
 كه پانتهئيسم عبارت است از يك ماترياليسم دين گرايانه، يكـ نفى الهيات كه هنوز بر ديدگامى دين گرايانه|ستوار است.اين اختلاط ماترياليسهم و الهيات باعث عدم انسجام اسپيينوزا بود. ولى اين عدم انسجام مانع از آن نشد كـه وى "اتـعريف فــلسفى درســتى را - دست كــم بــراي زمـان خـودش -از گگرايش


 مانرياليسم انگليسىى، و فرانسوى - واقع گرائى كه هر نوع نظرورزى speculation و روح







 گوهر محسوس و ضد الهيات طبيعت شكل يك هستى انتزاعى و متافيز يكى به


 متمايز از طبيعت است كه در عين حال بنياد آن را تشكيل مىددهد. اوند او خدا را را


 "انه خدا و طبيعت بلكه يا خدا يا طبيعت شعار حقيقت است.")"*



 مضمون واقعى و ماترياليستىاش بود. در نتيجه، اسپينوزاكرائـــى مـــاركس و انگَلس به راستى ماتر ياليسمى بودكه روزآمد شده باشد."****

rY .


و باز: تفكر علت هستى نيست كه معلول آن يا بهتر بكوئيمم خاصيت آن است. فوئر باخ مىگويد: معلول و خاصيت. من احساس مىكنم و مىانديشم نه چونان ذهنى در تقابل با يكـ عين بلكه همچون يك ذهن - عين، همچجون يكـ هستى مادى بالفعل. (ابراى ما، عين صرفاً چیيز محسوس نيست بلكه پايه و نيز شـرط حتمى احساس من است.) جههان عينى نه فقط بيرون از من بلكه در درون من،در زير پوست خود من است." انسان تنها جزئى از طبيعت، جزئى از هستى است. بنابراين جايى براى هيحگگونه تضاد ميان تفكر او و هستى او وجود ندارد. مكان و
 مشاهده و ادراك من نيز هستند. آنها چنيناند تنها به علت آنكـه مـن خـودم موجوبى هستم كه در زمان و مكان زندگى ميكنمر و نيز به علت آنكه من مبثل جنين موجودى حس و احساس مىكنم. به طور كلى، قوانين هستى، در عين حال قوانين تفكراند.
اين آن جيزى است كه فوئرباخ گفت"\#\#

 مى

 داريم! آيامن در باره خودم بدون واسطـ







بخش مهمتى از فلسفئ فوئر باخ بهصورت جزء لاينفك فلسفهء ماركس وانتلس در آمد.

اگر ماركس با انتقاد از فلسفه حق هكَل به پروراندن تبيين ماتري ياليستى




 مىىند، آن را مشاهده و حس مىكند. همين تصور بود كه ماركس را بر آن داشتن آشت كه بنويسد:
 كه به شيئى، واقعيتت، حسيت (حسيات)، تنها به شكل عين يا به شكل مشاهدئ


 به عبارت ديگر، اين به معنى آن است كه به باور فوئر باخ منِي ما شئى را با با قرار


در آنى دورينگ آورده جلب مىكنم كه توانين طبيعت خارجى و و توانين هاكم بر وجود





 را راحساس میكندلد" (آثار، r، ror).

مىگَويد: منِ ما شيئى رادر حين عمل بر روى آن شئى مى شناسد. انديشهُ
 آغاز، عمل بود.
البتّه در دفاع از فوئر باخ مىتوان ايرادگرفت كه در فرايند عمل ما بر اشياء، ما
 مى شـناسيه. در هر دو حال حس كردن پیش از از انديشيدن مى آيد؛ در هر دو




 بقاء صورت مىگيرد، نظر ئ شناخت ماركس بانگَرش ماتر ياليستىاش به به تاريخ






 نظرئه شناخت فوئرباخ با تصحيح استادانهاى كه ماركس در آن به عمل آورد، فقط عميقتر شده است.
بايد در حاشيه بيفزايممكه اين تصحيح استادانه بـه مـقتضاي "روح زمـانهـهـ



كه در آن جهان بينى ماركس و انگگلس در حال شكلگيرى بود." آخر انقلاب
IAFA

بد اصل وحدت عين و ذهن، تفكر و هستى كه فوئرباخ به همان اندازءٔماركس


هزدههم نيز باور داشتند.
جاى ديگر\%"\%، نشان دادهام كه ديدرو ولامترى هر كدام به سبك خود بـه
 -كه مضمون واقعى آن رامسخمىكرد. در رابطه با وحدت عين و ذهن، همر چنين آسان است كه نشان دهيمم كه هابز نيز به اسپيينوزا بسيار نزديكـ بود؛ البتّه ورود در اين بحث ما را|ز مطلب دور مىكند افزون بر اينكه نياز فورى نيز به اينكار

 وحدت اين دو مقوله مىرسدكه ما در فوئرباخ بآ آن برخورد كردهايمم.
 عينى موضوع آشناست ترديدى نـدارد كــه روانشــناسى ريشــه در فـيزيولوزى







ro $\square$ مسائل اساسى ماركسيسم
 درست همان چيزى را بيان مىكرد كه فوئر باخ گفته بود منتها با با اين كلمات او مفاهيمى راعرضه مىداشت كه به مراتب ناروشنتر بودند ايند اين دقيقأ بدين بين علت

 فلسفى هيوم چيوند زند.

 اصل فوئرباخ -اصل وحدت ذهن و عـين نـيست. ولى دانش هـاكـلـ از تـاريخ ماترياليسم بسيار ناجيز است واز همين روست كه ويى مبارزه به ضد ايك طرفى

 بسيارى از لغزشهـاو فرضيات يك طرفـرفها
 يك برداشت بسيار نزديك به جديدترين ماتر ياليسم - ماتر ياليسمِ فوئرباخ، ماركس و انگَلس برداشتاگوست فورل استددر نوشتههاى گوناگّون وى از جمله در مقالهاى كه او در شصت و ششمين كنگرئ طبيعى دانان و پزششكان آلمانى كه
 خطابه فورل نه تنها ايدههائى مشابه ايدههاى فوئرباخ ارائه مىدهد بلكه -واين

 ** Haeckl
*** Cf. also Chapter Three in his book L'ame et l systéme nerveux. Hygién et Pathologie, Paris, 1906.

مايه شگَتتى است - استدلالهاى او درست به همان گونهاى است كه فوئرباخ بيان داشته است. به گفتهٔ فورل هر روز كه مىگذرد دلايل قانع كنندهاى براى ما
 واحد" هستند. خواننده نظريئ مشابه فـوئرباخ راكـهـ مـن در بـالا نـقل كـردهام فراموش نكرده است. اين نظريه رامىتوان با بيان زيرين فوئرباخ تكميل كـرد: "من يك موضوع روانشناسى براى خودم هستهم و يك موضوع فيز يولوزى براى ديگران."." در تحليل نهائى ايدهٔ اصلى فورل به اين قضيهكه شعور (ابازتاب درونى فعّاليّت مغزى است"*** ت تبديل مىشود. اين نظريه ديگر ماترياليستى است. ايدهآليستها و كانتگرايان گوناگَون بـا اعـتراض بـه مـاترياليستها ادعـا مى كنْد كه آنچچه ما درك مىكنيهم تنها جنبئ ذهنى پديدهاى است كه فورل و فوئر باخ از أن سخن مىگويند. اين ايراد را شلينگ خيلى قشنگـ فورمولهكرده كه مىگويد: اروح همواره به مثابه جزيرهاى خواهد بود كـه كسـى از قـلمرو مـاده

 جز يره پا بيرون نگَاريم هيجگگونه علمى در كار نمىیبود. و مى|افزايد: „آنگاه هر

 است****** ا.نتايج حاصل از قياس، استقراء طبيعى - علمى، تطبيق و مقايسه

* Werke, ll, 348-49.
**Die Psychischen Fähigkeiten der Ameisen, etc., München, 1901, S. 7.
\%**Die Psychischen Fähigkeiten der Ameisen, stc., München, 1901, S. 7-8.

 طنزآميزى ثابت مىكند كه ششخصى كه در وجود جهان خارجى شُى كند بابد در رافعيت $\longleftarrow$

مدارك فراهم شدهاز حواس پنجگانه ما، وجود جهان خارجى، وجودمردم ديگَر










 رابطهاى استر｜．＂＊＊اين ارزشممندترين تعمق همراه است با تحليلى از آن فرايند


وجود خويشـتن نيز شك كند．چحرنيشفسكى همواره هواخوراه ونادار فونرباخ بود．



 مىيابد．（كلمات نصار نونرباخ در كتاب گرون، جلد r، ص بـ با）． ＊Die Psychischen Fähigkeiton，Same Page．

测

 (جان گَرائى)




اين ايدهها و استدلالهاي فوئرباخ ند تنـها از سوى ماركس و انگَلس مـورد












 19.0.0 جلد دم



براى "منتقدان ماركس"، براى برنشتاين، اشميت و ديگران - מآش شلدقلمكار"



 قد يمى است. ولى قصهاى كه هميشه تازه است. موشهاى صحرائى هرگز از اين فكر دست نمىیشند كدگربه به مراتب نيرومندتر از شير است. ولى ما ضمن قبول تشابه زياد - و تا اندازماى نيز همسـانى - ميان نـظرات
 مراتب بهتر از فوئرباخ است در حالى كه فوئرباخ از مزيت احاطئ كامل بر فلسفد برخوردار است. از اين رو فورل اشتباهاتى مى كند كد ما در فو فوئر باخ نمى بيـينيهم.
 عبارت هيحگگونه ايرادى به هر عنوان نمىتوان وارد كرد؛ زيرا تمامى اصطلاحات قراردادى است. ولى چون نظر يه هميسانى identity زمانى بنيان فلسفةٔ مطلقاً
 اعلام مىكرد كه نظر يهاش ماتر ياليستى است. چنين مىنمايد كه وى نيز برخى پيشداورىها را بر ضد ماترياليسم حفظ كرده باشد كه نام ديگرى براى نظريؤ خويش برگز يد. اين است كه من فكر مــكنـم تـذكار ايـن نكـته لازم بـاشد كــد
 آوردهاند. نعداد اين. اشخاص. در روسبه نيز دارد زباد مىشـشود. *The Pauper's broth
** Sec his articlc "Die Psychysiolcgische Identitätsthorie als Wissenschafiliches Postulat", in the Symposium Festschrift 1, Rosenthal, I.eiprig 1906, erster Teil, 119-32. ${ }^{\text {ra }}$

همسانى به مفهوم فورلى آن هيج وجه مشـتركى بـا هـمسانى بــه مـفهوم ايدهآليستىاش ندارد.
"منتقدان ماركس" حتّى اين رانمى دانـد. اشميت در مجادلهاش بامن دقيقاً
 ماترياليسم وحدت ذهن و عين رامى چذيرد، نه هـمسانى أنـها را. ايـن را اخـود فوئر باخ به خوبى نشان داده است







 "موضوعى براى خودا" يعنى چيزى مستقل از وجود جسمانى يكى فرد متنفكر -

 آنگًاه الظهار مى دارند كد در اين گوهر است كه تضاد تاد ميان هستى و تـفكر حـلـ
 ماده است."** در حقيقت، تضاد در آن گوهر حل مىشود. در اين صورت، اين
\%Werke, II, 340. ${ }^{\text {F1 }}$



گوهر چیيست؟ تفكر استو اين تفكر مستقل از هر چيز ديگر وجود دارد - هست.




 مىفهميد. به نظر وى، تفكر اصل مطلقى است كد دنياى واقعى يعنى طبيعت و

 "خودمشاهده گر" روح مطلق بود. ما همين را در هكَل مى بينيهم. ولى فوئر باخ كه با چنين حل صرفاً صورى تضاد ميان تفكر و هستى خر سند رسند نشد مستقل از انسان - يعنى موجودى مادى و واقعى - نيست و نتواني فعّاليتت مغز است. به نقل از فوئر باخ: إماّما مغز فقط مادام كه به سر و و بدن انساني متصل است، اندام تفكر است"."."


 روشن است كد هيجِ يك از عناصر تضاد، نه هستى و و ند تفكر ، نه همادها يا يا اروح"، ذهن يا عين حذف نمىشوند. همه اينها در انسان همجون ذهن - عين با همم

 خطاى كسانى, راكه مدعبند ماخ بد ماركس نزديك است نشُان مىدهد. *Werke, II, 362-63.

تركيب شدهاند. فوئرباخ مىگويد: امن وجود دارم و مىانديشمه... فقط همچون
ذهن -عين".

بودن بهد معنى وجود داشتن در انديشه نيست از ازين لحاظ فلسفئ فوئر باخ به
 كردن أن چییى كه وجود دارد به معنى اثبات چيزى نيست كه فقط در انديشه


تفكر و هستى به هيج وجه به معنى همسانى آنها نيست و نتواند بود. اين يكى از مهمتر ين وجوه مميزه ماترياليسم از ايدهآليسما استى

## $\psi$

وقتى برخیىسان مىگَويندماركس وانتَلس براى مدّتمعينى پيرو فوئرباخ
 ايشان به نحو قابل توّجهى تغييركردو وكاملاً متفاوتاز جار جهان بينى فوئر باخ كارلديل"** يكى از آنان است كه مدعى است در بارة تأثير فوئرباخ بر ماركس
 انگَلس از پيروى فوئرباخ دست شستند، هرگز قدر مشـترك خـود را بـا بـخش چششمگيرى از نظرات فلسفى او به يكسو نيفكندند. بهتر ين دليل همان تزهائى
 فلسفه فوئر باخ را نفى نمى كنـند. و چيز
 فعاليتت خود وى فرامى خوانند. اين انديشه نيست كه تعيين كنندة هستى است،
*Werke, X, 187. ${ }^{\text {Fr }}$
** Karl Diehl
*** Handwörterbuch der Staatswissenschafien, V,S. 708.

مسائل اساسى ماركسيسم $\square$ r

بلكه هستتى است كه انديشه را تعيين مىكند. اين انديشهُ اساسى در سـر تاسر فلسفةٔ فوئرباخ به جشمْ مى خورد. ماركس و انگَلس، اين انديشه را بنيان تبيين ماتر ياليستى قرار دادند. ماتر ياليسمم ماركس و انگًلس به مراتب تكامل يافتهتر از ماتر ياليسم فوئرباخ است. ولى نظرات ماتر ياليستى ماركس و انگلس در سمتتى كه منطق درونى فلسفئ فوئرباخ نشان داده بود تكامل يافت.از اين رو،اين نظرات - به ويزه در وجه فلسفىاش - برای كسـانى كه نمى خواهند زحمت جستجوى درست آن بخش از فلسفهُ فوئرباخ راكه در جهان بينى بنيانگذاران سوسياليسم
 خواننده باكسى برخورد كندكه براى يافتن (ابرهان فلسفى" ماتر ياليسمم تاريخى
 همماكنون يادآورى كردم خيلى كمبود دارد. ولى حال به مطلب بازگّرديهم. ماركس در سومين تز خود در باره فوئر باخ، به كمـى مفهوم صحيح وحدت ذهن و عين كه فوئرباخ آن را بسط داده بـود، بـه دشوارترين مسألهاي مى پردازدكهاو در قلمرو " كنش" تاريخى انسان اجتماعى با آن روبرو بود. تز مىگويد: (ايين اصل ماتر ياليستى كه انسانها محصول شرايط محيط و تربيتاند و بنابراين انسانهاي تغييـر يافته محصول شـرايـط ديگَر و تربيت ديگرند، فراموش مىكند كه همين انسانها هستند كه شرايط را تغيير
 ديگر "رمز)" تبيين ماترياليستى مكشوف گرديده است. امّا فوئرباخ قادر به حل آنها نبود. در مورد تاريخ، او نيز مانند مـاتر ياليستهاى قرن هزذدهم فرانسه -كه با آنها قدر مشترك زيادى داشت - يك ايدهآليست باقى ماند" اينجا ماركس و



انتّلس مجبور بودند از آغاز شروع كنـند و از مواد و مصالح تـئوريكى كـه عـلوم



 انسانى" است.گوهر انسانى چيست؟ فئى اجتماع است، در وحدت انسان با انسان است.،"** "اين خيلى مبهرم است و و در همين جاما خط مرزى رامى بينيمكه فوئر باخ فراسوى آن نمىرود."***** ولى در


 صiئحن ا (فوئرباخ) بإسخ نمىدهد.
*Werke'II, 343
**Werke, II, 344.










 مىروند و بهترين محلى راكه برانى آنها مناسب استـ انتخاب مىكند. انسانها در محلـ

فراسوى آن مرز قلدرو تبيين ماتر ياليستى تاريخ آغاز مىشود، قلمرويى كه به وسيله ماركس و انگًلس كشف شد. اين تبيين عللى را نشان مىدهد كه در سير تاريخ „اجتتماع، وحدتانسان با انسان" يعنى روابط متقابلى راكه انسانها در آن وارد مىگردند، تعيين مىكند. اين خط مرزى نه فقط ماركس رااز فوئرباخ جدا مىىند بلكه بر نزديكـىاش نيز با او گواهى مىدهد.

ششمين تز در باره فوئرباخمىگويد كهگوهر انسانى همان مجموع روابط
 تكوينى تنگًاتنگگ ميان جهان بينى ماركس و فلسفdٔ فوئرباخ در اينجا بهتر از هر جاى ديگر با وضوح احتمالأ بيشترى نمايان است. هنگًامى كه ماركس اين تز رامىنوشت قبلاً نه فقط راه حل مسأله بلكه خود پاسخخ را نيز مىىانست. وى در نقلد فلسفهُ حقوق هگـل نشان داد هـيـج گَـونه روابط متقابل ميان مردم در جـامعه، آنـه روابـط قـانونى، نـه اشكـال سـياسى نمىتواند به وسيله خود آنها يا بر مبناى به اصطلاح تكامل عام انديشهُ انسانى، درك شود بلكه بر عكس خاستگاه آنهادر شرايط مادى زندگى است كه مجموع آنها را هگل به پيروى از متفكران انگَليسى و فرانسوى سده هزددهم، در اصطلاح (جامعهُ مدنى" مىگنجاند ولى كالبدشناسى اين جامعه مدنى بايد در اقـتصاد سياسى جستجوتردد().
اكنون آنحچه باقى مىماند عبارت از تبيين خاستگًاه و تكامل اقتصاد براى

خاصى اقامت مىكنند و تحت تأثير جائى كه در آن زندگى مى كنتد قرار مىگیرند. گّوهر



 نمىكند (ك. گرون جلد r، ص •rr).

يافتن راه حل كامل مسألهايى كه ماتر ياليسم در طى قرون قادر به بر خورد با آن نبودهاست. اين تبيين راماركس و انگلس فراهم آوردند
 من پاسخ عام يا ياسخ جبركونئ (رياضى) آنست كه ماتر ياليسم در طى قرون
 اشارهام نه به علم حساب سادة تكامل اجتماعى بلكه به جبر و و و مقابلئ آن، نه به
 معنا است كه تبيين ماترياليستى تاريخ بـيشتر ارزش روش
 تحقيق استكه ما بدان نياز داريه. نتايج بدون استدلالى كه منتهیى بها آن نتايج
 خداشان ببخشايد مىفهمند و نه بعضى از پيروانشى كه اين يكى خـيلى بـدتر
 آدمهاى نادان خواهد شد.4 اين كلمات متأسفانه بيامبرانه از آب در در آمدر آمده است.

 اجتناب از جنين جفنگَ بافىهائى شناختارزش روش شناسانئ ماترياليسم تاريخى امرى ضرورى است.

## 0

 برورش و ارائه يك روش صحيح است. فوئرباخ كه مساعىاش راش رادر مبارزه عليه

* Nachlass... I. 477. ${ }^{\text {f }}$
rv $\square$ مسائل اساسى ماركسيسم

عنصر نظرورزانه در فلسفه هكل متمركزكردبه عنصر ديالكتيكى آن كم بهادادو و
 tu و و تومجرد ego متفكرى خلوت نشين است باخودش؛ مناظرهميان من مجرد
 خودش نيست وثانياً تذكر فوئرباخ تعريفدرستى از نقطه آغاز فلسفه به دست

 برخى منتقدان گفتهاند كه ماركس نيز در طى ساله هاي
 عقيده، "ظاهرى معقول و بذيرفتنى دارد با احقيقت پبيش گفتئ انگلس مغايرت






 جامعة سرمايهدارى بهكار ببرد. همين بخش دوم فقر فلسفه نشان مىدهد كه ديالكتيك كـر كه در نزد هكّل خصوصيتى صرفأَايدهآليستى داشت و در نزد برودون نيز (تا آنجاكه وى آن را را

*Werke, II, 345
 داشت كه ماركس بكى از كــانى كه در نظرات او شريك استـ.

ماركس بعدها در توصيف ديالكتيكـ ماترياليستى خود نوشت: البرايى هكل،.






 باور داشته باشد كه تفكر هستى را تعيين نمى كند بلكه هستى استى استى كه تفكر را معيّن مىسازد.
بسيارى از افراد، ديالكتيكـ را با نظرئ تكامل مشـتبه مـى مسازند. در واقع

 بـا جهشها پيش نمىروند و هـمهٔ تـغييرات در جـهـان بــه تـــدريج روى


دفاع و مضحك است.








ra ロ مسائل اساسى ماركسيسم

هگَل در جلد اوّل علم منطق خود مىگَيد：اههنگًامى كه افراد مى خواهند پيدايش يا نابودى چیيزنى را بفهمند، معمولاً تصور مىكنـند كه به اين فهمه بـا واسطهُ پنداشتى از خصلت تدريجى آن پِيدايش يا نابودى خواهند رسيد．ولى تغييرات در هستى نه تنها از طريق گذار كميتى به كميت ديگر، بلكه با واسطئ گذار تفاوتهاى كيفى به كمى و بر عكس با واسطهُ گَارى كه تدريجى بودن را
 گاه تدريجحى بودن قطع شود، جهششى رخمىدهد．هگَل با يكـ رشته مثالها نشان مىدهد كه چگًونه غـالباً جهششها ها هم در طبيعت و هم در تـاريخ رخ مى دهند و او خطاى منطقى مضحكى راكه در＂تتئورى تطور عاميانه نهفته است＂ افشا مىكنَّد او مىگويد：پادر بطن اصل تدريجى بودن اين پنداشت قرار دارد كه آنجه در حال پيدايش است هماكنون در واقعيتت وجود دارد و فقط به علتابعاد كوچکثش ناپيدا ماندهاست．به همينگونه وقتى كسانى از نابودى تدريجى سخن مىگّويند تصور مىكنـند كه عدم پديدهٔ مورد نظر يا پديدهاى كه بايد جايش را بگیير دامرى است تمام شدهگرچه هنوز غير قابل مشاهدهاست．．．امّا اين مىتواند هر تصور پيدايش و نابودى را موقوف كند．تبيين پيدايش يا نابودى با واسطهُ تدريجى بودن تغيير، به معنى فروكاستن كل موضوع به يكـ مكر گوئى بيهووده و قبول تصور حالت از پيش كامل آن چییى است كه در جر يان پيدايش يا نابودى

ماركس و انگَلس اين نگَرش ديالكتيكى هگَل رادر باره ناكزيرى جهششها در
 مباحثهاش با دورينگَ بسط داد و آن را بر روى پا بر گردانيد يعنى بـر بنيادى
＊Wissenchaft der Logik，erster Band，Nornberg，1812，S．313－． 14 تر＂

[ F.

ماتر ياليستى قرارش داد.



 هستى تفكر رامشروط مىسازد." بى آنكه قصد توصيف تفصيلى و دقيقتر ديالكتيكى ماتر ياليستى را داشته





 كافى است اشارهكنيمكه نظر يهٔ تحوّل دوورى نظر يها


 ${ }^{\Delta r}$ (19.9

به عقيدهٔ اين طبيعى دان برجسته، نقطهٔ ضعف نظريءٔ منشاء انواع داروين






اين است كه اين منشاء را مىتوان با تغييرات تدريجى تبيين كرد." و نيز جالبترين و مناسبترين نكته اين تذكر دوورى است كه تسلط تئورى تغييرات
 كذاشته است.**:

من مىتوانم بر اين نكته بيفزايمم كه در علم طبيعى امروزى، به ويزَه در ميان لاماركى هاى جديد، نظر ئٔبه اصطلاح جان گرائى ماده يعنى اين نظر يه كه ماده به طور كلى و به ويزّههر مادهٔ منتظمه، از درجه معينى از حساسيت برخوردار است رواج نسبتاً سريعى داشته است. اين نظر يه كه بـرخـى آن را السـاساً مـتضاد بـا ماتريالينسم مىدانند"*** اگر درست بفهميهم در حقيقت همان برگردان اصل ماتر ياليستى وحدت هستى و تفكر، وحدت عين و ذهن فوئر باخ است به زبان علم طبيعى امروزى \#\#*** مى توان با اطمينان گفت كه اگر ماركس و انگلس با اين نظريه آشنا شده بودند بـه ايـن گـرايش در عـلم طـبيعى مشــتاقانه عـلاقهمند مى شدندكه البتّه تاكنون روى آن خيلى كمركار شده است. هر زن حق داشت كه مىگفت فـلسفه هگـل -كـه بسـيـارى آن را در اصـل محافظه كار مىدانند، يك جبر حقيقى انـقلاب است. ولى در نـزد هگـل ايـن علم جبر در مورد مسايل حاد زندتى عملى به كار گرفته نشد، عـنصر نـظرى،



* De vries, Die Mutationen, S. 7-8.
\% Arten, etc, S431.
*** Der heutige Stand der: نگاه كنيد مئلا به
Darwinschen Fragenn, by S.H. Francé, Leiprig' 1901.




 مىنمودكه وضع موجود امور را تمجيد و تجليل مىكند و به شـ شكل معقولش بر براى




 كَوهر خود، انتقادى و انقلابى است)|.

 مناسب براى حل مسألة عقلانيت هر آنجه وجود دارد، مسألهاى كه مـتفكير
 روش ديالكتيكى ماركس بودكه باكار بردش در مطالعهٔ زندگى روسيه به ما مانشان



## 8

هنگام تبيين تاريخ از ديدگاه ماتر ياليستى، نخستين دشوارى ما، جنان كه
 "كالبدشناسى جامعdمدنى") بهوسيله|قتصاد آن تعيين مىتر دد.امّاخود اقتصاد
راچه چچيز تعيين مىكند؟

Fr O مسائل اساسى ماركـيسم

پاسخ ماركس چنين است: شانسانهادر توليد اجتماعى براى ادامهٔ حياتشان،
 توليد متناسب با مرحلةٔ معينى از تكامل نيروى مادى توليدشان. مجموع اين روابط تـوليد، ساختار اقتصادى جـامعه - يــنىى آن بــنيان واقعى را تشكــيل



 محيط جغرافيايي حل مىشود.

 است و نيز از آنجاكه فقط به طور ضمنـي و و در موارد دكم اهميتّ يا با به ديگر سخن برخلاف خواست خويش متوسل به تبيين ماتر ياليستى پديدهمها مـى نگرش كاملاً منطقى وى در باب اهميتت تاريخى محيط جغرافيايى، نمىتوتوانست
 ماترياليست بودكه به اين نتايج تمام و كمال نائل آمد."**
 نيازهاى انسان به كار مى آيد و هم نوع اشيايیى كه او او خود به همان ميان منظور توليد




[^0]- كردن حيوانات و كشاورزى وارد شوند شرايط متناسب محيط جغرافـيـيايـي







 زندگىشان رابر وفق محيط جغرافيايى جديد تغيير مىددهند. اقبيلههائيكى


 ذوب آهن كردند."**** **
البتَه اين تمام مطلب نيست. قبايل در مراحل پايـيينتر تكـامل، ديگـر وارد مراودات متقابل مىشوند و بعضى از محصولات خود رام معاوضه مى كنند. اين،

 سهولت بيش ياكمتر چنين مراودات وادامه آن، به خواص محيط جغرافيايى نيز
* Die Urgesellschafi, Stuttgart, 1891, S. 20-21
**Vaita, Die Indianer Nordamerikas, Léipzig, 1865, S. 91.
\#\#\# Schweinfurth $A u$ coeur de I' Aafrique, Paris, 1815.

Ratzel, Die Erde Das Ieben, Leipzig und wien, 1902, S. 540-41.

بستگى دارد. هگل گويد: درياها و رودها انسانها را به يكديگر نزديكـمىكنند و كوهها ايشان رالاز هم جدا مىىسازند. البتّه دريا انسانها را به يكديگر نـزديكـ
 رسيده باشد. در سطوح پايينتر چنان كه راتزل به درستى مىگويد - دريا مانع بزرگى براى مراوده ميان قبايلى است كه ميانشان فاصلد انداختد است." در هر حال، اين مسلم است كه هر چه خواص مـحيط مـتنوعتر بــشد، بـراى تكـامل نيروهأى مولد مساعدتر است. ماركس مىنويسد: ا|اين فقط حاصلخيزى خاك نيست بلكه تنوع خاك، تنوع محصولات طبيعى آن و تغييرات فصول است كد زيربناى طبيعى تقسيم اجتماعى كار را تشكـيل مـىدهد و تـغيير در مـحيط طبيعى، انسان را به افزايش و گسترش نيازها، استعدادها، وسايل و شيوههاى كارش برمى|انگیيزده). را تزل تقريباً بـا اسـتفاده از هـمين اصـطلاحات مـاركس
 مى آيد بلكه آن است كه تمايلات، عادات و سرانجام نيازهاى معينى در انسان


بدينگونه، تكامل نيروهاى مولد كه تكامل روابط اقتصادى و بنابراين تكامل ساير روابط اجتماعى را تعيين مىكند، خود تحت تأثير خواص جغرافيايى است. ماركس اين مطلب را باعبارات زير تبيين مىكند: اايـن روابـط اجـتماعى كـه
 فعّاليّتهايشان را مبادله مىكنند و در سرتاسر عمل توليد شركت مىجويند، طبيعتأ بر حسب نوع وسايل توليد، متفاوت خواهد بود. با اختراع يكى جنگگافزار تازه، اسلحهٔ آتشين، سر تاسر سازمان داخلى ارتشى الزاماً تغيير كرد، روابطىى كهد در آن افراد مىتوانند تشكيل يكـ ارتش دهند و به عنوان يكـ ارتش عمل كـنـند
*Anthropogeogrsphie, Stuttgart, 1882, S. 92.
\#\# Völkerkande, I. Band, Leipzig, 1881 S. 56.

تبديل يافت و روابط ارتنشهاى مختلف نسبت به يكديگر نيز تغيير پذيرفت.،"،







 طبقات است، جامعهاى كه تا آن هنگام تقسيمات ديگرى را رابه جز جنس و و سن
 سرتاسر اقتصاد جامعه و از طريق آن بر ديگر روابط اجتماعى و و پـيش از هـمه ساختار سياسى مىزند. دولتهاى عهد باستان به وجود تفاوتهانى ريا زيادى كه از لحاظ ساختار سياسى داشتند، وجه مشخصئ اصلى آنـيا آنها اين بود كه هر يكى از آنها سازمان سياسىاى بود كه مبين و حامى منافع فقط آزاددًان (غير بردكان)

## $v$



 Précis des - uevres decésar, Paris, 1836. pp. 87-88.
** Volkerkunde, I, 83.

 استفاده از كار اضافى اسير بلكه مزيت مشتركى ناشى از ممكارى با او مسطرح است. ولى


Fv $口$ مسائل اسانسى ماركسيسم

اكنون مىدانيمكه تكامل نيروهاى مولدكه در تحليل نهائى تعيين كنندة تكامل تمامى روابط اجتماعى است خود تابع خواص محيط جغرانيافيايى است.


 تأثير متقابلى پديد مى آيد كه در اعصار گوناكون متنوع ترين شين شكلها را را به خود مىىيرد.

نيز بايد در نظر داشت در حالى كه روابط درونى موجوددر يكـ جامعئ معيّن به موجب حالت معينى از نيروهاى توليدى معيّن مى
 نيروهاى مولد، نوع معينى از تسليحات، فن جنـيَى و سرانجام قانون بينالمللى يا به عبارت صحيحتر، قانون ميان جوامع، قانون بين القبائل

 مى كند به صورت گروههاى اجتماعى كوچكـ در جست و جوى وسايل زيست








روشن است كه جنين برخور دهائى ممكن است از علل بسيار متنوعى ناشى




 طرف خسته شود يا از پا در آيده"** عين همين مـطلب را را برتون مـى میويد. او






 اجتماعىشان كه بر آن اقتصاد استوار است بستگى دارد.

* Ed. J. Eyre, Manners and Customs of the Aborigines of Anstralia London, 1847, P. 243.
\#* Stanly, In Darkest Africa, 1890. Vol. II, P. 92.
***R. Burton, The lake Regions of Central Africa, London 1869, I.ol, II, P. 368.
****Völkerkunde, L S. 93.

 Les maitres de la guerre

برخى اقوام يا قبايل به انقياد اقوام و قبايل ديگر در آمدهاند هنوز به معنى تبيين
 هستند و نه طور ديگرى ؟ عواقب اجتماعى غلبئ رومى ها بر كل (فرانسه امروزى.
 اجتماعى تصرف انگلستان به دست نور مانها متفاوت از نتايجى بود بود كه از غلبئ
 ميان ساختار اقتصادى جامعdٔ مغلوب از يكسو و جامعئ غالب از سوى ديگـر.
 فرصتهاى آن قوم يا قبيله براى تجهيز بهتر خويش براى موفقّيتّ در تنانع بقاء بيشتر: است.

البتَهممكن است استثناهاى بسيار چششمگَيرى هم برايى اين قانون عام باشد. در سطوح پائينتر تكامل نيروهاى مولد، تفاوت در جنگَافزارهای قبايلى كه در













 است. در جابى اين شباهت به بكسانى مىرسد.
O.

مراحل بسيار متفاوت تكامل اقتصادى هسـتند - مـثلاً تَله داراران بـيابانگرد و كشاورزان يكجانشين - نمىتواند چندان زياد باشند كه در سـطوح مـتكاملتر

 مى دهد كد معلوم مىشود در برابر دشمنى كه از لحاظ اقي اقتصادى عقبتر استر است ليكن بيشتر عادت بهجنگگ دارد قادر به مقاومت نيست. از اين رو رو قبايل كشاور




 اقتصادى عقب مانده بتدريج خودششان را زير نفوذ مردمى مري مغلوب ولى از لحاظ اقتصادى پيشرفتهتر مى يابند. محيط جغرافيائى تأثير قابل توّجهى نه تنها بر قبايل ابتدائى بـلكه بـر بـه


 صنعت ايفامىكند. نمونههاى آن عبارت است از از: تأسيسات آبيارى در در مصر ، آنيا


 سيسيلى در زمان تسلط اعراب همانا در تأسيسات آبيارى آنها نهفته است.ب") *Das kapital, S. $524-26 .{ }^{09}$

نظريئ تأثير محيط جغرافيايى بر تكامل تاريخى انسان، غالباً به قبول تأثير





 نيروهاى مولد در منطقئ مفروضى به وجود مـى آيدكه شر شـ آن در خواص آن محيط نهفته است. قومشناسى ethnology جديد بيش از

 فرهنگى نداردن.."**
ولى به محض اينكه سطح "فرهنگگى" معيّن فراهم آمـده است، ايـن بـدون















ترديد بر كيفيات جبسمانى و ذهنى انزاده، تأثير گذاشته است." ميزان تأثير محيط جغرافيايى بر انسان اجـتماعى در دورانهـــاى مــيختلف




 كه چرا روحيئ ساكنان منطقهاى مفروض در طى دوران تاريخ مىتواند اند اساساً تغيير كند بى آنكه ويزگى هايى جغرافيايى آن منطقه تغيير كرده باشد

## A

روابط حقوقى و سياسي مولود ساخت اقتصادى معيّن تأثيرى قطعى بـر ذهنيت كلى انسان اجتماعى اعمال مىكند. ماركس میگّويد: ابراشكال مختلف مالكيت، بر شرايط اجتماعى هستى، يك روبناي كلى از عـواطـي

 فرايند تكامل تاريخى بر مىدارد، دليل تازماي به نفع اين تز اساس اساسى ماترياليسم معاصر ارائهمىكند.
در سال \AYY لودويك نوآر نوشته بود: آاين فتاليتّ مشترك در جـر جهت نيل

 كنبد به جاب آلمانى •
 I•V Anthrpologie der Naturvolker
 زبان در آغاز اشياء دنياى عينى را نه همّجون برخور دار ار از يك شـين شكل معيّن بلكه
 تابع آن فعل نشان مىدهد．وى براى تبيين اين مـطلب ايـن تـذكر مـنطقى را
 مىگردند يعنى اشياء براى او مىشوند و وجه تسميه و نام گَذارى اشياء نيز بر









 تعيين كننده هستى بر تفكر در قبايل ابتدائى كه زندگى فكرى و و اجتماعى شانيان


 عنوان شكارگر در نظر گيريه．او ادامه مىدهد：آحيوانات منبع اصـلى تـجربئ
＊Ludwig Noire，Der Ursprung der Sprachs S． 331.

等数的lbid．S． 369.

ايشان بودهاندو بيشتر باكمك آن تجربهاستكها ايشان طبيعت راتعبيركردهاند
 تنها جهان بينى اين قبايل بـلكه مـفاهيم اخــلاقى، احسـاسات و و حـتـى بـــول نويسنده ذوق زيباشناسى ايشان رانيز انيز تعيين كردها است. همين مين مطلب را رادقيقاً

 عيوب أنها تشكيل مىدهد.
 بودند. ب\%

اگتر چار یايان عـمدهترين مـنبع تـجربئ شكـارگر ابـتدائـى هسـتـند و اگر
جهانبينى كلى او بر آن تجر بهٔ استوار است، پس جاي


 افسانههاى نإيوسته ظاهر مىشود، اسطور هماى ايشان بندرت تجهر الى انسانى

* Unter den Naturvölkern Zentral - Brasilirns, Berlin. 1894. S. 201. **Ibid S. 305-06.
 فريش مىنويسد: آآرزوى كافر|) (عضو يكى از تبايل Die Eigeborenen Süd- Afrikas





 بوشُمنهاى شاءكارگر به دست مىدهد.

نشان مىدهد." به عقيدءٔ اشميت سكنـٔ اوليه استرالياييى مانند بوشمنهاكـه هنوز از مرحلهُ شكارگرى بيرون نيامدهاند بيشتر، پرندگًان و چارپايان رابه عنوان خدايان خود مىیرستـد.
دين قبايل ابتداييى هنوز به قدر كفايت مورد مطالعه قرار نگرفته است. ولى
 كه: (ااين دين نيست كه انسان را مىسازد بلكه انسان است كه دين رامىسازد.)، چـنان كه تايلر مى گويد: الدر ميان اقوامگوناگون اين موضوع روشن استكه چچگونه از آنجا كه انسان نمونئ خدا بود جامعه و حكومت المهى از روى نمونئ جـامعه و
 مورد دين است. از قرار معلوم سن سـيمون نگـرشى مـخالف داشت كـه نـظام اجتماعى و سياسى يونانيان باستان رااز طريق اعتقادات دينى ايشان تـبيين مىكرد. ولى اين به مراتب مهمتر است كه علم ديگر بهكشف بِيوندعلت و معلولى ميان سطح فنى اقوام ابتدائى و جهان بينى ايشان آغازكرده است. مورد، آشكاراكشفيات با ارزشى در انتظار علم است. "شت***
*Lang, Myth, Ritual, and Raligion, London, 1887, Vol. II, P. 15.

 تبديل اسطورهاى انسانها به حيوانات ظهور كرد.1.)
Ethonographische parallelen... 1889
صورت انسانى دادن به حيوانات مستلزم يك سطح نسبناً متكامل نيروهاى مـولد است
*** La Civilisation Primistive, tome II, P. 322.
****Cf. H. Schutz, Vorgeschichte der Kultur, Leipzig, und Wien, 1900, S. 559-64.
من به اين موضوع در موتِع طرح مسـألهُ ديگرى باز خواهم گُــتـ.


در قلمرو ايدئولوزى جامعهٔ ابتدائى هنر بهتر ازهر رشته ديگِر مورد مطالعه


 تنها مى توانم مهمتر ين آثارى راكه بها اين موضوع مربوط مىشوند بر بـر بمارم: Schweinfurth, Artes Africane, Leipzig, 1875, R. Andrée Ethnographitche Parallelene,

و ومقالهاى تحت عنوان: Das Zichnen Bei den Naturvolkern"
Von den Steinen, Unter den Naturvolkern Zentral Brasiliens, Berlin, 1894.

خط تصويرى سرخيوستان آمريكا، گزارش سالانئ دهم دفتر قومشناسى، G. Mallery. Washington, 1893, (گزارشهاى سالهاى ديتر شـامل مـطالب بـا ارزشـى در تأثير هـنرهاى مكانيكى، به ويزَّه بافندگى بر طرح ترّ تزينينى است).

Hornes, Ursgeschichte der Bildenden Kunst in Europa, Wien,1898, Ernst Grosse Die Auflange der Kunst ونيز

Kunstwissenschaftliche Studien, Tubingen, 1900,
Yrijo Hirn, Der ursprung der Kunst, Leipzig, 1904, karl Rucher, Arbeit und Rhythmus, 3. Auflage, 1902: Gabriel et Adrien de Mortillet, Le prehistorique'Paris' 1900 pp. 217-30, Hornes, Der Diluviale Menschs ${ }^{\text {¢r }}$. in Europa'

عنوان (ادر باره باصطلح تتبعات دينى در روسبها) حواله دهم (سبنامبر 19.91) در ايـن مفاله من در اهميّت فنون مكانيكى براى تكامل مفاهبم مذهبى نيز بحث كردمامر.

Braunschweig, 1903, Sophus Müller, L, Europe Prchistorique, Trad. du danois Par E. Philippot, paris 1907, Rich Wallaschek, Anfange der Tonknust Leizig, 1903
نتايجى كه از علم جديد در باب مسألُٔ مبادى هنر اخذ شده است با نـقل قولهاى زيرين از مؤلفان پيثى گفته نشان داده خواهد شد: هورنس " مىگويد: اههنر تزئينى فقط مى اتواند از فتاليتت صنعتى كه پيـش شرط مادى آنست به پيدايي آيد... مردمان بدون هر نوع صنعت... هنر تزئينى نيز ندارند.
فن دن اشتاينن تصور مىكندكه نقّاشى (Zeichnen) از نامگذارى ياعلامت گذارين شیء "Zeichen") كه به منظور عملى مورد استفاده قرار گَـرفت تكـامل يافت.

بوخر اين نتيجه راگرفت كه ا„كار، موسيقى و شعر در مرحلئ نخستين تكامل خود كل لا ينفكى را تشكيل مىدادند. در اين تثليث، كـار عـنصر اصـلى بـود و موسيقى و ششعر اهميّت ثانوى داشتندا). به عقيدهُ وى (اخاستگاه شعر را بايد در كار جست)،. و اين تذكر را مىافزايد كـه هـيج زبـانى كـلماتى راكـه جـملهاو را مىسازند در انگارهاى موزون مرتب نمىكند. بنابراين نامحتمل است كه انسانها از راه كاربرد زبان روزمرهشان به سخن شاعرانـــٔ مـوزونى دست يـابند. مـنطق
 و شاعرانه را تبيين كرد؟ بوخر بر اين باور است كه حركات موزون و ريتميك بدن قوانين هماهنگىیشان را به كلام تمثيلى و شاعرانه منتقل كـر دند ايـن بـيشتر محتمل است هر گاه انسان به يادآورد كه در مراحل پـائينتر تكـامل، حـركات


بايد تبيين كرد؟ ايـنـ در طبيعت فرايندهاى تـوليد نـهمفته است. بـنابرايـن

 ابتدائى به شرح زير خلاصه مىكند."** (موضوعات اين نمايشهانى دراماماتيك عبارت بودند از:

1. شكار، جنگَ، پاروزدن (در ميان شكارگران - زندگَى و عادات حيوانات،










 توضيحى نمايانتر از اين، براى اين قضيهكه اين هستى اينى نيست كه به به وسيله تفكر تعيين مىشود بلكه تفكر است كه به وسيله هنستى معيّن مىگرد دد، دشوار خواهد بود.

[^1]**Anfänge der Tonkunst, S. 257.


## 9

امّا زندگى اقتصادى زير تأثير رشد نيروهاى مولد تكامل مى يابد. بنابرايـن
 آن، در ذهنيت انسانى نيز تغييراتى صورت مىتيرد. چنان اددر مرحلهُ معينى از تكامل، نيروهاى مولي - اين صرفاً همان چيز را برحسب اصطالـياحات حقوقى بيان مىدارد - با روابط



 نظام مزبور براى آنهاكفايتمى مكند تكامل يافته باشد نابود نمىشـود و وروابط برتر توليدى جديد هرگّز پيش از آنكه شرايط مادى وجودشان در پر چارچوب



 باشد. ${ }^{47}$

در ايـنجا مـا پـيش روى مـان يكـ "جـبر" (ريـاضى. م.) واقـعى - و صــرفاً




 تكامل بذير فنه بود.

تدريجى در خواص نظام مفروضى از امور سرانجام به تغييرى در كـيفيت آن نظام يعنى سقوط شيوءٔ كهن توليد يا، به قول ماركس نظام اجتماع



 كتاب مركان رادر بارهٔ جامعئ ابتدائى خواند، نظر خويش را رادر مورد رابطئ شيؤ ديؤ توليد در عهد عتيق با شيوءٔ توليد در شرق تغيير داد. در واقع منطق تكامل
 سرمايهدارى را مسجل ساخت. امّا منطق تكامل اقتصادى مثلاً چجين يا مصر


 اقتصادى است. جامعئ عتيق جاى سازمان اجــتماعى كــلان نشست. كـلان
 اقتصادى محصول رشد نيروهاى مولد در درون سازمان كلان بود؛ فرايندى كـي

 زير تأثير محيط جغرافيايی پديدار شدكه در مـورد نــخست نـوعى روابـط
 ايجاب مىى كشف نوع كلان سازمان اجتماعى ظاهراً مقدر بود هـمان همان نقشى را را در علم
 ماركس و انگلّس با اين نوع سازمان ناآشنا بودند در نظريهُ تكامل اجتماعى آنها

Fl مسائل اساسـى ماركسيسم

نواقص چشمُگيرى وجود داشت چـنان كه انگگلس خود بعدها بـه ايـن مـوضوع اعترافكرد. 48

امّاكشف سازمان كلان كه برای نخسـتين بار كليد فمهم مراحل پايينتر تكامل اجتماعى را به دست داد، دليل تازه و محكمى بر له تبيـين ماتر ياليستـى تاريخ بد شمار مىرفت نه به ضد آن مفهوم.كشف مزبور آگًاهى تازهاى در نحوهاى كد در آن نخستين مراحل هستى اجتماعى شكل مىگییرند و ايـنـكه چگگـونه هسـتـى اجتماعى، تفكر اجتماعى را تعيين مىكند به وجود آورد. بدين گونه اين كشف به اين حقيقت كه تفكر اجتماعى را هستى اجتماعى تعيين مىكند روشنى خير ه كنندهاى افكند. من اين همه را فقط در حاشيه ذكر مىكنم. مطلب عمدهاى كد شايان توجّه استاين سخن مـاركس استكه روابط مالكيت موجود هنگًامى كد نير وهاى مولد به سطح معينى مىرسند، براى مدّتى رشد نيروها را تشو يق مىكنند و سپس شروع مىكنند به اينكه مانع اين رشد شوند." اين يادآور اين حقيقت استكد اگر چهه وضع معينى از نيروهاى مولد علت روابط توليد معيّن، به ويزهْ روابط مـالكيت است، روابط مزبور (زمانىيكد به عنوان نتيجهٔ علت پيش گَفته بدوجود آمدهاند) خود به تأثير گَذارى بر علت آغاز مىكنـند. بدين گَـوند تأثــيـر مستقابلى مـيان نيروهاى مولد و اقتصاد اجتماعى پديد مى آيد. از آنجاكه رو بناى كاملى از روابط



 كشف منابع نيل مىگويد در ميان سيـاهبوستان، بردگان فرار از نزد ارباب




اجتماعى - احساسنها و مفاهيم - بر زير بناى اقتصادى رشدمىكند و نخست
 چس ميان روبناو زير بنا نيز تأثيرى متقابل به وجودمى آيد آيدكه كليد فهرم تمام آن
 متناقض جلوه مىكند.




 است به صفحاتى از مانيفست كمونيست كه به جنبش آزارادى بخش بور بر بروازى اشاره مىكند نگاه كنيه: مانيفست هر يك از مراحل رشد بورزوازى را جـنـين شرحمىدهد:
 خودمختار و مسلح در كمون (شهر) قرون وسطى شد؛ اينجا جمهورى شهرى
 (نظير فرانسه)، سپس در دوران توليد مانوفاكتور به سلطنت مـطلقه يـا يـا نـيمه
 سلطنتهاى بزرگى به طور كلى بود.سرانجام بورزوازیى از هنگًام استقرار (صنعت
 دست يافته است. قوه مجر ئه دولت جديد چيزى نيست بير به جز يك كميتئ ادارار؛
 (منتقدان" حتّى تأكيد بر آن رازيادهاز حد دانستهاندعامَاخاستگاه و نيروى اين
"عامل" و نيز نحوهٔ عمل آن در هر دورة مشخص تكـامل بـورزوازى، خـودشان درمانيفست به وسيله سير تكامل اقتصادى تبيين مىشوند كـه در نـتيجئ أن تنوع "عوامل" به هيجِ وجه به وحدت علت اساسى لطمـه نمىزند. روابط سياسى بىترديد بر حركت اقتصادى تأثير مىگذار دامّا اين نيز مسلم استكه ييش از اينكه روابط مزبور بر آن حركت تأثير گَارند به وسيله آن به وجود مىى آيند.
همين را بايد در مورد ذهنيت انسان همچجون يكـ وجـود اجـتماعى گَفت



 قبلاً بر اثر آن تكامل به وجود آمده است.

 مفاهيم خر دگرا تسليم شدند، جامعئ فئودالى تا پاى جان با بورثوازیى انقلابیى




 هر نوع كه باشد بر اذهان هر گروه اجتماعى ندارد.

## 1.

من نقل قولاز مانيفست را بر ديگَر آثار ماركس و انگَلس از آنرو ترجيح دادم

كد أن متتلَق به نخستين دوره فقاليتتهاى ايشان است يعنى هنگامى كه بزعم


 Monism منتقدانشان به چشـم مى خورد، متمايز گَشتند. غالبأ به نامدهائ انگگلس منتشره در Sozialistischer Akademiker اشاره


 سود جست. ${ }^{\text {¢ }}$ دو مستخر
 تا نشان دهم كه نامههاى مزبور عكس آنجپه را آقاى برنشتاين میى

كند ثابت مىكنند.
فقره نخست چنين است: إبدين گونه نيروهاى مـتقاطع بـى شمهار و رشـتـه نامحدودى از نيروهاى متوازى الاضلاع وجود دارند كه به يك نتيجه - رويداد









بناى" اقتصادى و "روبنائى") كه بر آن بر پا میگر ردد سـخن مـىدارد، تـا حـدى
 نيز تكرار شده است يعنى تكامل سياسى و سـاير عـوامـلـ روبـنائى بـر تكـامل اقتصادى استوار است. چنين مىنمايد كه آقاى برنشتاين از خوانـدن عـبارت






 مى بينندمردى كه روزى عامه پسندگر ردانيدن ماركسيسمر را به عهدهوگر فته بود،
 مىكند -كه نخست خود در فهميدن اين نظريه كوششش كند.

 است كه من در اينجا نقل كردم و آقاى برنشتتاين آن را الين چنينين بد فـرمهيده


 شرايط معيّن و بر مبناى روابط موجود قبلى كه در ميان آنها روابط اقتصادى -هر
 تعيين كننده هستند وكليدى رابه دست مىدهندكه به تنهائى به فهم موضوع
 (ارارتدوكسى" داشت در زمر






 بى حدشان حتَى تشخيص نمىدهند كه پماركسى، راكه ايشان مورد پانتقادي، قرار میدهند هيج وجه مشتركى جز نام باماركس واقعى ندارد زيراماماركس آنها



گذاران" آن نظر يه باز مىگردم.




 مىكرد كه فراموش كرده بودند كه ها اگر انسانها محصول شرايـطانـد ... هـمين

 „شرايط" مىیتواند به وسيلهُ كسانى كه خودشان زادهُ آن شرايط اند تغيير

كند. اين مسأله با مراجعه به روابط توليدى كه زير تأثير شرايط مستقل از اراده انسانى تكامل مىيابند، حل شد. روابط توليدى عبارتند از روابط ميان انسانها در فرايند اجتماعى توليد. اين گفتد كه روابط توليد تغيير يافته است بد معنى آن است كه روابط متقابل ميان مردم در آن فرايند تغيير يافته است. تغيير در اين روابط نمىتواند ابه طور خود به خودى" يعنى مستقل از فعّاليّت انسان رخ دهــد زيـرا روابـط مـزبور، روابــط مســتقر در مـيان انســنـها در فــرايــند

فعَاليَتهايشان است.
ولى اين روابط ممكن است در سمتى دور از آنچچه افراد مايلند دستخوش تغيير شود -و در حقيقت غالباً همم مىشود. سرشت (اساخت اقتصادى") و سمتى كه آن سرشت به سوى آن تغيير مىيابد، به ارادهٔ انسانها بستگى ندارد بلكه بذ وضع نير وهاى مولد و تغييرات خاص در روابط توليد بستگى دارد كه در نتيجئ تكامل بيشتر اين نير وها انجام مىگیيرد و براى جامعد الزام أور میگردد. انگًلس اين موضوع را با عـبارت زيـر تـوضيح مــدهد: اانسـانها خـود تــاريخ خـود را مىسازندامّا تُاكنون نه با ارادأ جمعى بر حسب يك بر نامه جمعى ياحتّى در يكـ جامعئ معيّن و محدود مفروض. آرزوهاى آنها با يكديگَر تصادم مى يابد و درست به همين علت بر تمامى اين گونه جوامع ضرورت حاكميت داردكه مكمل و شكل
 بلكه همحچون فعّاليّت ضرورى تعر يف شده است، يعنى مطابق بودن با قانون و بنابراين دارا بودن قابليت مطالعهٔ علمى. بدين گونه مـاتر ياليسـم تـاريخى در حالى كه هميشه اعلام مىدارد كه شرايط به دست انسانها تغيير مـىيابد در عين حال براى نخستين بار ما را قادر مىسازدكه فرايند اين تغيير را از ديدكاه علمم مورد بر رسى قرار دهيم. از اين رو حق داريم بگوئيم كه تبيين ماترياليستى تاريخ مقدفهاى ضرورى براى هر نظريهاى در باب جامعd انسانى كه ادعاى علم بودن دارد فراهم مى سازد.

اين آن چنان ذرست است كه در حال حاضر مطالعه هـر جــنبه از زنـدتى



 ميان پديدهها را پيش روى خودمىنهند آن تبيين (ماتر ياليستى) بيش از پيش
 تاريخ نيستند بلكه كوجكترين تصورى هم از آن ندارند، در تحقيقات تاريّ تاريخى
 پيشداوريشان بهض آن، مانع فهم تمامى وجوه آن مىشودكه اين، در حقيقت


## 11

در اين مورد نمونهاى مىدهم. ده سال پيش ألفرد اسيبيناس - دانشميند











است؛ به اين دليل ساده كه دانشمـند فرانسـوى عـملاً هـيـيج تـوّجههى بـه ديگـر اعوامل" در تكامل ايدئولوزیى مثلاً مبارز ه طبقاتى نكر ده است. با باين همه (اعامل

در جامعهُ آغازين كه از تقسيـم طبنقاتى خبرى نيست، فعاليّتههاى توليدى انسان تأثير مستقيمى بر جهان بينى و ذوق زيبايىشنـاسى اشی میگّذارد. هنر
 چنـين جامعهاى بوده است بيشتر صرفاً تقليدى است از فرايـند تـوليد. ايـن را مىتوان به ويزه در قبايل شكارگَر ديدكه در پائينترين سطح شـناخته شــده تكامل اقتصادى قرار دارند." "از اين رو هنگامى كه من از وابستگى ذهنيت انسان آغازين به فعاليّتهاى اقتصاديش بحث مىكردم بيشتر به آنها اشارهكردم. ولى در جامعهاى كه به طبقات تقسيم شده تأثير مستقيهم آن فعّاليتتها بر ايدئولوزى
 رقصهاى زنان بومى استرالياييى كار جمع آورى ريشه (خـوراكـى) را مـجسم مى مند، بديهى استكه هيج يك از رقصهاى سنگیينى كه مثلاًخانمههاى زيباى قرن هرّدهمم فرانسه خودشان را با آن سرگرم مىكردند نمىتوانست كار مولد آن خانمها را نشان دهد زيرا اليشان به چنين كارى مشغول نبودند و بيشتر ترجيح مى دادند وقت خودشان را صرف "علم حفظ شورجوانى" كنـند. براى شـناختن رقص زنان بومى استراليائى كافى است نقشى راكه تردآورى ريشههاى وحشى در زندگى قبيلهُ استراليايـى توسط زنان بومى ايفا مىكرد بشــنـاسيم. امتـا بـراى




 تكامل نظريات و ذوقهانى جنين مردمى داشته است.

شناخت مثلاً رقص سنگّين دو نفرى، شناسائى اقتصاد قرن هزّدهم فرانسه كاملاً

 جامعة خوب را توضيحمىدهد. يس از اين لحاظ عامل اقتصادى نسبت به عامل روانشناختى ثانوى است. ولى نبايد فراموش كرد كه ظهور طبقات غيرمولد در
 حتّى هنگامى كه نسبت به ديگر عوامل ثانوى باشد ارزش مسـلطش را را حـفظ

 "عوامل، را تعيين مىكند.




 وجهى توصيف مىكنيند.
Les Vilains Sont de Laide Formc; رعايا، جهرهشان هم زشت است





 تكامل اجتماعي را در رئد جمبيت مى يبيند عمبفاً گمراهند. (نگاه كنبد به: A. loria, Le Legge di Populazion ed il Sistema Social, Siena, 1882).

Ainc si trés laide ne vit home; هيجّ كس زشتر از آنها نديدهاست Chaucuns a XV Pie\% de granz; قد هر كدام از آنها 10 پاست. En auques ressemblent Jaianz; بعضى شان به غولها شبيهاند. Mais trop sont de laide Maniére. امّاخيلى زشتتر باقوزهايى همم در پيشى و هم در پشت... Bocu Sont devant et derrière...

روستايـيان البتّه خودشان را از دريچهُ ديگرى مـىديدند. ايشـان رنـجيده
خاطر از خود بينىى و تكبر ارباب فئودال چـنين مى خواندند.

Nous Sommes des hommes, tous Commc eux,
Et Capable de Soulfrir, tout autant qu'eux.

$$
\begin{aligned}
& \text { ما انسانيم درست به همانگَونه كه آنها هستند. } \\
& \text { و قادر به رنج كشيدن، درست مثل آنها. } \\
& \text { و مىيرسنيدند: } \\
& \text { وقتى آدم بيل مىزدد و حوا نخريسى مىكرد، } \\
& \text { پس چه کسیى آقا بود؟ }
\end{aligned}
$$

سخن كوتاه، هر يك از اين دو طبقه امور را از ديدگًاه خودش كه به وسيلهُ موقعيتش تعيين مىشد بر رسى مىكرد. روانشناسى طـرفين دعـوا | طبقاتى رنگى مىترفت. البتّه اين موضوع خاص قرون وسطى و خاص فرانســد نبود. هر چه مبارزءٔ طبقاتى در كشور معيّن و در زمان معينى حــادتر مـىشد
 ايدئولوزىها رادر جامعه منقسهم به طبقات مطالعه مىكند بايد توجّه دقيقى به اين تأثير بكند والاگيج خواهد شد. هر گاه شما تلاش كنيد كه تبيين اقتصادى خشك و خام از واقعيتت ظهور مكتب نقّاشى ديويد

عمل آوريد، هيج جيز جز خزعبلات بى معنى و مضحك به دست نخواهيد دادر.


 متفاوت مىنمودندكه به هيج وجهنمى اند آنها رابه آن ربط داد، كاملأقاقابل درك خواهد شد.
همين رامىتوان در مورد تاريخايدئولوزىهادر يونان باستان گفت: تاريخى




 „عوامل" غير از عوامل فنى واقتصادى رانيز در نظر نظر كيرند. اين موضوع ظاهرأ
 شگفتى نخواهد انداخت اگر به خاطر داشته بانـي باشيم كه گرجه ماركس هر هر حركت


 حسابمىآورد.

## IY

 اسپيناس ديديم، در علم جديد دارد آغاز به خودنمايى تاريخ ايدهها منحصراً از طريق مبارزء طبقاتى، اين ترايش كاملأ جديد و هنوز

نإيدا زير تأثير مستقيم ماترياليسم تاريخى ماركسيستى بهو وجود آمدهاست. ما اين رادر نوشتههاى مؤلف يونانى آ. الوترويولوس "*كه در سال . . 19 در در برلين
 و نظرات خاص آن دور ه در بارة زندتى است.ا راستى را هيج چجيز تازهان در در اين

 مشخصات مراحل متناسب با آن در تكامل فلسفه، باحركت ايدهُ مطرك ملق تعيين





 مختلف فرق مىكند و برحسب موقعيّتشان، نيازها و آمال و سير مبارزء متقابل ايشان دستخوش تغيير مىگردد.





 نوع تبارشناسى اگر مستقلاًد نظر گرَرفته شود -كمتر چيزى رامیىتواند توضيح

# مسايل اساسى ماركسيسم VF VF 

انتشار اثر الوترويولوس ممكن بود به عنوان گامى جديد در مطالعؤ تـاريخ فــلسفه و بـه عـنوان يكـ پـيـروزى مـاتر ياليسم تـاريخى در كـاربردش بـه يكـ أيدئولوزى بسيار بر كنار از اقتصاد مورد استقبال قرار گيرد. افسوس كه نويسندهٔ اين اثر مهارت زيادى در استفاده از روش ديالكتيكى آن ماترياليسم نشان نداده است. او مسائلى راكه با آن روبرو بوده فوقالعاده ساده كرده است و به همين لحاظ موفق نشده هيج راه حلى به جز همان راه حل يك طرفه و بنابراين غير
 اوكستوفانس در قلمرو فلسفه، نمايندهٔ آمال و آرزوهاى يرولتارياى يونان بود. او روسوى زمان خود بود **. او خواهان اصلاحات اجتماعى به مـعنى بـرابـرى و وحدت همةٔ شهروندان بود. و اصل وحدت هســتـى وى، صـرفاً بــينيان نـظرى بر نامههاى او براى اصلاحات بود. *** از اين بنيان نظرى آرزوهاى اصلاح طلبانئ كسنوفانس است كه تمامى جزئيات فلسفئ او بسط يافت، فلسفهاى كه با نظر او در باره خدا آغاز مىشود و با اصل خطا بودن تصورات دريافتى ما از راه حواس

فلسفdٔ هراكليتوس، اين "فيلسوف بدبين" واكنـث اشرافيت بـه ضـد آمـال انقلابى پرولتارياى يونان بود. بنابر آن فلسفه، برابرى عمومى غير ممكن است زيرا خود طبيعت، انسانها را نامساوى ساخته است. هر انسانى بايد بـه بـخت خويش قانع باشد. سرنگونى نظام دولتى موجود را نبايد خواست، خواست مـا بايدمحو استفاده خودكامانهاز قدرت باشدكه هم در تحت حكومت اقليت و هم

## * Xenophanes

**Wistschaft und Philosophie...1. 98.
***S. lbid, S. 99.


در تحت حكومت تودهها امكانپذير است. قدرت بايد به قانون كه مظهرى از قانون الهمى است تعلق گيرد. قانون الهمى مانع وحدت نمىشود ليكن وحدتى كه با قانون الهمى منطبق باشد وحدتى از اضداد است. اجراى بر نامههاى كسنوفانس ناقض قانون الههى خواهد بود. هراكليتوس باگسترش و اثبات اين ايـده، اصـل ديالكتيكىى (شدن") "Werden را ايجادكرد. اين آن چيزى است كه الوترويولوس مىگويد. براى احتراز از اطـالئكلام از نقل نمونههاى بيشترى از تحليل او در بارةٔ علل تعيين كنـندهٔ تكامل فلسفه خوددارى مىكنم. نيازى همر بدين كار نيست. تصور مىكنم خواننده فهميده است كه اين تحليل چندان قانع كننده نيست. فرايند تكامل ايدئولوزىها به طور كلى به نحو غير قابل مقايسهاى بغرنجتر از تصورات او است. ت** هـنگامى كـه انـديشههاى بسيار ساده انگًارانهُ او را در مورد تأثير مبارزهٔ طبقاتى بر تاريخ فلسفه مى خوانيد متأسف مىشويد از اينكه وى از كتاب پيش گَتتهٔ اسپيـناس ناآتَـاه است؛ يكـ طرفى بودن ذاتى كتاب اخير را اگر در كنار يكطرفى بودن نوشتؤ الوترويولوس بگذاريم شأيد تحليل او را به ميزان زيادى تصحيح كرده باشيه. با باين همه تلاش ناموفق الوتروپولوس بار ديگر بر اين قضيهگواهمى مىدهد و اين براى بسيارى غير منتظره است - كه مطالعه و درك كاملتر ماتر ياليسمم تاريخى براى بسيارى از پزوهندگان معاصر مفيد خواهد بود، دقيقاً از آن رو كه نگرش مزبور ايشان را|ز يكـ طرفى بودن نجات مىدهد. الوترويولوس با اين ماتر ياليسهم آشنا هست امّا نه به قدر كفايت. اين مطلب از ॥تصحيحى" كـه وى مناسب ديده در آن وارد كند روشن مىشود.
*lbid, S 103-107.
رق
 اينجا، مانند هر جاى ديگر، هبِج جيز را نوضيح نمىدهند، محدود مى سازد.

وى اظهار مى دارد كه روابط اقتصادى ميان مردم مـعينى فـقط اضـرورت تكامل آن مردمه را تعيين مىكند. خود اين تكامل يك موضوع خاص ور و فردى


 عنوان اصلاحگران بيرونمى آيند تعيين مىشود. به عقيدهٔ الوترويولوس فقط به بها
 زمان خود را اجـرا مـىكند و ايـن كـار را مـطابق بـا شـخصيت فيلسوف انـجام

مىدهد.
الوترويولوس احتمالأ فكر مىكندكه اين نگَرش از رابطهٔ فلسفه با اقتصاد از





 كاملأاز ماركس جدا مىشود.



 فعَاليتههاى هر اشخصيتى" با سير حوادث كه به موجب ضرورت اقتصادى

* Lbid L. S. 16-17.

تعيين مىشود اجتنابكند. هر كس كه نقش شخصيت رابا سير ناگزير حوادث مقابل مىنهد بدين وسيله ثابت مىكند كه از تبيين ماتر ياليستى تاريخ چندان سردر نياورده است. تز اساسى ماترياليسم تاريخى، چنان كه بارها گَفتهام اين است كـه تاريخ را انســانها مــىسازند. اگـر چــنين است پس بـديهى است (اشخخاص بزرگ") هم در ساختن آن شركت دارند. فقط مىماندكه ثابت كنيمركه چه چيز فعّاليتهاى چنين اشخاص را تعيين مىكند؟ این همان چيزى است كه
 "اينكه چـنين و چنان شخصيتى و دقيقأ فلان شخصيت در زمان خاصى و در كشور خاصى ظهور مىكند، البتته تصادف محض است؛ ولى اگَ كسى او رااز ميان بردارد، براى جانشينى او تقاضا وجود دارد و اين جانشين خوب يا بد، دير يازود، پيدا خواهد شد. اينكه شخص نايلئون يعنى درست همان شهروند جزيرئكرس بايد ديكتاتور نظامى ای بوده باشد كه وجود او را جمهورى فرانسه كـه بـر اثـر كشمكشهاى داخلى داشتاز پادر مىى آمد -ضرورى ساخته بود، امرى تصادفى بود ولى اين كها اگر نايلئونى وجود نمىداشت كس ديگرى جاى او را پر مىكرد با اين حقيقت ثابت مىشود كه هميشه به محض أنكه چنين شخصيتى وجودش لازم مىآمد ظهور مىيافت. سزار، اگوستوس، كرامول و نظاير آنها نمونه چنين اشخاصى هستند. در حالى كه ماركس مفهوم ماتر ياليستى تاريخ راكشف كردد، نمونئ تى يرى، مينيه و تمامى مورخان انگليسى تاسال • •\Q نشان مىدهدكه براى يافتن چنين مفهومى تلاش مىشد و كشف همان مفهوم تـوسط مـرگان ثابت مىكند كه زمان براى كشف آن فرا رسيده بود و فقط بايد كشف مـىشـد. همين گَونهاست در مورد رويدادهاى محتمل الوقوع ديگر و رويدادهاى برجستئ تاريخ. هر قدر قلمرو خاصى كـه مــا در آن در حــال تـحقيق هســتيم از قـلمرو اقتصادى دوورثر و به ايدئولوزى انتزاعى صـرف نـزديكتر بـاشد بـيشتر جــنبئ تصادف را در تكاملش خواهيم يافت و منحنى آن بيشتر زيگًاك خواهد بود. امّا

اگر محور متوسط منحنى را ترسيمم كنيد، متوجّه خواهيد شد كه هر چه دورهُ
 بيث از پيش با محور تكامل اقتصادى موازى خواهي

شمار آنموارد تصادفاست كدظهور آن مانع توازن محور امتوسطـ"، تكامل عقلى بشر يت بامحور تكامل اقتصادى نمىشود." ماركس توجّه دقيقتر ىكر ده بود وكمتر به دنبال تئور ي يونانى خود اين را بهتر فهميده بود. *****
 معلولى ميان ظهجر نگرَرىى فلسفى و وضع اقتصادى دور دور هستيم. دليلش اين استكهم ماهنوز تازه در اين راه آغاز بهكاركردمايهم. اگر ما ما






 شدن با آن پر سشها و پاسخ دادن بـه آنـها بـه مـراتب آسـانتر است تـا تـا بـرای
*Der Sozialistische Akademiker, Berlin, 1895. ${ }^{\mathrm{VY}}$
 سال. (و در هميزن كتاب)




نگرشهاى ايدهآليستى يا التقاطى. گواه اين ادعا اين واقعيّت است كه انديشئ علمى در حوزه́ تاريخ از دورهٔ بازگَتى سلطنت تاكنون شديداً مجذوب تبيين ماتر ياليستى رويدادها بوده يا به عبارت بهتر مصرّانـه در جسـتجوى أن بـوده است. " انديشئ علمى تا بد امروز نيز از حوزهٔ جاذبهٔ آن و جستجوى آن بر كنار نمانده است؛ برغم خششم ملايمى كه به هر انديشهگر از خود ممـنون بورزوازى هر گاه وازءٔ ماتر ياليسم را مـششنود دست مىدهد.

 است. به آن، ذهن انسانى در جهات معينى حركت مىكند و واز توجّه به جهات ديات ديگر منصرف میگردد. بنابراين وجود هر سبكى (در هنر - يلخانف) مستلزم وجود مردمى است كه در شرايط سياسى كاملاً مشخصى زندگّى مى كنـند و و در تحت




 چذيرش اين حقيقت از سوى يك مورخ هنر جالب توجّه است. ولى هنگًامى كه
 يونان باستان نسبت دهد، آنجّه او ارائه مىكند خيلـد
 علاقهاى نداشتهام؛ چراكه براى من روشن است تا چه اندازه دانش او از شيوء

[^2]ماترياليستى جديد ناچيز است. استدلالهاى او از لحاظ كلى بـافى بـودنشان


 رااز افتادن دركلى بافى (شماتيسم) رهائى بخشد.

## Ir



 كاملاً صحيح نيست. امّا ما بايد نخست بعضى ديكر از در سوء تفاهمات راكر راكه مانع فهم درست ماتر ياليسم تار يخى مىشوند رفع كنيه. اگگر مامى خواستيه به طور خلاصه نظريهُ ماركس و انتالس راد در مورد رابطئ
 شبيه فرمول زير به دست مى أورديم: 1. وضع نيروهاى مولد؛

「. نظام اجتماعى - سياسى كه بر روى "زير بناهى اقتصادى معيّن تكامل
يافته است؛
f. ذهنيت انسان اجتماعى كه تاحدى مستقيمأَ بهوسيله شرايط اقتصادى
 بر آن بنيان استوار شدهاند؛



كافى جامعوفراگيرندهاستو در عين حال مطلقأَحيزى ازالتقاطيگرى در در خود ندار دكه قادر نيستاز تأثير متقابل ميان نيروها

 فرمولى يك ترايانه (مونيستى) است و اين فرمول يكى كرايانه كاملاً أغشته به


 ماركس نشان مىدهد كه چكونه تار يخ تفكر به وسيله تاريخ هستى تـيـيـين



 مى شود بِذْيرد.
 روانشناسى عصر مورد نظر - جپندان دشوار نيست. هر كس كه حتّى كمترين




 اين همه اين سه مرد برجسته مثلث رمانتى سيسمٌ خوانده شدهاند و براى اين هم دلايل مناسبى ارائه شده است. آثار ايشان بازتابى از يك روانشناسى وانـا واحد است.مىتوان گفتكه تابلو وادانتهو ويرزيل" دلاكروا همان حالتى رابيان مىكيند

كه ويكتور هوگو در هرنانىاش و بر ليوز در سنفونى فانتاستيك ابراز مىدارند.
 حس كردند. اينگّرس، كه هوادار سبك كلاسيك بود برليوز را ا امـوسيقىدانـي
 كلاسيكگرايان در بارة دلاكرواكه قلم موى او را به جاروى يك مست تشبيه

 وجود اين حقيقت كه موسيقى او بيانگر همان روانشناسى ايى بود كه شعر و درام
 را در تاريخ تطبيقى موسيقى و ادبيات فرانسه بدانيم؛

 عنوان روانشناسى طبقهُ معينى بنگر يمم كه در شرايط تار يخى واجتماعىى معينى

*See Souvenirs d' un hugolätre by Augusitn Challamel, Paris, 1885, P. 259.
 حالى كه در نقاشّى رومانتبك بود، علاقئ زبادى به موسيقى كلاسيكى داشت. Cf. Challamel, Op. cit, P. 258.




ما جِندان اهمبّتى ندارد و جز اينها.

Le chefs d'école, Paris, 1883, E. Chesneau حاوى نظريهز زيركانه زير در باب روانــــناسى رومـانتبستهاست. •^^مـؤلف مـزبور خـاطرنشـان مـىكند كـهـ

سالهاى هr در ادبيات و هنر واجد خصلت يك انقلاب تودهاى نـبودا." "ايـن
 نيست. اين جنبش از اقبال همحًانى در ميان خود بورزوازى نيز برخور دار نبود. به عقيدهٔ تىيرسو جنبش مزبور تلاش معدودى از (انخبگًان)" بودكه چندان دورنگر بودند كه بتوانند نبوغ را هر جا كه نهفته بود تشخيص دهــنـد. تشا "ايـن كـلمات عبارتند از بيان سطحى يعنى ايدهآليستى اين حقيقت كه بورزوازى فرانسه آن زمان از آنحهَ انديشهگران خود اين طبقه در قلمرو ادبيات و هنر آرزو داشتند و
 ايشان آرزوها و تمايلات او را بيان مىدارند در تاريخ به هيج وجه نادر نيست و بيانگر وجوه خاص بیشمارى است كه در تكامل فكرى و هنرى انسان وجـود دارد. در مطلب مورد بحث ما اين ناموزونى بيش از هر چيز ديگر علت برداشت تحقيرآميز نخبگان (پالوده) نسبت به (ابورزوازى كودن) بود، برداشتى كه هنوز افراد ساده را بهگمراهى مىكشاند و بهكلى مانع تشخيص آنها از خصلت كهنه-

رمانتىسبسم يس از انقلاب و اميراطورى مجال. ظهور يافت. در ادبيات و در هنر بِحرانى







 خود محصول سير نكامل اقتصادى بود منتهي می مئـود.

* Hector Berlioz et société de son temps, Paris 1904 P. 190.
**lbid.
 خصلت اين ناموزونى را نهايتأ فقط مىتوان به وسيله موقعيّت اقتصادى، نقش


 به تبيين علمى (اسير ايدهها)| ست.


## if

ايدهآليستهادر تلاشهايشان براى تبيين سير ايدمها هرگّز ثابت نكردهاند






 روانشناسى اجتماعى تبيين كندو بدين گونه خود رادر تناقضات غير قابل حل
 نمىدهند. دليل آن همم معلوم است: منظور او از محيط، روانشناسى عمومى

 مى دهد.
**Taine


تودهها، روانشناسى „مردم كوجه و بازاره در زمانى خاص و در طبقهاى خاص بود. بهنظر او،اين روانشناسى، داورى استكه پزوهشگر در آخرين وهلهمىتواند به آن رجوع كند. در نتيجه وى تصور مىكردكه يك مرد (ابز رگّ)|"هموارهبه الهام از „آدم كوحهه و بازار" به تلقين \#آدمهاى ميانه حال، فكر و احساس ميكند. البتَه اين در حقيقت امر نادرست است و افزون بر اين اهانتى است به "روشنفكران" بورزوا كه هميشه آمادهاند، دست كم به اندازء نــاجيزی، خـويشتن را در زمـرهُ مردان بزرگَ به حساب آورند. (اتين") مردى بودكه بعد ازگفتن هالف٪) نمىتوانست ادامه دهد و "ب"، راهم بگويد و بدين گونه أدعاى خودش را باطل مىكرد. تنها راه فرار از تــناقضاتى كـه او گَرفتارشان بـود مـاترياليسم تـاريختى است كـه جـاى شايستماي را هم براى پفرده و هم "محتيط" هم براى "آدم كوچه و بازار" و هـهم براى (امرد سرنوشت) پيدا مىكند.
اين موضوع قابل توجّه است كه در فرانسه، جائى كه از قرون وسطى درست تا سال IAVI، تكامل اجتماعى - سياسى و مبارزه́ ميان طـبقات اجـتماعى بـه صورت يك شكل نمونه در اروياى غربى در آمد، آسانتر از هر جاى ديگر مى توان 'رابطهٔ علت و معلولى ميان آن تكامل و آن مبارزه راز يكـس سو و تاريخ ايدئولوزىیها را از سوى ديگر كشف كرد.

در بارهٔ علت اين كه طى دوره بـازگگشت سـلطنت در فـرانسـه انـديشههاى تئوكراتيك (روحانى سالارى) در فلسفهٔ تاريخ از نو اين چنين گسترش يافت، رابرت فلينت مىگويد: (اموفّقيت اين نظريه در واقع غير قابل تبيين بودهر گاه راه براى آن از سوى حس گرائى Sensationalismكندياك هموار نشده بود و اگر چنين آشكارا در خدمت منابع حزبى در نيامده بود كه عقايد طبقات وسيعى از جامعهُ فرانسهُ پيش از بازگَت سلطنت رانمايندگى مىكرد." " اين البتّه درست
 ايدنولوزيكش رادر مكتب روحانى سالارى پيداكرد، ولى بگّذاريد تاريخ فرانسه
 در فرانسه ييش از انقلاب نصيب حسگر گائى شد نيز ممكن نيست؟ مگر آن

 آمال آزادى خواهانئ زمرهٔ سوم فرانسه را بيان مىكر د. جهت پيش رويهم مىديديمّكه مثلاً فلسفئ دكارت بازتاب روشن نيازهماى تكامل


 هيجّ مشكلى دركشف اين نكته كه اين رمانها آينئ تمام نماي
 جنبش فكرى در اين كشور قابل توجّه -كه تاهمين اواخر حق داشت ادعاكندكه



 ويزء متافيزيك دكارت، مالبرانش، اسيينوزا و لا يبنيتز بود (ميراث جلد اكنون دبغر مورد فبول همغانان استا


 في ابراز كرده است، عفيدهاى كه مدارك و مواد برای يك بررسى جامعه شنا ختى تقليد فراهم
(پيشاپيش ملتها حركتكردهاست) - موازى منحنى تكامل اقتصادى و تكامل اجتماعى - سياسى متناسب با آن است. از اليـن لحـاظ، تـاريخ ايــئوئولوزى در فرانسه، مورد علاقه خاص جامعلشناسى است.
اين آن نكتهاي است كه امنتقدان، گوناگون ماركس كمترين تصرين تصور از آن


 علمى معيّن بهمعنى تعيين اين مطلب است كا كا اين روش تا پها اندازهممى تواند به كشف روابط علت و معلولى ميان پديدههاكمك كند. اين چيزی استى استى فقط از


 و ضعف روش مزبور را تعيين كرد. چنان كه انگَلس در توضيح نظرئـئ شـناخت خود َ ${ }^{\text {T }}$ مورد ماتري ياليسم تاريخى نيز كاملاً صدق مىكيند





 ماترياليسم تاريخى باشد انتشار نيافته است.منظور آنها
 نوشته شده باشد. اما در حال حاضر چنين راهنمايیى نه مـى تواند تـوسط يكـ

دانشمند به تنهائى - هر قدر هم دانش او جامع باشد - و نه توسط گـروهى از






 نوشته شدن است كه در آن دانشمندان معاصر -كه اكثراً، چجنان كه در پـي كفتمه، بى آنكه خود تشخيص دهندكه دارند چنين مى

 نيست با نمونههائى كه در بالا نقل كردهام به قدر كافى متقاع
 ميزان قابل توّجهى تكميل شد. آرى براى قابل فهمه شدن همگًانى اين حقيقت



موانعى كه ماترياليسم امروزى به عنوان يكى نظريه موزون و منسجم با آن روبروست به طور غير قابل قياسى بيشتر از موانعى است كه نه نظريه نئ نيوتون در
 و قاطعانه بااين نظريه در تعارض است و اكثر دانشمندان بناكّزير تابع نفوذ آنند.

ديالكتيك ماترياليستى كه (ابه هر شكل اجتماعى تاريخاً تكامل يافته همچون جنبشى سيال ممىنگرد و... نمى گذارد چیيزى بر آن تحميل گرددد) نمى تواند مورد علاقه طبقه محافظهكارى -كه بورزوازى غربى امروز نمونة آنست - قرار گيرد. اين نظريه با چارچوب ذهنى آن طبقه چجنان در تضاد است كه انديشهگران آن
 توجيه؛ خواه براى (ااشخاص محترمپ! به طور كلى و خواه براى افراد دانشى آموختة (قدر و منزلت يافته\|) به خصوص"* جـــى شگـفتـى نـيست كـه هـر يكـ از ايـن دانشمندان خود رااخلاقاً موظفمىـداندهر گونه شائبه هوادارى از ماتر ياليسمرا از خود زايل سازد. اين دانشمندان هر چقدر بيشتر بر تقبيح ماترياليسم تأكيد مىورزند، در تحقيقات تخصصى خود، مصرّانهتر از ديدگاه ماترياليسم هوادارى
 فقط مى تواند تأثير زيانبخشى بر انديشهُ تئوريك داشته باشدر نـي








 فرهنگ را باعث بمى شود؟"
Volkerkunde, I. Band, I. Auflage, S. 17
اين ماترباليسم تاريخى صيقل نخورده است و بنابراين فافد كيفيت تمام عيار مانريالبسم ماركس و انگُلس است.

## 10

هر قدر نظمموجود اششياء بر اثر تكامل اقتصادى ومبارزةططبقاتى ناشى از آن،

 و نظام اجتماعى موجود شديدتر شود، ايدئولوزى طبقئم مسلط بيشتر به دوروئى و تزوير أغشته مىتردد. كذب اين ايدئولوزى به وسيله زندگى هر قـر قدر آشكارتر

 - چنان كه از محاكمةٔ هاردن مولتكه آشكار گشت





 جنين كسانى ادوين سليگمن امر يكايى است؛ مؤلف كتابى كه در سال با ب ا 19 ز زير

 آن توسط ماركس، احتراز جستهاند. ولى او فكر مى مكند كه شما مىتوانيانيدكيك
 اقتصادى باشدل و با اين همه دشمنى خود را همم با سوسياليسمزحفظ كند. جنان كه|ومىنويسد: ا(اين حقيقتكهاقتصادماركس ممكن استناقص باشد ربطى به

درستى يا نادرستى فلسفهٔ تاريخاش نداردا." "در حقيقت امر نظرات اقتصادى ماركس به طور لاينفك به نظرات تـاريخى او وابسـته است. درك صـحيحى از كإيتال مطلقأضرورت تفكر قبلىى و دقيق روى مقدمئ مشهور انتقاد از اقتصاد سياسى راايجاب مىكند. ولى ما در اينجا نه قادريم نظرات اقتصادى ماركس را مطرح كنيهم و نه به اثبات اين حقيقت مسلم بير دازيمكه نظرات مزبور صرفاً جزء ضرورى و لاينفك نظر يهاى را تشكيل مـىدهند كـهـ بـه مـاتر ياليسم تـاريخى معروفاست."** من فقط اين نكته رامى افزايمكهسليگمن تا آن اندازه هادانشمند" نيز هست كهاز ماترياليسمى اثر پذيرفته باشد. اين اماتر ياليست川 اقتصادى تصور
 مسيحيت فـقط بـا دادههـاى اقتصادى॥" كـار را بـه افـراط كـارى تحمّلـنايذير
 نتيجتاً أن موانعى كه نظر ئه ماركسيستى بايد با آنها پيكار كند ريشه دار هستند. با باين همه همين واقعيت انتشار كتاب سليگمن و حتتى خود ماهيت تحاشىهاو احتياط كارىهاى او دليلى است بر اينكهبايد اميدوار بودكه ماترياليسم تاريخى - حتّى به صورت (ابى سرو دم و اشكمب" يا ا(تصفيه شده) سرانجام مورد قبول آن عده از انديشه گران بورزوازى كه هنوز از فكر انتظام بخشيدن به نظرات تاريخى خود دست نشستهاند قرار خواهدگرفت. \#\%**



 مى سازد.
有



امّامبارزه عليه سوسياليسم، ماتر ياليسم و ديگر نظر يههاى افراطى ناخي

 سلاح معنوى را تشكيل مىدهندكه عمدتأ در مبارزه بهض ضد سوسياليسماز آنها آنها استفاده مىشود. تمامى انواع ممكن مكتب كانت گرائى نيز سكوى عمده را در در
 همخون نظر يهاى دوآليستى (دوگرا) كه رابطءٔ ميان هستى و تفكر را از هم

 يكارزيابیى سلاحمعنوى فلسفى كه بورزوازى در قلمرو ايدئولوزيك از أن سود

مىبرد.
انتَلس در پايان كتابجِئ خويش، سوسياليسم: تخيلى و علمى اظههار مى دارد


 ارباب خودشان خواهند شد، فقط آنتاه است كه ايشان آكَاهانه آغاز به ساختن







 بديدهاى كه موجد آن نيز علل اقتصادى است.

تاريخ خودشان خواهند كرد؛ فقط آن هنگام است كه علل اجـتمـاعىاى راكـه ايشان وارد ماجرا مـىكنـند، به ميزان روز افزونى، مـعلولهاى مـطلوبشان را بـه
 اين كلمات انگَلس اعتراضات كسانى را بر انگیيخته است كه قادر نيستند به طور كلى نظريهٔ (ججهش"ها را هضم كنـند و نيز نتوانستهاند يا نخواسـتهانـد كـه چـنين (جهشیى" را از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادى بفهمند. اين "جهش") براى ايشان چـنين مىنمود كه با آن نظر يه در مورد آزادى كه انگلس خودش در بخش نخست آنتى دورينـَى اظهاركرد، متناقض است. بنابراين اگر ما بخواهيهماز ميان انديشههاى آشفته چنين مردمى راه خودمان را بيابيهى، بايد به درستى آنچهَ را انگلس در كتاب ياد شده گفته است به خاطر آوريه. انگَلس در تبيين عبارت هگًل كه اضرورت فقط تا آنجاكه شناخته نشده كور است" مىگويد آزادى عبارت است از اعملل (اكنترل بر خودمان و بـر طـبيعت خارجى، كنترلى كه بر شناخت ضرورت طبيعى اسـتوار بـاشدا." ايـن ايـده را انگَلس به روشْنى كامل براى كسانى كه با اصل ياد شدهُ هگً آشنا بودند طرح كرد. مشكل أين است كه كانت گرايان امروزى فقط از هگَل „أنتقادا مىكنـند امّا آثار او را مطالعه نمىكنند. از آنجاكه هيج اطلاعى از هگگل ندارند قادر به درك انتلس هم نيستند. ايشان به مؤلف آنتى دورينگى ايرادگرفتهاندكه در جائى كه تسليهم به ضرورت مطرح است ديگً آزادى وجود ندارد. اين به نظر كسانى كـه نظرات فلسفىشان به دوآليسم آغشته است، يعنى فلسفهأى كه قادر نـيست تفكر را با هستى متحد سازد كاملاً منطقى مىنمايد. از ديدگاه اين دوآليسـمه، "جهش") از ضرورت به آزادى مطلقاً غير قابل فمهم مىماند. امّا فلسفئ مـاركس چونان فلسفهٔ فوئرباخ، وحدت هستى و تفكر را اعلام مىدارد، چــنانكه مـا در

بحث راجع به فوئرباخ ديديه، هر چند فلسفهُ ماركسيستى اين وحدت راكاملاً

 ماست يعنى رابطهُ آزادى باضرور تا ابداً مخالفتـى ندارد.
 ارسطو" قبالًَ قَته بود كد مفهوم ضرور دارو براى درمان بيمار ضرورى است؛ تنفس برایى زندگى ضرورى است است؛ سفرى ى به

 بيمارى خلاص شويم بايد دارو مصرف كنيهم و جز آنها. انسان در فرايند بايند كنش خود بر جهان پيرامونش دائماً بايد سروكارش باض باضرور بالضرور هكشت كند اگر بخواهد برداشت كند. بايد تيراندازى كند اگر برا بخواهد





 كونه به قدر تش بر طبيعت يعنى بر آزادىاش مى افزايد. بـ به همين گونه خواهد
 ضرورت اقتصادى و فنى، انسانها با آن نظام نامعقول اشياء كه در آن آن ايشان زير سلطهُ محصولات فقاليّتهاى خودشان قرار مىگيرند پايان مـىدهند؛ يــنـى،

ايشان آزادى خويش را بد درجئ فوقالعادهاى افزايش مىدهنـد؛ يعنى، اينجا نيز تسليمشان به صورت مـنبع آزادى آنها در مى آيد. مطلب بدين جا پايان نمىگیيرد؛ "امنتقدان" ماركس كه به اين تصور عادت كردهاند كه گويا تفكر و هستى را خليجـى از هم جدا مسىسازد، فـقط يكـ نـوع ضرورت را مىشناسند و با استفاده از سخن ارسطو، ضرورت را فقط بـه مـثابئ نيرويى تصور مىكنـند كه مانع از عمل ما مطابق با امـيالمـان مـىشود و مـا را مجبور مىكند به آنجه بر خلاف آن اميال است عمل كنيهم. چنيـن ضرورتى در حقيقت، نقطهٔ مقابل آزادى است و نمى تواند كم و بيش جز مضايق و مزاحمى چير ديگرى باشد. ولى ما نبايد فراموش كنيهم نيرويى كه انسان بـه مـثابئ اجـبارى خارجى مىبيندكه باآرزوهايش متضاد است دي در شرايط ديگر آن را را به شكل كاملاً متفاوتى مشاهده مىكند. به عنوان مثال، مسألئ ارضى را در روسيئ امروزى در نظر گيريهم. براى يكى زمـيندار هـوشيار كـه دمكـراتـى مشـروطه خـواه است
 جلوه نمايد - غهمانگًيز يعنى بــه نسـبت مـعكوس بـا مـيران "غـرامت ثـادلانئ" مفروض. امّا براى دهقانى كه در آرزوى زمين مىسوزد، حقيقت بر عكس است: "اغرامت عادلانهه، به مثابه ضرورت كمر و بيش غمى انگَيزى جلوهگر خواهد شد در حالى كه "واگذارى اجبارى زمينi) براى او بد مثابئ تظاهر ارادهٔ بلامانع خودش و با ارزشترين ضمانت آزادى او به شمار خواهد رفت. من با اين گفته انگَشت روى چیيزى مىگگارم كد شايد مـهمتر ين نكـته در نظر يؤ آزادى است. نكتهاى كه انگَلس از ذكر آن گَذشت، البتّد تنها به دليل بديهى بودنش براى كسى كه مكتب هگــل راطـى كـرده است. هگَـل در فـلسفـهُ ديـن مىىويد: "آزادى يعنى چيزى جز خود را نخواستن". * تا آنجا كه اين مسأله بد
\# Hegel's Werke, 12. Band, S. 98.

روانشناسى اجتماعى مربوط مىشود، اين تعريف پرتو روشنى بر مسألهُ كلى





ضرورت تسليهم مىیود.
اين در باره هرولتاريانيز هادق است كه وس وسايل توليد رابه مالكيت اجتماعى



 ايشان نمىتوانند جز اين فكر كنندكه آزادى يك جیيز است و ورورورت تاريخى

چيز ديگر.
براى من چنين مىنمايد آن (امنتقدانى"، نيز كه به موضعگيرى انگّلس ايراد
 سرمايهدار تصور كنند ليكن از تصور خود در مـوقعيّت بـرولتارياكـاملاُ نـاتوان


ذ.ك. بد جاب آلمانى •191. السبينوزا فبلاً عْتد. بود.
(Ethics Part III, Proposition 2, Scholium)



 كه نظرئه ماتريالبستى او به طور كلى اسبيبنوزاترائى رها شـده از فيد الهيات بود.

## 19




 است به همان اندازه بيى اساسي استيت.



 مىشوندكه بدون آن توليد غير ممكن است. بنابراين، اين روابط برآيندكنشِ مصلحت جويانهاست." توجّهبهاين نكته آسان استكهداشتايتملر در كدام قسمتاين اين استدلال منطقاً اشتباهمىكند.اشتباهى كه تأثيرش را بر سـاير تذكرات انتقادى او او بر جـاى مكيكذارد.



 وسيله هم |تحادنيروهاستب براى تعقيب حيوان. جه جيز انتيزءأاين هدف است؟
*Wirtschaft und Recht, zeweite Auflage' S. 421.



 ما مى توانيم از جامعدشناسى پاسخ اين اين يرسش را بخواهيم كه چحرا انسانها ها در تلاش براى ارضاى نيازهايشان -متلاًن نياز به خوراك - زمانى بهن نوع معينى روابط
 ماركس -اين كيفيت را همجون نتيجئ تكامل نيروهاى مولد ايشان تبيين



 مى أيند، ضرورتى كه به وسيله شرايط معينى كه برايى انسان خارجى استي تـي تعيين مىشود.
ازازين مطلب چههاستنباطى بايدكرد؟|گر شكار فقاليتّى مصلحت جويانهاز سوى وحشيان باشد، اين واقعيّت بـه هـيـج وجـه از از ارزش ايـنـن تـذكر مـاركس نمىكاهدكه روابط توليد یديد آمده در ميان قبايل وحشى كه شكاركَرند به





 مستقل از ارادة انسانها به وجود آمده يا بهتر بكَوئيم - با توجّه به آنكه مدّتها

پيثى به وجود آمده بود - محفوظ مانده است." اين آن چيزى است كه اشتاملر كانتگرا|ز درك آن ناتوان است؛ همين جاست كه او طاقت از دست داده است و استرووهها و بولگاكفها و ديگر ماركسيستهاى موقت ما راكه نامهايشان فقط در نزد خداوند شناخته است گمراه كرده است."\#

اشتاملر در ادامهٔ نظرات انتقادى خـود مـىگويد كـه اگـر قـرار بـود تكـامل اجتماعى منحصراً به واسطئ ضرورت علت و معلولى صورت گير د بديهى است كوشش آگًاهانه براى پيشبر د آن بیى معنى مى بود. به عقيدهُوى مطلب از دو حال خارج نيست: يا من حدوث پديدهٔ مفروضى راضرورى يعنى جبرى ميدانمك كه در اين صورت نيازى به كمك من براى حدوث أن نيست يا اينكه فتاليتت من براى حدوث آن پديده ضرورى است كه در ايـن صـورت بـدان نـمىتوان نـام ضرورت داد. آياكسى كوشش مىكند به امر ضرورى يعنى جبرى طلوع خورشيد كمك كند؟"***

اين يك دوآليسم زنده و آشكار است كه خاص كسانى است كه در كانتگرائى
غرق شدهاند. در نزد آنها، تفكر هميشه از هستى جداست. طلوع خورشيدهيج ربطى -خواه به عنوان علت يا بهعنوان معلول -به روابط اجتماعى انسانها ندارد. پس اين پديده، به مثابئ پديدهای طبيعى مـى توانـد نقطهُ مقابل آمال آگًاهانهُ انسان قرارگیيرد كه نيز روابط علت و معلولى با آن ندارد. ولى هنگامى كه ما با پديدههاى اجتماعىى، با تاريخ سرو كار داريهم قضيه كاملاً


 تاربخى مورد بحث ترار گرفنه است.
***Wirtseheft und Recht, S. 421 et seq. also Stammler's article entitled Materrialistische Geschtsauffassung in Handörterbuch der Staatswissenschafien, 2. Auflage, V. Band, S. 735-37.

متفاوت است. ما ديگر مىدانيمَكه تاريخ ساخته مىشود؛ بنابراين آمال انسانى





 روى ضرورت قرار دهيهـ
هنگًامى كه انقلابى اجتماعى از سوى طبقهاي كه براي آزادى خود مجاهد
 مطلوب مصلحت انديشانه است؛ در هر صورت فعاليتتهاى آن طبقه علت آن
 خودشان نتيجئ سير معينى از تكامل اقتصادى هستند و بنابرايـن بـه وسـيله ضرورت تعيين مىشوند.

 اجتماعى كه سرانجام به وسيلة سير تكامل اقتصادى تـعيين مـى شود، مـوفق گَردد.

شايان توجّهاستكهمخالفان استوار تبيين ماترياليستى تاريخ خود رانانگزير مى بينندكه عدم امكان جامعهشناسى را به مثابئ يكى علم ثابت كنند. ${ }^{\text {T }}$ اين بدين معنا استكه (ابرخورد انتقادى، اكنون دارد به صورت مانعى در تكامل







 وحدت ذهن و عين راجذبكرده است و دركى كرده است كه چگگونه آن وحدت

 متحد امر ينا جنين مىنمايدكه قادر نباشند تقابل آزادى و ضرورت راكه اذه اذهان









 توكلگرا نيست، او دقيقاً يك مرد عمل است.

* Bargy, La religion dans la société aux Etat Unis Paris, 1902, PP. 88-89.
\#* Ibid, pp. 97-98.

كانت گرائى يك فلسفئ مبارزه يا يكى فلسفهُ مردان عـمل نـيست؛ فـلسفه اشخاص سست عنصر ، فلسفهٔ سازش و مماشات است است.
انگلس مىگويد: وسائل دفع شر اجتماعى موجود بـايد در شـرايـط مـادى




 در چنين مواردى به موجب (اعوامل) متعددى تعيين مى ششود، عوامل مزبور را



 رنج مى برد، كاملاً قابل فهمها است. نيازى به شرح و بسط موضوع نيست. شايد خوانينده ناخر سنر سند نباشد اكر در در








ترفتن، است، در مورد نخستين، زمان براى "جهش" ديگر بالغ شده است؛ در مورد دومى (جهشى" عجالتأ موضوعى مر بوط به أيندهاى كم و بيش بير بعيد است،
 متقابل ميان طبقات اجتماعى فراهمم مى شود. در طى دور رانى كه در در آن وقوع "جهشى هنوز غير ممكن است بدعت گذاران چه نقشى بايد ايفاكنـند؟ بديمى





 نظير كسانى كه در آخرين گرددهمائى سنديكاليستى در فر فرارارا" شركت كردند

 كه به جاى ماركس سخن گَويند، به جاست اين نكته رادر خاطر داشته باشيهم. و چه خوشبينى اطمينان بخشى ازاين كلمات استشمام میى هميشه فقط وظايفى رادر برابر خود مىنهدكه قادر به حل آن باشد. معناى اين

 است؛ بشريت يا دقيقتر، يك طبقه اجتماعى نمايندة عالى عـرئرين منافع بشريت
 رهر قدر عمل تاريخى كاملتر باشد به همانگَونه مشاركت مردمى كه عامل آن

 كد بشر يت هرگّز در برابر خود وظايف حصولناپذير نمىگذارد، أنگاه عبارت او از
 فرايند تكامل تاريخى است. از ديدگَاه پراتيكـ اين عبارت بيانگً ايمـان پـاكـ و و دليرانه براى نيل به آن "هدف نهائى" است كه زمانى چــرنيشفسكى فـرامـوش
 شد! ${ }^{9}{ }^{\text {ش }}$

چندكلمهاى در دفاع از ماتر ياليسم اقتصادى

## نامهُ سرگَشادهاى به و.آ.گَلتسف

## جناب:

مقالة شما در بـارة مـاترياليسم (اققتصادى،"* در شماره آوريـل روسكـويد ميسل ' انتشار يافت. اين مقاله احتمالأ بحث زنده و دير ريايى را در ميا ميان بخش

 ايشان از درج ايراداتى چند به مقاله شمان، به قلم كسى كه او او نيز براى حـي اهميتت زيادى قائل است، خوددارى نخواهندكرد.



 بىمورد و بي مناسبت يافتم. به ايراداتى كه شما بر آن نظر يه وارد كرديه بوديد
"\% درستتنر اين مىيود كه بگوئيم ماترياليسم دبالكتيكى، ولى من نعلاً خوش ندارم وارد بحث اصطلاحتناسى بـُوم.

اغلب از سوى هواداران آن پاسخ دادده شده است. اگَر شما مـثلاًكـتاب بـلتوف "تكامل نگگرش مونيستى به تاريخ"، 'رابا توجَه به دقَت بيشترى خوانده بوديد، بسيارى از ايرادتان را مطرح نمىكرديد زيرا پاسخ نسبتاً كاملى را به آنها در آن كتاب مىيافتيد.

مقالهٔ شما به عقيدهٔ من، جالب و حتّى عالى است ؛ ولى نه از لحاظ نقد أن بر ماتر ياليسمٌ اقتصادى، بل از حيث طرح چحـند مسأله عـملى كــه در نـتـيجهُ آن، مباحثه شديدى كه چند سال است عامهٔ خوانـندگًان ما را به خود مشغول داشته است، به پايان خود نزديك مىشود. من بسيار مايل بودم در اين نامه به جنبـة اخير مسأله، يعنى مسأله عملى بسـنده كنمرولى بيـم دارم اگر پارهأى تذكرات راكه بيشتر جنبه كلى دارند بر آن نيفزايمه، نظراتم مورد سوء تعبير قرار گَيرند؛ از اين نظر، مطالب خود را با اين تذكرات كلى آغاز مىكنم. شما عقيده داريد كه پأستنتاج مجموع زندگى فرهنگیى و تاريخى، از روابط توليد به تنهايى" غير ممكن است. شما „عامل ذهنيت را در تكامل تاريخى به مثابه يكـ عامل مستقل مى شناسيد). ايراد عمدئ شما بهماتر ياليسم اقتصادى در همين جاست. اجازه دهيد روى اين ايراد عمده كمى مكث كنيه. شما به فونستل دوكلانز استناد مىكنيد كه به عقيده وى اين مذهب اوليهٔ يونانيان و روميان بود كه زندگى خانوادگى آنان، ازدواج و اقتدار پدرى را برقرار ساخت، درجات خويشاوندى را تعيين كرد، مالكيت و حقوق موروثى را تقدس بخشيد. من با اين نظر فوستل دوكلانزّ آشنا هستم اتّا فكر مىكنمركه اين نظر، كاملاً اشتباه است و با مسلمترين نتايج حاصل از علم تاريخى جارى در تضاد است. در اين انديشه من تنها نيستم. هنگًامى كه چاپ هفتمركتاب فوستل دوكلانزکكه شما از آن نقل قول آوردهايد در سال IAVQ ادر پاريس انتشار يافت، پروفسور آ.اورت O ort انشگاه ليدن


نقد جالبى بر آن در مجلد Tcologische Tijdschriftانتشار داد. وى اين اندبشد راكه تعيين كنْده زندگى خانوادگى در زمان باستان اعتقادات دينى اوليد بوده است بهكلى مر دود شناخت. قضيه بر عكس است. اههنگامى كد زندگى خانوادگىى در وجود آمد مذهب حرمت و تقدس خود را بد آن بخشبيد." در قلمرو زــدكَى سياسى (دولتى) وضع بر همين منوال بود: ادين وضع موجود را تضمين و حفظ نمود.u بالاخره همين موضوع را در حقوق خصوصى نيز مىتوان ديد: اينجا نير تفكر مذهبى، نهادهائى راكه به هيج وجه تحت تأثير آن به وجود نيامده بودند، تضمين نمود. آورت در همين تحقيق، در حاشيه، متذكر مىشود كد فـوستل دوكلانز ناگزير شده است كه قضئُ اساسى خود را تغيير دهد؛ او اعتر|ف كرد كد انقلاباتى كه به نابودى جماعت (اشتراكى) مدنى باستان منجر گشت نه به سبب تكامل تفكر مذهبى شركى آميز بل به سبب تأثير علل كاملاً بيگانه با آن تفكر و بد طور عمده به سبب تنازع منافع مادى (من آن را مبارزه طبقاتى مى خوانم) در
 بازخوانى كتاب چهارم همان اثر فوستل دوكلانز يكى از نخستين صفحاتى كد شما از آن در مقالهتان نقل قول كرددايد، روشن مـشود. البتّه، فوستل دوكلانز كه در تاريخ داخلى يونان و روم به مبارزة́ طبقاتى نقش بسيار مسهمتى نسـبت مىداد، مىكوشيد ثابت كند كه خود طبقات متخاصم، مولود مذاهب اوليئ اين كشور ها بودند. امّا خود اين كوشش به روشنى نشان مـيدهد كـه نـظرات ايـن دانشجوى تاريخ ( كه در موارد ديگَر وزينتر بود) در مورد تكامل نهادهاى ابتدائى جهان باستان تا چه حد ناقص و بر خطا بوده است. اگَر، جناب، مايليد صحت و Cité antique سقممسخنان مرادريابيداز شما خواهش مىكنمّكتاب چهارم در را با فصول مورد نظر در جامعئ باستان مورگان، يا دست كم در تحوّل مالكيت تورنو مقايسه كنيد.

مقالهُ أورت به زبان فرانسوى ترجمه شد و در مجلهُ بررسى تاريخ مذهب با

تفسير تأييدآميز هيأت تحريريهُ آن در پاريس انتشار يافت. اگر اشتباه نكرده باشمه، جناب، اين قضيه، نشانگر آن است كه بسيارى از كـارشناسان در تـاريخ اديان نظر ئه فوستل دوكلاتزُ راكه شما به آن استنادكر انـا در واقع، چگگونه كارشناسان مزبور مىتوانستند با اين نظر يه موافق باشند؟ چه كسى به فكرش خطور مىكندكه مذاهب يونانى و رومى راكه فوستل دوكلانز به آنها اشارهمىكرد، ابتدائى بخواند؟ اين مذاهب به اصطلاح ابتدائى از خود يك تاريخ دير پائى داشتهاندكه اگر نظر يهاساساسى فوستل دوكلانزُ راكنار نگَاريمهو به مذهب باستان به مثابه برآيند تكامل داخلى جوامع باستان نگاه نكنيـم حتّى به طور تقر يب نيز براى ما شناخته نتوانند شد.

به طور كلى مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم ديگً مشكل مىتوان مـورخـى جدى پيداكرد كه با نظر يهٔ فوستل دوكلانزٌ بدون قيد احتياط و بى چون و چرا

براى نمونه، من اثر معروف ويكتور دوروى Duruy تاريخ روم را پيث روى دارم كه در صفحئ V\&آن از جلد يك (منتشرهدر IAVV) عبارات زير رادر اينجا نقل مىكنه:
"پیيش از هجوم انديشههاى يونانى و شرقى، مذهب (در ايتالياى بـاستان) امرى ساده و مبتنى بر نيازهاى روزانه، بر زراعت و بر احساس شگفتى يا ترس ناشى از آن طبيعت زيبا و ناپايدار بود. مذهب مزبور، مذهبى اساساً روستايى ريى بود." خدايان ايتالى، نگچهبانان مالكيت، وفادارى در نكـاح و عـدالت، حــاميان

\% دوروى در بادداشتسى متذكر میشود كه تقويم رومى كهن مراسم و جسُنهائى غير از



## جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى 1 ج 9

حال اجازه دهيد از شما سؤال كنم جناب، أيا نظر دوروى با با نظر فـوستل







 تكامل (مستقل) تفكر مذهبى شركىآميز بود؟ البته به عقيدءٔ دوروى، خدايان مشرك ايتالياى باستان نكَهبانان نه فقط

مذهب شايانٍ توجّه است، بر مى خوربي: امـذهب اكثر ساكاكنان باستانى روم هنوز مذهب
















كشاورزیى بل مالكيت، خانواده، پاى بندى در نكاح و عدالت نيز بودند. بنابراين مىتوان گفت - مىتوان چيزى گفت جناب -كه اگر كشاورزى و و ملزومات آن، زائيدة مذهب ا"اوليئ، ايتاليا نبود، مفاهيمه باستانى مردم
 تغييراتشان تابع قوانين تكامل ذهنى مستقل بوده است.


 رااحياكنند. فقط جاى تأسف است كه چنين نظراتى صرفأ تنيير شكل نظر يها

 خاص حقوق وضعى Positive Law... عبار تند از لحظات خاص در تار تكامل ايدة حقوقى كلى كه دائماً و پيوسته مطابق قوانين ابدى پديد میى آيند و اينكه وظيفه
 ماتر ياليستهاى اقتصادى با اين نظر يد كد هگًل، هانس و ايدهآليستهاى آلي نظير





 متوجّه شويم كه او اشتتباه نكردهاستا
 اقتصادى آن مطابقت دارند يا ندارند. اينك هر يك از اين دين دو امكان را به طـور

جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى 1111
جداگانهه مورد بررسى قرار مىدهيهم.

اگر نهادهاى حقوقى كشور مفروضى با نيازهاى اقتصادى آن، يـا دقـيقتر بگويیمه، با شيوهٔ توليد مسلط در آن انطباق دارند، پس ناگَير پرسشى پـيش مى آيد: چه چییز سبب این انطباق مىشود؟ البتّه پاسخهاى مـتفاوتى مـمكن است داده شود. يكـ پاسخ ممكـن است چنـين باشد:
نهادهاى حقوقى كشور مفروض، از آن رو با شيوه تـوليد مسـلط آن كشـور مطابقت دارند كه خودشان يك معلول و يكـ تجسهم نيازهاى روابط اجتماعى هستند كه به مقتضاى شيوهُ توليد مـفروضى بـايد بـه وجـود آيـند. يك نـظام متناسب حقوق وضعى، يعنى حقوقى كد با شيوه́ توليد مـطابقت دارد نـتيجذ صرف آن نهادهاى قانونى استكه پس از مبارزه سرسختانه و كم و بيثش طولانى ميان مدافعان و مخالفان نظمهكهن، بى تناسب شده، زنده بودن خود ر||ز دست
 پيثش گفته، متناسب هستند شرط ناگز ير وجود جوامع انسانى مى باشـند از اين رو اين جوامع پيوسته مىكوشند چنـين نهادهاى متناسبى برقرار كنـند اگَر چـــ تعادلى كه آنها به آن دست مى يابند پيوسته بر اثر تكامل نيروهاى مولد بر همم مى خورد: هر گام جديد در اين تكامل، الختلاف تازماى ميان شيوههاى توليد از يكسو و نهادهاى قانونى از سوى ديگًر پديد مى آورد. در اين هـنگام است كـــ مبارزءٔ تازهاى ميان محافظد كاران و ترقى خواهان به وجود مى آيد و تـغييرى بزرگى در قلمرو حقوق و جز آن صورت مىگيرد و اين تا روزگًار ما ادامه داشتد است. ايدهٔ حقوقى، همواره و همد جا باضرورت اقتصادى همراه بوده است. اين است آنجٌه ماترياليستهاى „اقتصادى مىگويند)."



من تصور مىكنمر ايشان مطلقأ حق دارند. ولى بگذار فرض كنيهم كه ايشان

 جگگونه بايد تطابق ميان نهادهاى قانونى كشور مفروض با شيوهة توليد مسلط در آن را تبيين كنيه.
 انديشههاى حقوقى از يك سو و تكـامل روابـط اقتـصادى از از سوى ديگـر يكـ هماهنگگى از پيش مقر ر وجود دارد.
 لحظة خشم ممكن است شما حتّى آن را يك پارادوكس (متناقض نما) مهمل

 برحسب قوانين خودشان تكامل مىيابند. شيوههاى توليد نيز مستقلانه و نيز برحسب قوانين خودشان تكامل مى يابند." اگر، در دورة معينى، نتايج تكامل




 1.

Recht und sitte auf den verschiedenen Wirtschaftlichen Kulturstufen, Erstex Teih I896, Introducti. on, P. III.





جند

انديشهها مطابق بانتايج تكامل اقتصادى ازكار در آيند من نمىتوانما اين را جز بهعنوان هماهنگى از پيش مقر ر يابه عنوان شانس (تصادف) تبيين كنمه. ولى شانس يا تصادف نمىتواند تبيينى به عمل آورد، پس فقط هماهنگى از پیش مقر باقى مىماند.

در اين نقطه، شما با بی حوصلگّى حرف مرا قطع مىكنيد و مرا برای چجيزى كه



 باطلاق را به آسانى مىتوان دورزد. آنجه لازم است رفت انت از از مسير كوبيده شده



 داشته باشيم؟

 قرار دهيم كه نهادهاى قانونى يا حقوقى كشور مفروض، با اقتصاد آن مطابقت ندارند.
ما قبلاُ ديديمّكه چنين موردى مى تواند از ديدگاه ماتزياليسم اقتصادى به نحودرخشانى تبيين شود. نهادهاى حقوقى كشور مفروض هنـانیامى با اقتصاد آن مطابقت ندارندكه پيشرفت جديدى در نيروهاى مولد، ناتَزير مردم را در روابط


جديد با يكديگر قرار مىدهد؛ پس اين نياز به وجود مى آيد كـد نـظام مـوجود حقوق وضعى (خصوصى و عمومى) مورد رسيدگى مجدد قرار گیيرد و زمان برای انقلابات اجتماعى فرا مىرسد.


 نيست كه جلوتر از تكامل آن اقتصاد حركت مىكند يا برعكس تكامل اقـتصـي
 حركت كنند پس اقتصاد دير يا زود با پيشرفت آن مفاهيم انطباق خواهد ياهي

 فرضئ تكامل مستقل عامل ذهنيت جلوه نمىكند.






 قضاوت است.نبايد فراموشكر دكه نهادهاى قانونى فرانسه باانديشدهـهاى بخـى
 اقتصادى بسيار مشخص در ستيز افتاد. اين واقعيّت استك كـي زمينه ساز اين باور مىشودكه انديشههاى مور داعتقاد آن بخش از مر دما م، محصول تكامل مستقل نبوده بل نتيجهٔ تغييرات در وضعيّت اقتصادى ايشان بوده است.ولى اين تمامى

جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى ا10

مطلب نيست. نمايندكان متفكر طبقةٔ سوم در مبارزة خويش عـليه نـهادهاى حقوقى كهنه، خواهان عدالت بودند. نمىتوان نپـذيرفت كه اقدام عادلانه عبارت بود از الغاى آن نهادهائى كه مانع پيشرفت اكثر يت فرانسويان بود. ولى عدالت مفهومى بسيار مبهمْ و نيز بسيار انـتـزاعحى است. آنـحچة اهـميّت دارد مـضمون مشخصى است كه از سوى برخى شخصيتها ياطبقهاى از مـردم بـه آن داده مىشود. پس از نظر بخشى انديشمـند طبقه (زمرء) سوم كدام نـهادها عادلانه بود؟ آنهائى كه با شيوه سرمايه دارى توليد يعنى با شيوهاى كه ناشى از تكامل اقتصادى پيثث گفتةٔ فرانسه بود - منطبق بودند. "

قبول كنيد جناب، كه ايـن حـقيقت بسـيار جـالبى است! اگتر مــا بـه ايــده هماهنگى از پيش مقرر بى اعتنا باشيمه، البتّه چنين حقيقتى را به عنوان دليل تازه به نفع نظر ئه ماتر ياليسم (اقتصادى") خواهيمر ديد.
 مترقى فرانسوى كه عليه مالكيت فئودالى به پا خـاستند، هـيـيج اعـتراضـى بـه مالكيت سرمايهدارى نداشتند، تنْها علت آن، اين بود كه آنان هنوز به مفاهيهم ديگَر نرسيده بودند و نيز به علت آنكه ايشان تأثير مقاومتناپذير شيوه́ توليد جديد و پيروزمـند را تجربه نكرده بودند. من مىیرسمر چرا ايشان از رسيدن به








 روسو، ممگى مدانع مالكبت بورزوايى بودند.

چنين مفاهيمى عاجز بودند؟ آيا اين بدين علت بود كه بر.طبق قانون تكامل
 بد پذيرش مالكيت بورزوائى برسند؟ من بد سهمم خود مى|فزايمم كد استناد بـه اصطلاح تكامل مستقل مفاهيهم انسانى مطلقاً هيج جيز را نمى تواند تـنـ تبيين كند. مردم به مفاهيهم معينى اعتقاد داشتتند به علت آنكه بر طـبق قـوانــين تكــامل مستقل ذهنيت آنان از سر ضرورت ناگزير بها اعتقاد به آنها بودندا ولى آي آيا اين را با
 اين صرفأًكفتن:
Votre fille est malade, parce qu'elle est tombéc en maladie. $\Delta$
به شكل ديگر است. چنين تبييناتى ره به جائى نمىبرد! امتا مطلب به همـين جا خاتمه نمى يابد. روشنفكران فرانسوى عليه بـقاياى نهادهاى فئودالى به مبارزه پرداختند. امّا خاستگاه نهادهاى فئودالى چهـ بود؟




 بين از پيشى آشكار شده است كه نهادهاى فئودالى برآيند ساده تكامل

انسانى نبودند و نمىتوانستيند باشند.
 افزون بر اين، تصور مىكنمه اينكـ وقت آن است كه به مسأله تأثير متقابل ميان

 فلسفهُ (متافيزيكىى" تاريخ، علامت تأكيد مىگذذارد.

جچند كلمهای در دفاع از ماترياليسم اقتصادى IV ロ

C, B, اجازه دهيد تصور كنيهم كه ما در برابر خود سيستمى از نيروها داريمه

 مطلب حق دارم كه يك تأثير متقابل بالفعل ميان اين نيروها وجود دارد. ولى قبول كنيد جناب پرسشى كه از من شده بى پاسخ مـانده است و اينكه با گفتن اينكه ميان اين نيروها تأثير متقابل وجود دارد من توضيح ندادهام ام كه نيروهي
 فقط از یاسخ طفره رقتهام. همين را بايد در بارة تأثير متقابل ميـان اقتصاد اجتماعى و تفكر انسانى گفت، تأثير متقابلى كه غالباً به عنوا!ن قاطعترين و موفقترين ايراد به النظر يؤ يكى طرفئ ماترياليسم اقتصادى، اقامه شده است. استناد به آن، پرسشى راكه آن آن نظريه



مىروند.
تأثــير مـتقابل مـيان "اعـوامـل گـوناگَـون" در تكـامل تـاريخى مـورد انكــار ماتر ياليستهاى اقتصادى نيست: ايشان فقط مىگويند تأثير متقابل به خودى خود، مطلقاً هيجّ چچيز را تبيين نمىكيند. در اين مورد ايشان كاملأ حق دارنــد؛ منطق به طور مسلم در جانب آنان است؛ زيرا هر تأثير مـيان نـيروهاى مـعيّن مستلزم وجود آن نيروهاست و اظهار اين كه آنها بر يكديگر تأثير تانير دارنـد هـيـيج تبيينى از خاستگًاه آنها به دست نمى دهدهد.
 جسمانى انسان تبيين مىشود. من به آن پاسخ خواهمر داد: ما نه از خاستگًاه قابليت تفكر انسان بل از خاستكَاه مفاهيم انسانى، خاستگاه نظرات كـاملاً مشخص در باره مالكيت، رابطه ميان زن و مرد، روابط مـتقابل مـيان اعـضاى

خانواده و جامعه، در بارهٔ رفتار مردم نسبت به خدايان مشرك پابتدائى"، سخن

 منسوب داشت زيرامن تكرار مىكنمها آنها براى اينكه تأثير أتير اقتصاد را تجر بـيه كنـند





 مسأله يا بيان آن باكلمات ديگر است.


 تحسين كنند، أَداب و أطوار ملت را تغيير داد......")




 از راه واقعيّت انكارناپٍير آن تأثير متقابل جـالب، تـبـيين نـمـىـشود. بـه نـمونئ ديگرى توجّه كنيم: هنگامى كه كتاب مشهور هلوسيوس موسوم به روح انتشار

## جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى ■ 119

يافت، پاسداران سر سخت نظم كهن گفتندكه اين فـيلسوف را بـايد هـمراه بـا كتابش در آتش سوزاند. آنان اعلام داشتند كه براى چنين محكوميتى مى توان دلايل كافى در قوانين فرانسه پيدا كرد. ولى اين انديشهُ ظالمانه به مورد اجـرا گذاشته نشد چراكه آداب و رسوم جامعهٔ فرانسه در آن زمان چجنان به ملايمت گرائيده بود كه توسل به بقاياى توحش قرون وسطائى به آسانى ميسر نبود. بدين گونه آداب و رسوم ملايمتر بر رويه قضائى مؤثرَ بود. از سوى ديگر ترديد نمى توان داشت كه ملايمت نسبى در روئ قضايى نيز تأثيرى سودمند بر آداب و رسوم نهاد. آداب و رسوم بر رويه قضائى مؤثر بود و بر عكس. تأثير متقابل آشكار است. امتا چراآن آداب و رسوم ملايمتر شده بود؟ و از چه رو روئه قضايى زير تأثير ملايمتر شدن آداب و رسوم، به ملايمت گرائيده بود؟ اين چجـيزى است كـه مـا نمىدانيم و با تأثير متقابل پيش گفته قابل تبيين نيست. مثال سومى همر هست. وجود نهادهاى فئوداللى بدون شكـ تكامل اقتصادى
 اقتصادى جديد منقرض شد. سقوط آنها انگيزهٔ جديدى براى تكامل اقتصادى فرانسه بود. اينجا هم تأثير متقابل آشكار است. امّا چه چییز باعث ظهور روابط اقتصادى جديد در فرانسـه شـده بـود؟ بـاز هــم، خــاستگاههاى نـهادهايىى كـد تكاملشان براى دورهاي نسبتاً طولانى كند شده بود، با آن تأثير متقابل به هيج وجه قابل تبيين نيست.
امّا|گر تأثير متقابل نمىتواندچییی راتبيينكندواگر فرض وجودهماهنگىى از پيش مقرر ميان تكامل نـهادها (و نـيز مـفاهيم) از يكسنـو و تكـامل اقـتصاد اجتماعى از سوى ديگُر كاملاًناممكن است، پس تنها مى توان به آن عاملى رجوع نمود كه ماتر ياليستهاى پاقتصادى)" نشان دادهاند. آن عامِل به تنهائى مىتواند
** اينكه ايشان كاهى به آن متوسل مىشدند بارائه مثالهاى مـعروف دبگـر نـنــان داده مى شُود.

با حداكثر سهولت، همئ مشكلاتى راكث ما در هر كام در مطالعئمان در تكامل اجتماعى با آن روبرو مىشويم تبيين كند.




 زنبورهاى عسل مىزيستند، اخلاق زنبوروار در ميان أنان حكمفرمامىمى آنان با بى تفاوتى كامل، نابودى نوع خود راكه به طور ادوارى در كندو صور

 مىكر داز لحاظ اخلاقى متخلف شناخته مى شد. اگر آن نوع اخلاقيتت وجود مىداشتى، بدون ترديد بر روابط اجتماعى مؤثر

 اجتماعى مولوداخلاق نبوده است ولى اخلاق مولوا امتا روابط اجتماعى از كجا ناشى شده است است؟ ما از روابط اجتماعى كه در جوامع انسانى وجود داشتها است سخن مىداريم
 چجنين مىنمايد كه محصول فقّاليت مختار انسان است. امّا ارادء مختار انسـان
 معلول از خود آگّاهى نداردا،. اين تعريف درخشان ديدرو هم در مورد فرد و هم

ج~ جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى

انسان اجتماعى (يا به قول مـاركس Gesellschafts mensch) صـادق است. هنگًامى كه مردم تصور مىكنـند فلان روابط اجتماعى مولود ارادهُ مختار آنان بوده است، اين تكرار همان توهم ديرينهاى است كه ا(مردم از خويشتن به عنوان معلول آگًاه نيستندشا. هر نظام مفروضى از روابط، تا اندازء قابل توّجهى، مولود
 انســانها بســتگى نــدارد هـدايت مـىشود. اراده، ـــيش از آنكـه عـلت بـاشد معلول/ست و اين وظيفه جامعهشناسى به عنوان يك علمىاست كه به مثابئ يك معلول آن ارادهٔ انسان اجتتماعى راكه به سمت حفظ يا ايجاد نظام مفروضى از

روابط اجتماعى هدايت مىشود، بشناسد.
انسان اجتماعى، مـحصول تكـامل طـولانى جـانور شــناختى است. تـار يخ فر هنگتى او تنها هنگامى آغاز مىشودكه ديگر با تصاحب مواهب رإيگان طبيعت ارضاء نشده و خود به توليد مواد مصرفى مورد نياز آغاز مىكند. وسعت و سرشت آن توليد در هر زمان حاضر با وضعيّت نيروهاى مولد تعيين مىگردد. نخستين انگيزه تكامل نيروهاى مولد را خود طبيعت يعنى محيط جغرافــيايى انســان
 افزون محيط اجتماعى براى تكامل نيروهاى مولد همراه است. انسانها بـراى

 توليدكنندكان نيز هست. در هر دوره معيّن، اين روابط متقابل در مياني
 تكامل نيروهاى مولد، انقلابى در روابط متقابل ميان توليد كنندگان و و در عين حال در سر تاسر نظام اجتماعى فراهم مىى آورد."
** در نولبد، انسانها نه تنها بر روى طببعت بلكه بر يكديگر نيز تأثير مىكند. آنان تنها با $\longleftarrow$

بدين گوند است كد روابط اجتماعىاى به وجود مى آيد كـهـ بـر روى روابـط مزبور ، جنان كد در فوق نشان داديم، مفاهيمه اخلاقى و ديگر مفاهيهم انسانها بر

پا مىشود.
براى تبيين اين انديشدها، اجازه دهيدكلان (طايفه) ابتدائى رامورد بررسى قرار دهيمم كه در آن، مالكيت خصوصى به سختـى پيدا مـىشـود. ولى تـد يـريجاً، تكامل نيروهاى مولد اين كمونيسم ابتدايى را فرو مى پاشد. مالكيت خصوصى ريشه مىزند، تكامل مى يابد و مناطق تازهاى را در بر مـى گییرد؛ در چـارچـوب جامعناي كه زمانى بر بنـياد تساوى استوار بود دارا و نــادار پـيدا مـى رشود. ايـن انقلابى كامل است كه بناگًزير تغيير ى راد در حقوق خانواده و در ساختار سياسى
 پيدائى مىى آيد. بدينگونه كه مثلاً سر تاسر تاريخ جماعت مدنى
 ثروتمندان و بىنوايان، ميان اشرافيت و دمكراسى نيست (جيزى كه براى ارسطو نيز شناخته شده بود). بر بنياد ايـن نسهادهاى جـديد، مـفاهيم مـعيّن حـقوق









 ${ }^{4}$. (مارك


״ابتدائى" چديد مى آيند.
در حقيقت جناب، حتّى با خدايان مشرك پابتد|يى"! مذهب شرك عبارت
 ابتدايى به معناى حقيقى كلمه، همـان است كه ماركس مولر، طبيعى مى خواند. اين دين طبيعى كه بر خدا پندارى نيروهاى طبيعت استوار است، در سپيده دم تاريخ فرهنگى انسان اجتماعى در وجود آمده است. ولى با تكامل نيروهاى مولد انسان، محيط اجتماعى دستخوش تغييرات كم يا بيثى عميقى مىگردد و دين ابتدائى سرشت تازهاى مى يابد: از دين طـبـيعى بـه ديـنى اجــتماعى تــبديل مى شود. خدايان كه قبلاً تجسم محض نيروهاى طبيعى بودند، در اين هنگام بـي
 ساختار دولت و روابط بين المللى در مى آيند. هنگًامى كه مبارزهاى ميان مردم براى مثلاً شكل خاصى از زندگى خانوادگى در مى گیيرد، خدايان مشركى نيز وارد نزاع با يكديگر مىشوند برخى جانب نگگهبانان شـيوههاى كـهن را مـىگيرند و Eumenides ديگَران در كنار نوآوران مىمانـند. بدين گونه با آشيلوس، امنيدها به طرفدارى از حق مادرى بر مىخيزند و مينروا Minerva از قدرت پدر دفاع مىىند. چـنان كه معروف است اين خداى جالب مادر نداشت. به اين مـعنا، او چچيزى نبود جز بازتاب تخيلى مبـارزه در طـى گــذار از حـق مـادر سـالارى بـه پدرسالارى در ذهن انسان.
اينكه ((ذهنيت)) معينى بر مبناى روابط انسانى معينى به وجود مىى آيد كاملاً روشن است و نيز مى توان به آسانى نشـان داد كه بر بنياد آن ॥ذهنيتيتا، تمايلات معينـى در تفكر فلسفى و آفرينش هنرى شكـل مـى تـيرد. كـافى است فـلسفـئ فرانسوى سده هزدههم را به ياد بياوريهم تا مشاهده كنيم كه فلسفةٔ مزبور تا چه اندازه تماماً، و با تمام ويزگى هايش، عبارت دت بود از ايجاد ذهنيت طبقه سوم در مبارزهاش عليه روحانيت واشراف. من ميل ندارم در اينجا در مورد هنر درازگوئى
كنه، بل بد ذكرى از فلسفهُ هنر تين بسنده مىكـنم."


 حقوق تأثير مىكند؛ انقلابات در حوزه حقوق چنـان كه مذهبى منعكس مىشود و جز آن. جنين است تبيين تأثير متقابل ميان عوامل گوناگون تكامل تاريخى از نقطه نظر ماتر ياليسم اقتصادى.


 مخالفان آن تصور مىى كنند.
 از ديدگاه ماتر ياليسم اقتصادى نمى توانند تبيين شوند اشارهكردهايد. ولى در



 بسنگى معمارى هر دوره ناريخى به زندگى افتصادى ستخن گفته است: ا(اسبكى معمارى ري





گفنه نشده است...)؛

Rodbertus, Hild. Jahrbücher, S. 365. B. XIV.

Tr0 جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى

يك زمان معيّن تصادم ميان دو نيرو، مانند خود امكان آن تصادم، برحسب
 تصادمات بينالمللى چنين خواهد بود: در هر زمان معيّن، نتيجذ تصادن مادم ميان دو
 عبارت ديگًر، بر حسب ســاختار داخــلى شان تـيـيـن مـيشود. اتَر نـظر يذ
 جامعههاى انسانى فراهمم مىكند، او بدين وسيله، همم نتايج و همم خـود امكـان تصادمات ميان آنها را نيز تبيين مىكند.

 مصر شاهد اشغال سرزمينهاى خواى تود توسط ارتشهاى ارويايايى بد خاطر اريا ارضاى

 به شرايط اقتصادى جامعههاى متمدن بستگى ندارد؟؟ نتايج برخور دهاى ميان قبائل شكارگر شباهتى بد نتايج تصايج تصادماتميان اقيانوام كشاورز ندار د و نمىتواند داشته باشد؛ نتايج تصادمات ميان ميان اقوام كشاورزى كه در شرايط اقتصاد طبيعى زندگى مىكنـند، شباهتى بد نتايج تصاديادمات مـيـيان


طرفين محار ب بستگگى دارد؟



كمبودهاى معمولى نوشتههاى لتورنو رادارد. مدارك عينى (فاكتها) بدون نقد لازم اقامه مى
 دلايل مستقيهم و غير مستقيم متعددى است در تأييد نظرى كـي من از از آن دفاع

 مىیرفتند، هنوز جيزى نداشتند كه از آن دفاع كنـند.... تا زمانى كه اين وضعيّت


 زندگى شبانى و كشاورزى تغيير يافت. از اين پس حملات Razzias به قصد


 طلبانه باعث مىشدكه فاتح بدين كار مبادرت نورزد؛ يعنى او از جدال خونين
 چجيز به صورت يك ايلغار، يك هجوم شديد بـه مـنظور غــارت، در آمــد. خـود




 سياسى همراه با استقرار برد دیى صورت گرفت. خود واقعيّت جنگّ، به برقرارى اششرافيت انجاميد؛ فرماندهان جنگى پادشاهگشتيند؛ كاستها

جند كلمهای در دفاع از ماترياليسم اقتصادى IYV

پيدائى آمدند و در بهتر ين شرايطُ و با قدرت زندگى كردند؛ پادشاهان بيش از پيـش به خدايان شباهت يافتنـد.
(ااين واقعه بيش از هر چـيز هنگگامى روى داد كد جوامعى بـا سـاختارهائى چنـين پيحچيده در وجود آمدند و بر كشاورزی و بردگى به طور محكمـى استوار گرديدند. بدين گونه عصر بزرگَ فتوحات آغاز شد.|"*

قبول مىكـنيد جـناب، كه در اين بحث، جاى مههمى به "عامـل" فتح داده شده
است. به عقيدهُ من در اين مورد، سخن بلگَافه رفته است. البتّه لـتورنو نمىیتواند ثابت كند كه جنـگ علت اساسـى و نهائى پيـدائى اشرافيـت بوده است. در واقع فتوحات صرفاً به آنجا مى انجامـيد كه إشرافيت بومى جاى خود را به اشرافــيت فاتحان بدهد. اين مورد مثلاً در انگلستان رخ داد كه اشرافيت ساكس به وسيلد اشرافيت نورمن معزول شد. ولى در اينجا مجال بحث بيشتر نيست. من حاضرم قبول كنم كه لتورنو در اين مورد مـبالغد نكر ده و فتوحات واقعاً در تاريخ تكامل اجتتماعى، نقشى راكه وى به آنها نسبت مى دهد، ايفـاكرده است. من ما يلمم از شما سؤال كنمر كه آيا شما اين موضوع را ناديده نگَرفته|يدكه حتّى لتورنو ناگَزير شده است كه بين تكامل عامل فتح با تكامل اجتماعى به طور علت و معلولى پيوند ايجاد كند؟ در نزد اقوام وحشی، كد باگَر دآورى ميوه، شكار و ماهىگگيرى زندگَى مىگَرانْند، جـنگ نقشى ديگر دارد و در جوامـع پـيشرفتهتر در مسـير تكـامل اقتصادى، هحاربان در پی هدفهاى كاملاً متفاوتى هستـند. ظهور شيوءگّلددارى و به ويزه شيوه́ فلاحتى زندگَى، عصر تازماى در تاريخِ جـنگَها بود. عصر واقعى فتوحات تنهها هنگامى آغاز شد كد جامعه به طور محكمى بر كشاورزى استوار گشت و به طبقات تقسيهم شد. اين به چه معناست؟ ايین بدين معناست كه حتّى كسانى كه خيلى مايلند در اهميّت فتوحات در تاريخ تكامل غلوكـنـند، نمىىتوانـند

 الست كه ماتر ياليستهاى ياقتصادى" مى گويند. واگر در در اين مورد دحق با با ايشان
 ماترياليستى مناسبتى ندارد.

 مى گويد: ادر واقع، ساختار اجتماعى خار خاص هر در دورئ تاريخى مفروض، تأثيرى قطعى نه فقط بر تشكيلات نظامى ملتى، بل حتّى بر روحيات، استيار استعدادها وا وآمال




 بزرگى چیيس؟؟ اين نبوغ عبارت است از استعداد تبدل آن وسايل و شيوهها، به راهنمايیى يك حدس غر يزى، بر طبق قوانين تحوّل اجتماعى، كه تأثير خود را رابر

*: همانجا، همان صغحه.
 , La Pacee la guerra nell'antica Atene Scansano 1897. تــرونسورسيكوتى،



 مبارزه طبغاتى و انفلابات سياسى در دولت.ال

جند

بصيرت نبوغ آسايش، همواره در پیى جنگَ افزار هاو شيوههاى جديدى استكد روابط اجتماعى جديد و روانشناسى اجتماعى ناشى از آن نيازمند آنهاست؟

 تازهاى در دفاع از نظر يهاى است كه شما آن را زير سؤال قرار داد دادهايد.


 فرد فقط اين مىماند كه دست به سينه منتظر بماند. من در اينجا وارد بـحث





 ممكن است يكـ موسيقىدان بزرگَ با تشخيص اين كه نبوغ نتيجئ يك بـئ وضع معلوم ياهنوز مجهول مغز است، ازكار موسيقى دست شويد؟ البتّ البتّكه نهإحتّى به








است، پس اعتماد بدموفّقيتّ، بيشتر و شور و هيجانى كه به موجب آن ممىتوان و بايد براى انجام وظايف بزرگى كد بشر يت متمدن معاصر رابْه تكان مـأورد كار

 سستى وكاهش خواهد رفت؟ شايد مامى خواهيم خودمان رادر موقعيتّى بيابيم
 از انواع فجايع هلاك شود؛ ما بر صحنه ظاهر شدهايمه و امور به نحو شگَفتانگیيزى خود پيش مىرود؟ امَا اين طرز تفكر بسيار غر يببى است، طرز تفكرى كه تـنـها ارزش كيسؤكَل وگشاد فيليستن" , را دارد. هنگًامى كه ادعامىشود بده موجب نظر ئه ماترياليسمم اقتصادى، همه جیيز به خودى خود واقع مىشود و چنين هم ادامه خواهد داشت داشت، جوهر آن نظر يه به به كلى تحر يف مىگر دد. نظر يه مز بور تأكيدمىكند كه روابط اجتماعى (در جار جامعلّ
 تار يخى بشريت بدون شركت مردم - نه صرفاً مر مردم بل انبوه عظيم مر مر دم تودهها - صورت نخواهد گَرفت. ضرورت شـركت تـودهمها در حـوادث تـاريخى

 شخصيتها) مى گّستر د. اگر در ميان چنين اشخاصىي، كسانى چون ابلوموفها
 در آن اشخاص معيّن است ؛ چرا كه آنان آشكارا افرادى ناتوان در تفكر منطقى هستند و يك „معلول"، مشتاق به انفعال مىياشند.

 سيستم: سازى مبادرت مىدرزد نظير دورينگ. م.

چجند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى ם |r|

شايان ذكر است جناب، كد اشخصيتهاى" ما، مشتاقانه خود رادر جهت مقابل "روند طبيعى حوادث" ده تا ها سال گَذشته مىگَذارند؛ طى اين دوره به اقرار خود اين (اشخصيتها) سطح اخخلاقى و فكرى دانشوران به نحو غم انگیيزى سقوطكردهاست. در سال هاي هفتاد، متر قىترين و فتّالترين اشخاص، باكمال
 برجسته وفعال اواخر سال هاى هفتاد (كهمتأسفانهاكنون مردهاست) میىنويسد: "ما بـه امكــان ايـجاد آرمـانهائى در مـردم از طـريق آمـادهسازى، مـتفاوت از آرمانهايى كه سراسر تاريخ در آنها بـه وجـود آورده مـعتقد نـيستيمه" و ادامـد مـىددهد: ا(حــوادث بــزرگ، كـار تـودههاست. تـاريخ آنـان را آمـاده مـىسازد. شخصيتها قادر نيستند هيج سمتى را بد ايشان نشان بدهند؛ أنان مىتوانـد فقط ابزارهاى تاريخ باشند و آرزوهاى مردم را بيان كنـند.)" امروزه چجنـين كلماتى حتّى در اشخاصى كه از لحاظ فتاليّتهايشان با مـؤلف سـطور يـادشده قـابل مقايسه نيستند ايجاد خشمرمىكند. اين تغيير ناشى از چيست؟ من مى توانهم به اين پرسثش پاسخ دهم. در حدود بيست سال پیی، افراد مترقى مـا بــه مـردم معتقد بودند؛ ايشان واقعاً معتقد بودند كه در ميان مردمگرايشـى وجود دارد كد مضمون آن با آرمـانهاى دانشـوران هـمسان است. از ايـن رو بـود كـد چــنـين شخصيتهايى با كمال ميل به خويشتن صرفاً به عنوان ابرارهــانى تـاريخ و بــه عنوان اشخاصى مىنگر يستند كه صرفاً بيانگر آرزوهاى مـردمانـد. ولى امـروز بخش قابل توّجهى از اين (شخصيتها)، در واقع تمامى باور و ايمان خود را به مردم از دست دادهانداگر چه آنان، بر سبيل عادت،و به، طور احساساتى از آنان دم مىززنند. امروز اين (اشخصيتها) مىبينند كـهـ گـرايش فـرد گـرايـانه در مـردم حكمفرماست و اين كه اقتصاد مردم در جهت خلاف أ رمان هاى ايشان است و از

اين رو در مقابل آن قرار مىگیيرند. اگر ايشان قادر مى بودند آر مانهاى خود رابا

 نيستند خودرابا اقتصاد روسيهامروز وفق دهند وعلت وانت آن اين است كها ايشان از نظر ئه ماترياليسمهاقتصادى سر در نمى آورند.



 نبايد در زندگى اقتصادى مردم مداخلد كند؟ خير جناب ايشان چيزى در در اين

 ماتر ياليستهاى اقتصادى، چنان كه مؤلف يادداشتهاينى در باره هميل" گفته




 مشاهده كرد؛ قدرت در دست او بود و ناتزَير بود از آ آن استفاده كند.
 را تتخيص نمىداد: اين دخالت غالباً با مانع نفوذ مسلط اشرافيافيت رو به رو بود.

 اقتصادى برپِا شده بود فراهم آورد.

جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصـادى ם جr

درست به همين طر يق، هنگًامى كه در زمان لوئى فيليپ خرده بورزوازى و طبقه كارگر به بهبود وضع خود مىانديشيدندگَرچه آنان در اصل، امكان دخالت دولت را در زندگى اقتصادى مردم مجاز مىشمردند - هيج گونه امكان عملى چچنين مداخلهاى را به نفع خود نمىديدند: اين نه آنان، بل بورزوازیى بزرگَ بودكد سررشته قدرت را به دست داشت و از همين رو بود كه خرده بورزوازى و كارگزان خواهان اصلاح قانون انتخابات بودند.

گاهیى، دخالت دولت در زندگى اقتصادى، به شيوهاى كه براى طبقه معينى سودمند باشد، مستلزم وجود شرايط سياسى معينى است كه در صورت فقدان آنها، از دخالت دولت نمى توان سخنى به ميان آورد. البتّه در واقع امر ، حتَى در آن شرايط هم مىتوان از چنـين چیيزهايی سخن گفت ولى اين سخنـان از حـلقوم اشخاص توخالى و كوتهبينى در مى آيد كه خودشان هم از اهميت منافعى كــ مى خواهند از آن دفاع كنـند سر در نمى آورند.
در امتداد منحنى طولانى تكامل تاريخى انسان نقاط عطف بسيار مـممتى ديده مىشود. اجازه دهيد چنين نقاط عطفى را باحروف A, B, C, D و جز آن نمايش دهيهم. هنگامى كه تكامل اقتصادى بـه نـقطه A مـى رسد، ايـن نشــانهٔ پيروزى طبقه معينى است؛ وقتى به نقطه B مى رسد، طبقهُ حاكم پـيشين از صحنه خارج مىشود و جاى خود را به طبقه مسلط جديدى مىدهد؛ سرانجام هنگًامى كه پيشرفت مثلاً به نقطةٔ C مى رسد، ديگَر از مبارزء طبقاتى خـبرى نيست زيرا خود تقسيهم جامعه به طبقات نايديد شده است. پیشرفت انسان از
 اقتصاد صورت نمىگيرد. براى عبور از نقطهٔ Aبه نقطهٔ B|ز نقطهُ B تا نقطهٔ C و جز آن، هر دفعه خيزشى رادر "روبنا" و تغييرات معينى را در آن ايجاب مىكند. تنها پس از چنين تغييراتى است كه مىتوان به نقطهُ مطلوب رسيد. مسير يكـ چرخش به چرخش ديگَر همواره از ״روبنا، مىگّذرد. اقتصاد مشكل بتواند به

خودى خود بیيروز شود: بلكه هموارد از طريق روبنا به تنهائى، همواره و فقط از
 ماتر ياليسمهماقتصادى هنگا
 كد اين نهادها بيانگر روابط اقتصادى هستـند. ولى براى آن بـيان عـملىي، ايـن
 شكل مفاهيم معيّن بگَذرند. از اين رو، بشر يت در ريشرفت اقتي اقتصادى خود هرگّز
 نقطهُ ديكر عبور كند.

 شمامىگوييدكدكوششى براى أموزش در همة جوانج

 اين حوزهاستكه بايد قبل از هر كارى و بيشتر از هر چيز
 بايد ماتر ياليستهاى اقتصادى رامتقاعدكر د؟ أيا آنان هرگَز نَفتتهاندكه آنچچه در



 كنندالى كه مىتواند بخواند و بنويسد و از اطلاعات علمى كمه و بيشى ابتدائى



چند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى ■







 بهر همندى از مقدارى دانش حساب و علم طبيعى، ممكن است در در آنحه مر مر بوط به موضعگيرى اجتماعى و وظايف ناشى از آن است به صور ت نادانى كودن باقى
 اقتصاد يك صفر محض باقى خواهد ماند ولو اينكه در مسير تكامل انسانى چیانى چند گامى هم بر داشته باشد.هر قدر مادانشوران از امكان تأثير عقلانى مردم به تكامل روابط اقتصادى سخن بگَوييه، تاخودميشوتكاهـاهدفـ تأتثير بر آن روابط رادر برابر
 در تحليل نهائى، آزادى وى از نيروى كور ضرورت اقتصاري اقتصادى، مى تواند تنهيا
 از كار كسانى باشد كه وظيفهُ توضيح اين مطلب را براى مـيشوتكاها با بـر عـهده

خواهندگرفت.
شما مىگوييد كه شايان تحسينترين عطشها هـا براى تحصصيل دانش در
 قابل درك است اين است كه چرا شما تنها روستا را متذكر مىشويد آ آن عطش شايان تحسين براى كسب دانش در شهرها، در مراكز صنعتى بزرگى شـديدتر است.ساكنان آن مراكز به علتوضعيتّشان، خيلى پذيرندهتراند. آنهاهستندكه

بايد در وهلذ نخست مورد خطاب قرار گِيرند (ماترياليستهابى اقتصادى اكنون
 مى خواستند در روستا انجام دهند.) چنان كه مى بينيد جناب، ماتر ياليسم اقتصادى هركَز هواداداران خـود را بــهـ


شمامىتوييد اماركسيست هر قدر دلش از سيه روزى مردم به درد آيد، هر

 تسريع كندكه پرشتابترين تحقق ممكن مرحلهُ سرمايهدارى را را فراهم خواهو كرد و به دنبال آن روابط توليد، نظام اقتصادى نوينى را را به وجود خواهي اهد آورد،
 صرفنظر از ابهام بيان اییك نظام اقتصادى)،، كه با آنحّه ما مقتضيات عدار الت
 ماترياليستهاى اقتصادى در مورد ناگزيرى پـيروزى كـامل سـرمايهدارى در روسيه مىتويند، خوددارى كردهايد.

فرض كنيمكه يكاتر يشى آزادانديش سالهاى جهل (سدة نوزددهم) اين ندا را در داد كه مترنيخ (صدر اعظم اتريش) با بـيـياستهاى ارتـجاعى خـود دارد

آياشما خواهيدگفتكه، اكر آن اطريشى آزادانديش داراراى منطق شكنـنده و اعتقادات عميق باشد، بايد به صورت يكى از عمال مترنيخ در در مى آمد و با با تمام

 ارزشمندترى رابـر زمينهاى كه خود مترنيخ نآكاهاهانه فراهم كــرده است از

جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصـادى ITV
پيش ببرد.

ولى، انديشهُ شما در مورد مـاتر ياليستهاى اقـتصادى مـتفاوت است. بـه عقيدء آنان، با تشخيص اينكه سرمايهدارى دارد زمينه را براى پيروزى نظامى اقتصادى كه موافق با مقتضيات عدالت است، آماده مىسازد، آيـا شـمـا تأيـيد مىكنيدكه آنان اكنون نمىتوانند جز تسريع رشدسر مايهدارى كار ديگرى انجام دهند؟ اين تفاوت ناشى از چیيست؟ چرا برداشت شما نسبت به ماتر ياليستهاى اقتصادى موافق ॥مقتضيات عدالت" نيست؟ اين بدين علت است كه شماكاملاً خوب مىفهمميد كه در برابر آن شخص مـخالف نـظام مـتر نيخ، چـه وظـيفهاى مىتوانست قرار گيرد در حالى كه شما ناتوان هستيد در فهمْ آنجه مىتواند از سوى كسانى كه در اصل، باسرمايهدارى مخالفندولى از ديدن پيروزى مسلمآن در روسيه هراسى ندارند، انجام گيرد.

 شده باشد.

آآيابايد بها آن فرايندشتاب بخشيد؟هآَ آرى، در واقع بايد چنين كارى كرد. امّا







 مى آيدكه تسريع فرايندسرمايهدارى در عين حال مىتوانواند با قرارگرَرفتن در كنار

توليد كنْنده تشديد گردد. چچنين مىنمـايد كه اين، آن چــيزى است كـه آقــاى اوبولنسكى نمىفهمد.

ماتر ياليستهاى اقتصادى در حال حاضر دخالت سنجيدهٔ دولت را با هدف اجراى „تقاضاهاى عدالت، در زندگى اقتصادى مردم روسيد ممكن نمىدانـند. چنیين نى⿰冫مايد كه اين موضوع شما را پر يشان كردهاست. امّا اجازه دهيد از شما بير سه: أيا شما اين را ممكن مىشماريد؟ آيـا مىتوانيد فراموش كنيد كه همه چچيز به اوضاع زمان و مكان بستگى دارد؟ امّا در نوشتهٔ شما كسانى كه خواستار عدالتاند (ابايد تا آنجاكه مىتوانند براى نجات هر انسان زنده، براى جلوگيرى از جدا شدن دهقان از زمين مبارزه كنند" و جز أن، همهٔ اينها بسيار نيكوست ولى مبارزءٔ انفرادى نجات (انسانهاى زنده) به معناى صرفاً درگير شـدن در نــوع پر ستتى Philanthropy است. البتّه، نوع پرستى، به جاى جاى خود بسيار زيـباست ولى شما و من از نوع پرستى سخن نمىگوئيهم. (امبارزهه) براى جلوگيرى از جدا شدن دهقان از زمين بسيار زيباست. ولى، باز، چچنان كه نيكلاى چر نيشفسكى براى شما روشن ساخته است، ايـنـها هـمه در اوضاع و احوال معيّن زمان و مكــان بســيار نـيكوست. او مـاهرانـه بـا پـروفسور ورنادسكى در دفاع از مالكيت كمونى در بحث پـرحـرارتـى درگـير شـد. امــروز طرفداران بنيانهاى كهن در روسيه نيز از كمون دفاع مىكنـند و نيز آمادهاند با تمام مهارت و قابليتهايشان بامخالفان كمون به بحث بنشينند. از اين رو چنين مىنمايد كه دست كم در مورد كمون، طرفداران امروزى آن بنيانها در نظريه́ نويسندهُ پيش گفته سهيهم|ند. ولى اين نتيجهگيرى بسيار عجولانه است. ميان نيكلاى چرنيشفسكى و كسانى كه امروز مدعى پـيروى از او هسـتند اخـتلافف وسيعى وجود دارد. ايشان نسبت به آن موضوع موضعگيرى جزم انديشانهاى دارند در حالى كه خود او برخوردى انتقادى با آن داشت. به عبارت ديگر، او از كمون، با فرض وجود شرايط معينى دفاع مىنمود كه فقدان آنها به عقيدهٔ او، آن

جند كلمهاى در دفاع از ماترياليسم اقتصـادى ج IT9

رالاز هر گونه معناو مضمونى خالى مىكرد. در حالى كه بهاصطلاح پيروان او امروز ولو به هر صورتى quand - méme طالب آنند و آمادهاند از آن دفاع كنند، ولو اينكه شرايط خارجى و داخلىى وجود آن ممكن است از ريشه تغيير كرده باشد. از اين روست كه من مىگويم: اگر چچنـين اشخاصى، به لفظ اين عقيدهُ نـويسـنده وفادار باقى مانده باشند؛ با اين همه ترديدى نيست كه ايشان روح آن را كاملاً فراموش كردهاند.

در واقع ايشان حتّى لفظ آن را هم خراب كردهاند؛ آنجپه آنان مىگويند هرگز با آنحچه نيكلاى چرنيشفسكى مىگَفت شباهتى ندارد. البتّه به خاطر مى آوريد جناب، آن مقاله مشهور انقدى بر پيشداورى فلسفى عليه مالكيت كمونى" را. اين مقاله معمولاً به عنوان يك دفاع از كمون روسى ما تلقى مىگردد. اين خطايی فاحشى است. آنحֶهمؤلف اين مقاله از آن دفاع مىكند نه كمون روسى ما، بل مالكيت جمعى به طور كلى است، بدين گونه او عـقيدهُ اقتصاد دانهاى ليبرال را رد مىكند. او از تمدنى كه با مالكيت جمعى ناسازگار است تنفر دارد. آنچچه او مىگويد چنیين است: نخستين مرحلهُ تمدن نفى آن نوع مــالكيت است؛ دومـين مـرحـله أن نـفى آن نـفى خـواهــد بـود، بـازگشتـى بـه كلكتيويسم. او ضمناً ثابتمىكندكه مذت دورهٔ دوم، دورةٔ تسلط مالكيت فردى، مىتوانـد - در شرايط و اوضاع و احوال معيّن در ملل پيشرفتهتر، به صفر كاهش يابد يعنى آن مالكيت جمعى ابتدائى مىتواند در جاهائى، بى درنگَ به شكل عالىتر كلكتيويسم فرارويد. من در اينجا وارد اين بحث نمىشوم كه اين انديشه كه يك دورة تاريخى كامل رامىتوان دور زد يا به تكملههاو شروطى نياز دارد؛ من فقط مى پرسم: أيامقاله پیيث گفته در موردكمون روسى بحثمىیکند؟ من پاسخ خواهمر داد: خير چنين نيست. مقالdٔمزبور در جاى خود در بارءٔكمون بحث مىكند امّانه در باره آن كمون، نه در موضوع كمون روسى؛ بدين علت است كه بحث در پيرامون امكان دور زدن دوره مالكيت فردى بـه آن كـمون اشـاره
آيا دليل مى خواهيد جناب؟ من آن را أرائه مىدهم.



 امّامن مىكوشم تا آنجاكه در توان دارم اين كار راالنجام دهم. هر قدر كهم من مسأله
 است كه مورد نظر است. به عنوان بالاترين تضمين موفّقيّت كسانى كه مالكيت

 است بهاجراى آن، اعتبار بخشد. دو شر ط بايد به مثابه چنين تضمينهايى مور مورد


 تعهداتاعتبارى ناشى از دريافت آن نرود... هنگًامى كه شخصى آن خوش

 فقط در صور ت رعايت شرط دوم است كه كسانى كه به موفّفيَت او علاقهمندند
 موضوع آزادى دهقانان رعايت شود. از اين رو مؤلف مقاله مذكور نه تنها دفا دفاع از از

 ارائهكردهاستمتقاعدخواهد شد. او با استفادهاز شيوء مطلوب خرد خود -توضيحبه

جند كلمهای در دفاع از ماترياليسم اقتصـادى ه

شيوءٔ تمثيل مىگَويد: اضفرض كنيهم كد من 二لاقدمند شددام كدگامهائى بردارم براى حفظ موادغذايى كد قرار است از أنها براى شمـا ناهار تهيه شود. بديهى است اگَ من اين كار را بد خاطر علاگدام بد شما انجام داددام، شوق من بر اين فرض استوار بوده است كد آن مواد ثذا يُى متعلَق بد شماست و اينكه ناهار پختد شده از آن، سالمه و بد سود شماست احساس مرا تصور كنيد هنگًامى كه من در مىيابم كد موادغذايى مز بور ابداً متعلّق بد شما نيست واينكد براى هر ناهار پختد شدهاز آن، شما مجبور يد پول بپر داز يد حتَى بيش از ارزش آن مبلغى كد شما بد طور
 انديشدهائى بد ذهن من راد خواهد يافت؟... من چقدر احمق بودم كد بد حفظ اموال مز بور در دستهای معينى علاقد نشان داددام بدون أنكهاز پيثى يقين كنم كه اموال مزبور بد آن دستها خواهد رسيد و افزون بر اين با شرايط مقرون بد صرفه باشد. مردد شوى غذايى را ببرد كد بد زيان مردى تمام مىشود كد مورد احترام من است! مر دد شوى ببرد همذّ أن چچيزهايى كه براى شما فقط ويرانى بد بار مى'وردد!!

در اثر ديگَر، همين مؤلف مىینويسد: اابگًار آزادى دهقانان بد حزب مالكـين سیردد شود. اين تفاوت زيادى نخواهدكرد!! بد اين ايرادكه تفاوت زيادى وجود دارد زيرا حزب مالكان مخالفت خود را با واگذارى زمين به دهقانان اعلام كردد است، او پوست كنده پاسخ مىیدهد: اپخير اختلاف چندان وسـيع نـيست، بـلـ بسيار ناجيز است. تفاوت آنگاه وسيع خواهد. بود كـه دهـقانان زمـين را بـدون غرامت به دست آورند. ميان گرفتن يك چيز از آدمى و اجازه دادن به او در حفظا آن تفاوتى هست، ولى در هر دو مورد پر داخت وجه بايد انجام گير د. بر نامئ حزب مالكان از برنامهٔ نيروهاى مترقى از لحاظ سادهتر و مختصر بودن متفاوت است؛ بنابراين حتّى بهتر است. بر نامه كمتر مسامحه دارد و احتمالاً باركمترى را نيز

بر دوش دهقانان مىگذارد." هر دهقانى كد پول دارد زمين خـود را خـواهــد
 دهقانى (دهقان صاحب زمين شدد) خانه خراب خواهد شد شد غـرامت

 اين موضوع بير دازيممك أيا دهقانان آزاد خواهـند شد يا يا نه و حتّى بدا اين موضوع
 نمىكـد. شايد حتَى مالكان بهتر باشند."
 در مـيان است.كجا هستند آن نيروهايى كه مى خواهو








آنان....؟؟
 آنحّد راكه من در بارْ نظرات نيكلاى چرنيشفسكى در مور دكمون روسى گَفتهام
 براى استقرار مالكيت جمعى - يا حتّى واگذارى زمين به دهقانان به طور كلى -

Frr

كد متضمن منافع خلق باشد - موجود نيست. پس شروع كرد بد احساس شرم كر دن از آن اعتماد بى جائى كد با اتكاء آن بد دفاع از كمون برخاسته بود. امردد شوى برد همد آن چيزه هايـى را..." و جز آن

كسانى كد امروز مدعى پيروى از او هستنـد طور ديگرى میى اند يششند. ايشان در مورد كمون بد مبالغد مى يردازندو از ديدن شرايطى كد در صورت غيبت آنها، مالكيت كمونى مىتواند بد زيان خلق تمام شود و دارد مىـشود، عاجزند. آنان آن جيزى راكد وى از ديدگاد انتقادى بد أن نگاد مىىكر د بد صورت أيد لايتغيرى در أوردداند.

من مى دانمم كه به بى|نصافى متههم خواهمر شد. از من خواهند پر سيد: اچچد موقع مدافعان كمون از ديدن شرايطى كد براى سودمند كردن أن بد نفع خلق ضرور است عاجز شدند؟ أيا اين پويوليستها نيستند كد دائماً تكرار مىكنـند كد براى تحكيم آن بنيانها و موفق ساختن آنها چنیين و چنان بايد كرد؟" در واقع حضرات پوپوليست برنامنهاى متعددى را براى حمايت و تكميل اين بنيانها پيشنههاد كر دداند؛ ولى حتّى هنگًامى كنّ مقالد "انقدى بر پيشداورى هاى فلسفى" انتشار يافت رشته برنامدهائى سودمند بد حال خلق در نظر گرفتد شده بود. ولى چنان كه ديديهم بر نامدهاى خوب براى نويسـنده آن مقالد كافى نبودند. اين نقاد جدى و نكتهپرداز از خود پـرسيد:كجا هستند آن نيروهائى كــه بـايد ايــن برنامهها را به مورد اجـراگذارند؟ هنگًامى كه او در يافت چنين نيروهايى وجود ندارند و اينكه برنامنهاى خوب مقدر است كه چـيزى جز هـمان بـرنامد بـاقى نمانند اتلاف وقت در بحث پيرامون آنها را شرمآور ناميد و كسانى را كد بـه آن بر نامه اميد بسته بودند، مشتى احمق، ياوه سرا، لافزن و مانند آن خوانـد. آيـا مدافعانْ امروزى آن (ابنيانها) به هـمين شـيوه بـه مـوضوع مـىنترند؟ خـير، برداشت. ايشان در مورد آنها كاملاً متفاوت است. در نـزد ايشـان كـلمات هـمد چيزند؛ ايشان از خويشتن نمى پرسند كجا هستند آن نيروهايى كن برنامههاى

خوب را بايد اجراكنـند. أنان زير تأثير همان توهمات نازائى هستند كه نيكلاى
 بيرحماند مورد داستهزا اقرار داده است. 10





 سالهاى شصت، در آرزوها و در جهت النديشهها و ا ايدههاىشان، شبيه مؤلف يادداشتهائى در باره استيوارت ميل هستند، پس ماتريا ياليستهانیا اقتصا

 "ميل" و همكاران وى برمى انتگيخت احترام گذذارند.



 در حال حاضر آن مالكيت براى خلق بى فايده است زيرا شرايط لازم براي آنكه
 وجود نداشته است) و نيروهائى وجود ندارندكه حضور چناين شرايطى راي را مقدور گردانند.ماتر ياليستهاى اقتصادى نمىتوانندبه توهماتكسانى سرفرود آورند
*: مراد مؤلف از انديريدوآليسم در اينجا جامع؛ مبنتى بر اصالت فرد و مـالكبت نردى

جند كلمهأى در دفاع از ماترياليسم اقتصادى Q

كدمى پندارند كد اين شرايط رابايد با تعقل مدرسى در ريرامون نقش شخصيت





 قابل سرزنشن نيست.
 بىتفاوتند يا بسيار برخطا هستند ياحقيقت را را بهطور فاحشى تحر يف مىكينند.



 توافقى ميان آنان ممكن نيست. امّا، من تصور مـىكنمر جـنـاب. شما در زمـرئ مدافعان آن ابنيانهان، ولو به هر صورتى quand mémc نيستيد. و و در نظر منر من چنين مىنمايد كه ماتر ياليستهاى اقتصادى باكسانى خون شمامى توانـند در بسيارى از موارد، و نه همئ موارد، به توافق برينـئدئ.

## در تبيين ماتر ياليستى تاريخ

## (مـطالعاتى در نتَــرش مـاترياليستى بــه تـاريخ نـوشتـا  (1^9Y زرز سورل، یاريس ()

## 1

بايد اعتراف كنيهم كه كتاب استاد دانشتگاه رم را با بدگَمانى بسيار بـه دست

 صـفحات ايـن كـتاب مـتقاعدمان كرد كـه اشــتـباه كردهايـما و آشـيل لوريـا و
 بى مناسبت نباشد در بار؛ أن باخوانندة روسى صحبت كنيهر و اميدواراريم وى از اين بابت سرزنشمان نخواهد كر دي؛ أخر هر چها نباشد فراوان كتاب نفيس!

 نسخئ اصلى ايتاليايى در اختيار ما نيست. ولى نويسندة ايتاليايى ايـى نـمىتوانـد

مسوّول مترجم فرانسوى باشد. بد هر حـان، انـديشدهانى لابر ىيولا راحـتى از







 نخستين نعَادكاملاً روشن نباشـد.

 اجتماعى عامل مسلط مـىدانـد. أرى يـويوليستها و سـوبرّكتيويستهاى مـا





 مالوئى بلانو بسيارى از ريشينينيانتش كيزو، مينيه، اكوستين تى يري همگى نقش مسلط صعامل، |قتصادى را - دست كم در تار يخ ترون ون وسطى و ايام



 اجتماعى -سياسىت. راجر ز بامثلاًنظرات لوئى بلان يكسان است. راجرز هوادار

 سؤال مىشد وى ياسخ مى داد كد نظام مزبور بر خواص اساسى سرش شت انسا نسانى




 تفاوت اساسى دارند.كداميك از آن دو بد حقيقت نزديكتر است است؟ رك و و يوست


 توجّه كند كد هم در نزد لوئى بلان و همه در نظر راجر رز، عامل اقتصادى، كد بـر




 كها اين عامل - يعنى اقتصادجامعه - به نوبئ خودمحصول مفاهي است؟ چنين نظراتى نمى توانند چيزى جز نظرات ايدهآليستى خوانده شوند. نتيجه میگير يم كه ماتر ياليسم اقتصادى الزاماً مانع ايــدهدآليسم تـــاريخى

(ماترياليسم اقتصادى) الزاماً مانع ايددآليسم تار يخى نيست در حالى كد بـايد



 كد نظرات تاريخى اينان در نقطهُ مقابل ايدهآليسم تاريخى قرار دار دارد.

## r

يحتمل آقاى كودرين بد ما خواهد كفت: اششما داريد بـه رسـمـ بسـيارى از ماركسيستها بـ يارادوكسها (ناساز نماها) متوسل مى ششويد، با كلمات بـازى






 ماتر ياليستهاى واقعى و استوار در حقيقت نمى خواهند عامل اقتصادى را به كسان ديگَر زورجپان كنـند خوشحال نباشداه.
 هيجگاه نخواستهاند عامل اقتصادى را به ديگَران زورچپپ خود اين پرسش كه كدام عامل در زنـدگى اجـتماعى مسـلط است، است، براي آنـها چندان اهميَت ندارد. ولى آقاى كودرين نبايد در ابراز شادمانى عجله بها بـا خرج


و استوار بد ايراداتى كه اين حضرات بد انديشهٔ تسلط عامل اقتصادى مىگيرند








 استكه ما براى دادن توضيحات لازم شتاب داريمّ امتا منظور از عوامل اجتماعى - تار يخى چچيست؟ چچگًونه اين مفهوم بد ميان

براى روشن شدن موضوع مثالى مى أوريم. در رم باستان، برادران گراكوس
 ويرانى رم را فراهمم مىكرد پايان دهند. ثروتمندان با با اين برادران مخان
 خويش رابر كرسى بنشاند. اگر بخواهمه اين مبارزه را را توصيف كنم، مكىتوانمرانم آن را به عنوان تصادم شهوات انسانى معرفى كنهم و بدين گونه شهوات انسانى را بـه
 مخالفانشان بها آن وسايلى از مبارزهمتوسل مـى دشدندكه حقوق عمومى رم فراهم

 مى آورم. از اين گَذشته، كسانى كه درگّير مبارزه با بارادران گَراكوس بودند اند از نظر

مادى در حفظ و ادامذ سوء استفادداى كه عميقاً ريشه دوانده بود ذينفع بودند. كسانى كهاز برادران گراكوس پشتيبانى مىكردند اند از نظر ماذى خواهواهن از ميان ميان برداشتن اين سوء استفادد بودند. من از اين وضعيّت نتيجه مـي گيرير كـد ايـين

 آنها همم هست - همان عامل اقتصادى مشهور. اگر شما خوانندهُ عزيز يز وقت و شوقش را داشته باشيدمىتوانيد بر اين نكته تأمل كنيدكه در تكامل درونى رمـ رم



 دانستن ارزش نسبى آن عوامل نيستمه. من، در نقش يك را راوى، تنهيا يكـ هدف دارم و آن شرح پيشامدها به دقيقتر ين و و جالبترين وجه منظور بايد پيوندى هر چند ظاهر ى، ميان آنها برقرار كنمه و آنها را را ر چشمه انداز







زندگى كنند.

اين قضيه تاوقتى صادق است كه من از نقش خود به عنوان يكـ راوى ساده عدول نكنم؛ قصه گَويى كه از هر تمايلى براى شيرين كـارى و و آراســتن صـحنـه

دor $\square$ در تبيين ماترياليستى تاريخ

پرهيز مىאكد. امتا اگر خود رابد آن نقش محدود نكنهم و به فلسفهپر دازی در مورد حوادثى كه شرح مى دهمم مبادرت ورزم، چهـ روى خواهد داد؟ در آن صورت من به رابطءّ خارجى ميان حوادث خرسندى نخواهم داد و خواهممكوشيد از علل درونى آنها پر ده برگيرم؛ لاجرم آن عوامل شهوات انسانى، حقوق عمومى، و اقتصاد -كه پيش از اين أنها را تقريباً فقطط به دلالت غريزه هنرىام به عرصه آورده بـودم، اينكـ برايم معنايی نو و پر دامند خواهند يافت. من آنها را درست مانند آن علل داخلىى، أن "نيروهاى پنـهانى" خواهمم ديد كد حوادث رامـيتوان بـا تأثــير آنـها توضيح داد. بدين گونه من يكـ نظر ئُ عوامل ايجاد خواهممكرد. در واقع در هر جا كه مردم علاقهمند به پديدههاى اجتماعى، از مشاهده و توصيف ساده آغاز كر ده و به مطالعئ حلقه رابط پديدهها روى مى آورند، نوعى، از تنوعات نظريهٔ عوامل نآَزير ظهور خواهدكرد. افزون بر اين، همراه با تقسيهم كار بيشتر در علمم اجتتماعى، نظر يؤ عوامل رشد مى يابد. البتته شاخههاى اين علم -اخلاق، سياست، حقوق، اقتصادسياسى و جز آن -همه موضوع واحدى را بر رسى مىكنند: فعاليتت انسان اجتماعى؛ امّاهر يكـ از ديدگاه خاص خود بدين بر رسى مىير دازند. آقاى ميخائيلفسكى خواهدگَت كه هر يك از آنها ״عهدهدار" تارخاصى الست. عامل در تكامل اجتماعى محسوب داشت. در حقيقت اينكى ما مىتوانيم تقريباً به همان اندازه́ "رشتههاى" جداگًانهاى كه در علم اجتماع وجود دارد، "اعامل" شمارش كنيم. اكنون اميدواريهم پس از آنچֶه تاكنون گَفته شده است كاملاً روشن شده باشد كه مراد از عوامل اجتماعى - تاریخحى چیيست و چگگونه مفهوم آنها به وجود آمده

عامل اجتماعى - تاريخى، يكى تجريد است كه مفهوم آن از فرايـند تجريد چديد مىآيد. در پر تواين تجريد، وجوهگوناگون كل اجتماعى، صورت مقولههاى

خاص به خود مىگيرد؛ در عين حال تظاهرات و جلوههاى گوناگون فتاليَتهاى انسان اجتماعى - اخلاق، حقوق، انشكال اقتصادى و جز أن - در اذها اذهان ما بـه
 بخشيدداند و علل غائى آنها هستند.
 موضوع صورت گَرفته كه كدام عامل خاص بايد به مثابهٔ عامل مسلط پـذيرفته

تأثير متقابل معينى ميان اين اعووامل" وجود دارد؛ هر يك از آنها بر ديگران تأثير مىنهد و به نوبئ خود، تأثير ساير ين را تجر به مىكند.





 اجتماعى - تار يخى خاصى علت نخست و عمدةٔ پيدايى ساير عوامل است؟ اگر او مىتوانست پاسخمثبتى برایى اين پرسش پیيداكند، وظيفئ او واقعاً بسيار سادهتر مىشد. فرض كنيمّكه به اين نتيجه رسيده است كـه همه رسأ روابط اجتماعى در هر

 مىگردد (ديدگًاه ايدهآليستى). در اين صورت او او به سهولت از دور بور باطل تأثير متقابل خلاص خواهدشدونظريهايكمّ يابيش هماهنگـ واستوار در بارة تكامل

اجتماعى به وجود خواهد أورد. سِس او در نتيجئ مطالعهٔ بيشتر موضوع خواهد ديدكه ممكن است اشتباهكرده باشدو تكامل فكرى انسان نمى تواند علت اصلى تمامى پيشرفت اجتماعى باشد. او بادرك خطاى خود يحتمل توجّه خواهدكرد



 مراتب در عوامل تكامل اجتماعى - تاريخى محكوم كنيم. اين كوششهـانـادر زمان




 رمانندهر مطالعٔ تجر بیى ديگر كهاز حركت ظاهرى اشياء اشياء فراتر نمىروود، مطالعئ
 و در پد يدههائى كه خود به نحوى تصنعى تجرد يافتهاند، كشف پلى راكه ایِ اين
 به باز آفرينى بخشى از گَذشتهٔ بشر يت برخاسته، نبايد يكسره با باعلوم اجتماعى
 حتّى رمانيستهاى يكسو نگرى كه حقوق رم باستان را عقل انسـانى مكـتوب مىدانستند، خدمات بیشمارى به علمكردداند



$\qquad$

نيروهاى خاصى بدل مـىنمايد كـه گَويا پـيـيشرفت تـار يخى جـامعه را تـعيين مىىنـند. اين نظر يه همان نقشى رادر تاريخ تكام





محصول تحليل، مىنمود.


 تماميت خود با همئ أن وجوهو وجلوههايى از فعاليّت ها

 اجتماعى را به خواص "روح جهانى" نسبت مىىداد. اگر آن خواص معيّن شود،








 شيوههاى ارضاى نيازهاى انسان اجتماعى و تا اندازء قابل توّجهى، خود آن آن
 طبيعت راكم و بيش زير سلطهُ خود در مى أورد؛ به عبارت ديگر بد مـقتضاى


 از سرشت انسانى است؛ ماتر ياليستهاى ديالكتيكى روابط مزبور را تابعى از نيروهاى مولد اجتماعى مى دانند.
 دانستهاند در باب عوامل تكامل اجتماعي سخن گويند و نيتـي غير از از نقد ايـنـي افسانههاى منسوخ داشته باشند، از آن رو بودهكه پيش از هر چا چيز ناگّزير ير بودهاند تـوجّه بـهـ اصـطلاح مـاترياليستههاى اقـتصادى را بـه تــغيير يذيرى عـامل (مسلط)شان جلب كنند. ماتر ياليستهاى جديديدتر هيجّ نظام اقتصادى را را سراغ ندارند كه يكانه نظام موافق با سرشت انسان باشد و هر نوع نظظم اقتـصادى -







مى تواند (مسلطه، باشد؟
با اين تفاصيل روشن است كه درئعميقى ماتر ياليستهاى ديالكتيكى رار الز ماترياليستهايى كه بايد به درستى ماترياليستهانی اقتصاين جدا مىكند. ولى مريدان ناخوش آيند آن معلم ناخوش آنيا آيندتر (ماركس) كه تا تا


ميخائيلفسكى، س.كريونكوو ساير مر دان دانشور و باهوش قرار گرفتهاند بهكدام مكتب فكرى تعلق دارند؟ اگر اشتباه نكرده باشهم ماركسيستها ها سر سختانته بر مواضع ماتر ياليسم ديالكتيك پاى مى فشترند. پس چرا چضرات

 اندازه به عامل اقتصادى اهميّت مىدهند.مىتوان ان تصور كردكه اشخخاص دانشور


 بودهاند. تصور اخير بيشتر محتمل است





 ماتر ياليستهاى اقتصادى بودماند كه هواداران امروزى نگّرش مانتياني انياليستى به تار يخ هستند. به راستى كد در آشفتئ فكرى، از اين فراتر نمى توان انـون رفت.

## f

ماتر ياليسم ديالكتيكى" " ا از ميان برداشتن هر نوع (تتله ئولوزى، از عـلم جامعه و تبيين فعّاليّتهاى انسان اجتماعى به وسيلؤ نيازهايش و با با وسايل و


شيوههايى كه وى براى ارضاى أنها در هر دورة مـيّين بـه كـار مـىگيرد، بـراى
 اغلب به آن باليده است. مى توان گفت علم جامعه، خود دارد به به علمى طبيعى
 طبيعى تاريخ را بهكار بردهاست. ولى اين هرگَز بدان معنانيست كانه برايى او حوزه زيستشناسى با حوزة علم جامعه يكسان است. لابر يو يولا مـخالف سـرسخت
 انديشههاى بسيارى از متفكران و به ويزَه بسيار ى از مدافعان و سخخنوران جامعد
 تحت تأثير قرار داده است.
بدون ترديد انسان حيوانى است كه از طريق روابط خويشاوندى با حيوانات






 اجتماعى، يعنى ملل و خلقها نيستند. غرايـز اجـتماعى ابـتـدائـى و مـقدمات گزينش جنسى، محصول همان انطباق با محيط طبيعى در تنازع بقاء است.

 و نيز زندگى انسانهايی كه در گذشته توسط دانشـمندان قابل اعـتماد مـورد مطالعه قرار گرفته است، از مرحلهاى كه زندكّى حيوانى، به معناى درست اين

عبارت، براى بشر يت پايان يافت، بسى فاصلد دارد. بدين گَوند كه مثلاًا يراكوها با روابط مادرسالارىشان -كه چنين استادانه به همت موركان مطالع العه و توصيف
 استراليائى هاى امروزى ند تنها از زبان برخور دارند -كه مىتوان آن را را شـر ط و وسيله، علت و معلول اجتماعىى بودن خواند - و نه تنها با با استعمال آتش آتش آشنايـيى


 انباركردن آذوقد وسايل معينى در اختيار دارد و بدن خود راع را با برخي

 مىدهد. اين محيط مصنوعى يالجتماعى

 است تقارندارد.آغاززندگى تار يخیمستلزم


 استخراج برخى فلزات، و مانند آن است.اين وسايل و شيوههاى توليد، در شرايط مختلف، بهكوندهاى مختلفى تغيير يافت؛ در آنها انسان مىتواند شاهديّيشرفت، ركود ياحتّى پس رفت باشد ليكن هيجگاه اين تغييرات انسان رابه زندگى صرفاً حيوانى، يعنى به زندگى تحت تأثير مستقيم محيط طبيعى باز نترَ داندهاند. رتخستين هدف و عمدهترين وظيفهٔ علم تاريخ، تعيين و مـطالعـٔ ايـن محيط مصنوعى، خاستگاه آن... تغييرات و تبدلات آن است. كفتن اين
|s| در تبيين ماترياليستى تاريخ

كه همهٔ اينهها جیزی جز بخشى و دنبالهاى از طبيعت نيست، به معناى
 معنايى است.|"
لابرى يولا، تلاش برخى "آماتورهاى خوش نيتى" رأكه مى خواهند تـبيين ماتر ياليستى تاريخ را با نظر يئ عـمومى تكــامل پـيوند زنــند، هـمانقدر مـنفى مىداندكه اداروينيسمه سياسى و اجتماعى" را. وى به درستتى و قاطعانه مىگويد نظر ئٔ عمومى تكامل به دست بسيارى از مردم به يكاستعارهٔ متافيزيكى تبديل شده است. او همر چنـين ساده لوحى اين ॥آماتورهاى خوش نيت" راكه مىىوشند تبيين ماتر ياليستى تاريخ را زير حمايت فلسفهٔ اگوست كنت يا اســِنسر قـرار دهند، به باد استهززاء مىگير د. او مىگويد: اراين بدان معناست كة ايشان دشمـنان سوگّند خوردة ما را به عنوان دوست به ما جا بزنند.
 اثرى بسيار سطحى بد نام "اسپپنسر، دارويـن و مــاركس" است كـه تـرجـمـئ فرانسوى آن زير عنوان (اسوسياليسمه و علوم مثبت، انتشار يافته است.

## 0

بدين قرار، انسانهادر تلاش خود براى ارضاى نيازهاى خويش، تاريخ خور



 مولداستكه روابط ميانمردم در فراينداجتماعى توليد يعنى روابط اقتصادى

أنها را تعيين مىكند. روابط اقتصادى طبيعتاً منافع معينى رابد وجودمى آورد كد در قانون بيان مىگَردد.

 مىنمايد، طبقاتى كدند تنتهامنـنافعى متفاوت تدارند، بلكه در بسيار ى وجوه -و در

 اين مبارزه سرانجام سازممان دولت را جايغًزين سازمان طايفه (كلان) مىكند. وظيفدّ دولت حفظ منافع مسلط است. سرانجام، بر مبناى روابط اجتماعئى كد خود تابع مرحلذ معينى ازتكامل نيروهاى مولد است، اخلاق مر سوم به پيدائى

 وسيلد روابط اقتصادى أنان تعيين مـىشود. هـمين روابــي است است كـه ايـن بـار
 مىشود، مانند هنر و علمه ومانند اينها، مشروط مىنمايد.

 اجتماعىاست كد بدون مطاللد و شناخت دقيقش، تبيين ماترياليستى تاريخ ايدئولوزىها" ناممكن است. اين البتَه بدان معنا نيست كهد نوعى روح اجتماعى



 تاريخ حغوق، فلسفه و هنر هو تأثير آنها بر يكديغر استا م

Isr D در تبيين ماترياليستى تاريخ

يا "روح" جمعى در ملتى وجود دارد، روحى كد مطابق با قوانين خاص خويش تكامل مى يابد و در زندگى اجتماعى متظاهر مىشود. لابر يولا مىگويد: ااين عرفان محض است". در اين مورد ماتر ياليست مىتواند فقط وضعيّت مسلط بر احساسات و اند يشدهاى طبقئ اجتماعى معينى را در كشور معيتن و زمان خاص در نظر داشتد باشد. اين وضعيّت مـعيّن انـديشه و احسـاس، مـحصول روابـط اجتماعى است. لابرى يولااعتقاد راسخ دارد كه اين اشكال شعور انسانها نيست كه اشكال هستى اجتماثى را تعيين مىكند بلكد، برعكس، اين اشكال هستى اجتماعى است كد اشكال شعور انسـانها را معيّن مىدارد ــ ليكـن آنعًاد كد اشكال شعور انسانى بر مبناي هستى اجتماعى در وجود مى أيند، خود بخشى از تاريخ مىشوند. علم تاريخ نمىتواند خود را تنتها بد كـالبدشناسى اقـتصادى جـامعد محدود كند. او با مجموعـٔ پديدههائى كه مستقيهم يا غير مستقيمى بد وسيلد اقتصاد اجتماعى تعيين مىشوند از جملد عمل تخيل سروكار دارد. هيج واقعئ تار يخى وجود ندارد كد خاستگاه خود را بد اقتصاد اجتماعى مديون نباشد؛ اين سخن همانقدر درست است كد بگوييمه هيج واقعئ تار يخىى وجود ندار د كد پيش از، يا همراه با، يا به دنبال وضع معينى از شعور روى نــاده بـاشد. از ايـن رو، روانشناسى اجتماعى اهميّت عظيمى كسب مىكند. زيـرا اگـر روانشــناسى اجتماعى، ديگر بايد در مطالعُٔ تاريخ حقوق و نهادهاى سياسى به حساب آور 0.0 شود، روشن است كد بدون أن هيجچگامى در تاريخ ادبيات، هنر ، فلسفد و جز آن نيز نمىتوان برداشت.
هنعًامى كه مىگَوييم فلان اثر، كاملاً با روح مـثلاً رنسـانس مـوافـق است، سخنمان بدين معناست كه اثر مزبور كاملاً مطابق با روحئُ مسلط آن طبقاتى است كه در زندگى اجتماعى نقش مسلط را بازى مىكنند. تا زمانى كه در روابط اجتماعى تغيير ى صورت نگیيرد، روانشناسى جامعد نيز تغيير نمىكند.مردم به برخى اعتقادات، مفاهيه، شيوههاى فكرى و اسلوبهائى در ارضـاى نـيازهاى

زيباشناختى خومىگيرند. ولى اگر تكامل نيروهاى مولد به تغييرات اساسى در



 گرايشهاى جديد در هنر يا نيازهاى جديد زيباشناختاختى بروز خواهد نمونيا


 نيز بر ايدئولوزىها كارگر مىافتـد.
 تأثير محيط مصنوعى تغيير مىكند؛ تأثير مستقيم طبيعت به تأثير بـ با واسطه


 يكسرهاز ميان نمىروند. اين خصوصيات خلق و خوى مردمان، سازندئ چيزى

 اصولأكارى سهل نيست، باز دشوارتر مىىازداد.

## $f$

تا اينجا شرحى پر تفصيل و، اميدواريم، دقيق از نظرات لابرى يولا در بـاب بستگى پديدههاى اجتماعى به ساختار اقتصادى جامعه، كه خـود بـه وسـيلئ


در تبيين ماترياليستى تاريخ

ولى در نظرات او نكاتى هست كه برخى ترديدها را در ما برانگَـيخته و در ايـن
زمينه توجّه به برخى تذكرات راضرور مى دانيهم.
نكتهٔ نخست اينكه بنا به عقيدةً لابرى يولا، دولت سازمانى است براى تسلط يك طبقه يا طبقات ديگر, اين درست است. ولى به زخمت تمام حقيقت را بيان مىكند. در كشورهايى نظير چين يا مصر باستان، كه زندگى متمدن بدون كارى پيچچيده و گَستر ده برای كنترل جر يان و طغيان رودهاى بزرگَ و سازمان دادن آبيارى غير ممكن بود، پيدايش دولت بيشتر مى تواند با تأثير مستقيـم نيازهاى فرايند اجتماعى - توليدى توضيح داده شود. بـتر ديد در ايام ماقبل تاريخ، ديگًر نابرابرى به وجود آمده بود و كمتر يا بيشتر خواه در درون قـبايل كــ دولت را تشكيل مى دادند و غالباً خاستگاه نزادى متفاوتى داشتند، و خواه ميان قبايل وجود داشت. ليكن طبقات حاكم براى آنكه در عرصهٔ تاريخ اين ممالك ظاهر شوند، جايگاه اجتماعى كم و بيش برتر خود را در نتيجهٔ سازمان دولتى كه به اقتضاى نيازهاى فراينداجتماعى - توليدى پديد آمده بود، احراز كردند. مشكل بتوان ترديد كرد كه برترى كاست روحانى مصر مديون اهميّت فوق العادهاى بود كه اطلاعات علمى جنيني آنان براى كل نظام كشاورزى مصر داشته است.": در غرب كه البتّه يونان را نيز بايد در شمار آن آورد، ما به تأثير نيازهاى بـىواسطة فرايند اجتماعى توليد (بدان گَونه كه مستلزم سازمان اجتماعى چههناورى باشد) بر پيدايش دولت بر نمى خوريهم. امّادر آنجانيز بايد آغاز تشكيل دولت رابد ميزان قابل توّجهى باضرورت تقسيهم اجتماعى كار كه مولود تكـامل نـير وهاى مـولد




 سـازماندهى فرايند الجنماعىى توليد ايغاكرده استـ.

جامعهاست، توضيح داد. بديهى است اين وضع مانع از آن نبودكه دولت در عين حال سازمانى براى حاكميت اقليتى صاحب امتياز بر اكثريتى' كمه يا بيش بر برده
 جلوگيرى كنيمى نبايد اين نكته رازاز نظر دور دار داشت.

 نزادى و به طور كلى بد اقتضاى تأثيرى كه به طور كلى محيط طبيعى بـي بر بر انسان


 كه ارائه شده، غير قابل قبول است



 تأثيرات (محيط طبيعى)، به ناتَزير در تفاوت بين آثار هنر جنينـينى كه سارينـنان

 مراحل مشابه در تكامل انسان ابتدايیى با سطوح مشابه در تكامل هنر، مطابقت داشته است. ما هنر عصر حجر و هنر عصر آهن رامى امشناسيمه، امّاز هنر نثرادهاى

 دبگر بسبار عظبم است. ولى زور نبيين كندةُ امكان ابن جابيُزينى با نتايج اجنتماعى آن.

I\&V $\square$ در تبيين ماترياليـستى تاريخ

گوناگون - سفيد، زرد و جز آن خبر ى نداريهم. وضعيّت نيروهاى مولد حتّى در جزئيات نيز انعكاس مىيابد. به عنوان مثال، در آغاز سفالگرى تنها به خطوط شكسته و مستقيهم - مربع - متقاطع، زيگزاگً و جز آن - بر مى خوريهم. اين گونه تزئين را هنر ابتدايى از حرفههايى باز همر ابتدايىتر نظير باقندگى و سبدبافى اقتباس نموده است. در عصر بر نز، همراه باكاربر د فلز كه مىتوانست به هر شكل هندسى در آيد، تزئينات منحنى پديد آمدند. سرانجام با اهلى كردن حيوانات، اشكال آنها و پيث از همه شكل اسب در نقوش تزئينى آغاز به پيدايیى نمود." البتّه هر نقشى كد انسـان ترسيهم مىنمود، نمى توانست چحيزی جز بـازتاب تأثيرى باشد كه مشـخصات نـرّادى بـر "آرمـانههاى زيـبـايى") كـه مـورد اعـتقاد
 نـخستيـن تكـامل اجـتماعى خــود، خــويشتـن را زيـبـاترين نـرَاد مـى دانــد و بــه خصوصياتى كه او را|ز نزادهاى ديگر متمايز مىكند، ارزش بسيار مـىنهد. ولى اولاً اين خصوصيات زيبايـى شـنـاسانة نـرّادى - تـا آنـجا كــه ثـابت بـمانـند نمىتوانند بر تكامل هنر تأثير داشتـه باشـند و در ثانى آنها فقط تا زمان معينى، يعنى در شرايط معينى، ثبات دارند. هر گاد قبيلهاى ناگزير شود، برترى قبيلة متكاملتر ديگرى را بیذيرد، خود پسندى نزادیاش از ميان مىرود و جا را بد تقليد از سليقهها و ذوقيات بيگانه كه سابقاً مورد تمسخر و گاه حتى مائَ خجالت او بود، مىدهد. آنچچه در دوران توحش صورت مىگیر د، همان است كه در جامعةٔ متمدن بر سر دهقان مىآيد؛ او در آغاز آداب و رسوم شهرنشينان رابه مسخر مىگیير دولى بعد هنگًامى كه برترى شهر بر روستا اثباتمىشودو شدّت مىگیيرد مىكوشد به هر طريق ممكن خود را با آنها منطبق سازد. در مورد مردمان تاريخی، پيش از هر چحيز بايد تـذكر دهـيـمكــه وازءّ نــراد
 **** در همين مورد نگاه كنبد به خاسنگاه انسان، هارلز داروين.

نمىتواند و نبايد در مورد آنها بهطور كلى به كار رود. ماحتّى يكـ نمونهاز مردم










 علل تغييرات عميقى كه روحيؤ ايتاليايى به نوبئ خود در زمانها


## $V$

نويسندةٔ مقالاتى در بارهٔ دور هٔكوگول در ادبيات روسيه در يادداشتى به
كتاب جان استيوارت ميل -اصول اقتصاد سياسى -جنين مىنويسد:



 را به طور قطعى نمىتوان انكار كرد. يكـ جيز روشن است: تحليل

199 D در تبيين ماترياليستى تاريخ

شيميايى نشان مىدهد كه اين سر قلم حاوى ذراتى است كه بدون ترديد پلاتين نيستند و اگر هم جزئى از تركيب آن به پلاتين مر بوط
 نهايت ناجيز هم وجود داشته باشد، عملاً مـىتوان ناديدداشگرفت... و اگر مورد عملمى در ميان است از اين سر قلمه همأن گوند استفادهكن كه از سر قلمهاى فولادى به طور كلى بايد استفادد كرد. درست به همين گوند، در موارد عملى به نزَاد شخص توجّد نكن. با با او صرفاً به به مثابه يك انسان برخورد كن... شايد در ايـنكد قـوم مـعينى در ايـن وضعيّت به سر مىبرد و نه در فلان وضعيَت، نُّاد هم بى تأثير نبوده است، اين رانمى توان با يقين كامل ردكرد د، زيرا تحليل تار يخـى هنى هنوز


 تحقيق نياز دارد. چـنين اسلوبى امروز از دسترس علم خارج است
 هر ملتى، تأثير شرايط مستقل از خصوصيات طبيعى نزادى چنان نقش عظيمى داشته است كهحتّى اگَر چنين خصوصياتى انحرافى از طبيعت كلى انسانى ظاهر كرده باشد براى عملكر د آنها جاى بسيار ناجیزی وجود داشته است، أن چجنان ناجیيز و غير قـابل تشـخيص
است كه با ميكر وسكوپ پايد به آن پیى برد."

اين گفتهها، هنگامى كه انديشههاى لابرى يولا را در باره تأثير نزاد بر تاريخ تكامل معنوى انسان مى خوانديه، به ذهنمان خطور كرد. اين از زاويهٔ عملى بود
 براى گفتن داشت بايد پيوسته در مد نظر كسانى نيز كه به مطالعات صر فأ نظرى

اشتغال دارند قرار داشتته باشد. اگر ما، سرانجام اين عادت بد خود را ترك كنيهمكه هر چه در تاريخ معنوى مردمى خاص غير قابل دركى مىنمايد، به نثراد نسبت
 نزادى شايد تأثير بـ بر اين تاريخ نهادماند، امّا اين تأثير فرضى، احتمالألأ جـنان
 خصوصياتى راكه در تكامل مردمان ملاحظه شدهاند به مثابه محصول وضعيتّ تار يخى خاصى كه أن تكامل در آن صورت پذير
 بود بيان كنيم كه كدام وضعيتت خاص سبب بروز خصوصياتى كه مورد توجّه ما قرار گَرفتهاند، شدهاست. با اين همه، أنجّه امرورز در برابر تحليل علمى مقاومت مىكند ممكن است فردا بدان تسليمه شود. توسل به خصوصيات نزا نزادى از أن آن رو
 تاريخ شعر فرانسه همانند تاريخ شعر در آلمان نيست؟ علت خيلى ساده است؛

 البتّه لابرى يولا خواهدگفت كهو وى از چنين توضيحاتى كه هيج جيز

 نمونهاش اشارهكرديم برخورد نمود. ولى لابرى يولا با تصديق اينكه خصوصيات نزادى مردمان، مطالعهُ تكامل معنوى آنان رادشواركَر دانيده، خوانندهٔ خود رادر معرض اشتباه قرار مىدهد و نشان مى دهد كه آماده است به شيو شيوأكهن انديشها،
 مستقيم تذكرات ما.مر دود شمردن چنين امتيازاتى است. بىسبب نيستكهمااين نظر يه در باب نقت نزاد در تاريخ ايدئولوزىها رازير

سؤال برده، منسوخ مىشمريه. اين نظريه صرفأَشكلى از الشكال نظر يهاى است


 [تغيير | روابط اجتماعى تغيير مىكند. پس خصوصيات كلى سرشت انسـانى قادر به تبيين تاريخ نيستند. ليكن لابرى يولا، اين هوادار يرشور و و مؤمن تبيـي



 انسجام منطقى جهانبينى او لطمه وارد آيد.

## 1

سازمان هر جامعهٔ خاصى راوضعيّت نيروهاى مولد آن تعيين مىكند. دير يا يا



 انسانها ر الز ركود فكرى محفوظ مىدارد. او با با تكرار انديشهاى كه اقتصادياددان


 وظايف اجتماعىاى راكه آن وضعيتّ برايشان مقر ر داشتـه، دركى مـى مكنـد. او


است كد هرگَز وجود نداشتد أست.
ما از خواننده مى خواهيم اين شرط رادر نظر داشته باشد. لابرى يولاانديشئ خود را به شرح زير بسط مـىدهد:
اششكـلهاى قـانونى، عـمل سـياسىى و كـوشش بـراى بـرقرارى يكـ سازمـان اجتماعى خاص،گَاه موفَقيتتأميز وگَاه با انشتباه توأم بوده چنان كد هنوز همم هست - يعنى به مقتضاى موقعيّت و متناسب با أن نبوده است. تاريخ سرشار از خطاهاست، بدين معناكـه اگـر در شرايط آَكاهیى نسبى كسانى كه عـهدهدار حـل مشكـلى يــا يـافتن پاسخى براى مسأله معينى بودند، همه چيز در تاریخ ضرورى بود، اگر همدل چيز در تاريخ دليـل كـافى داشت، پس هـمه چــيز در آن منطقى و معقول به معناى مورد نظر خـوش بـينان نـبود. در دراز مذّت، علل تعيين كنندؤ همةٔ تغييرات، يـعنى وضـعيتت اقتصادى تغيير يافته، گَاه در طى راههائى حقيقتاً پییچا پییج به كشف قوانين متناسب حقوقى، نظمى سياسى و شيوههايى كه كمر يا بيش با احوال نوين اجتماعى سازگار باشند، منجر مىشود. ولى نبايد تصور كرد كه عقل غريزى حيوان متفكر خود را به طور مطلق در يك درك كامل و روشن همهٔ موقعيّتها متجلى كرده است و فقط اين براى ما مىماند كه ساير چیيزها را از موقعيّت اقتصادى، از طريق استقراء اسـتنتاج كنيم. جهل كهبهنوبهأخودمىتوان آن راتبيين كرد -دليل مهمّىى در تبيين اين نكته است كه چرا تاريخ به اين يا آن شيوه ساخته شده است. به جهل بايد جانور خونئى را افزود - كه هرگّز به طور كامل از ميان نمىرود - و نيز همهُ شهوات و همهُ بـى عـدالتـى ها و اشكـال گوناگون فساد راكه همواره محصول ضرورى جامعهاى است مبتنى بر سازمانى كه تسلط انسان بر انسان در آن ناگزير است و و دروغگَويى،

IVr $\square$ در تبيين ماترياليستى تاريخ

تزوير، بیىروايیى و فرومايگى همواره با چـنيـن تسلطى ملازمد داشتد است. بى آنكـك گرفتار تخيل شـويم مـىتوانـيـم ظـهور جـامعداى را پيشنبينى كنيهم كد از جامعد كنونى، و از ميان تضادهاى آن مطابق با... قوانين تاريخى بر خواهد خاست و عــازى از دشـمنـى طـبقاتى خواهد بود: نتيجهٔ چنـين جامعداى توليدى منتظم است كد عنصر تصادف راكه تاكنون به اشكال گوناگون علت حوادث و اتفاقات بوده است، از ميان برخواهد داشت. البتَه اين موضوعى مربوط بد أينده است نه حال ياگذشته.|"
بسيارى از اينهاكاملاً درست است، ولى حقايق، خيالپر دازانه با خطا اميختد شده است؛ حقيقت در اينجاصورت ناسازنما (يارادوكس) به خودگرفتد كد بيان مناسب خويش را نيافته است. لابرى يولا كاملاً حق دارد كه مى گويدمردم همواره درك روشنى از وضع خود ندارند و همواره از وظايف اجتماعى كه، به حكم آن وضع، در برابر آنان قرار دارد كاملاً آگاهى ندارند، ولى وقتى بر اين مبنا، به جهل يا خرافات بد مثابئ عـلت تاريخى بيدايیى بسيارى از اشكال زندگى اجتماعى و بسسيارى از عادات و رسوم
 آنكه جهل رابه مثابهٔ يكى علت مهمّم تبيين كنـندهٔ (اطر زى كه تاريخ سادد مىشود") بدانيهم، بايد معلوم شود كه اين كلمه بد چه معنايیى در اينجا بدكار بر ده شده است. اشتباه مهمّى است اگر تصور كنيهم كه اين كلمه معنايى بديهي دارد. در حقيقت كلمه مزبور چـنين قابل فهمى و ساده كه مىنمايد نيست. فرانسل سدذ هزّدهم, را مطالعهكنيد، أنجاكه همdٔنمايندگًان متفكر زمرئسوم*** برای آزادى وبرابرى چه آرزوهاى پرشورى در سرداشتند. براى نيل به آن هدف، آنـان تقاضاى الغــى
. $1 \wedge T$ - $\wedge 0$ 0


بسيار ى از نهادهاى منحط اجتماثى را داشتند. ولى الغاى چنين نهادهايى بـي


 نيز مىتوان گَفت كد فيلسوفان مزبور قادر نبودند وسايل لازم براى نيل بــد آن
 اتهامى است كد بسيار از سوسياليستهاي تخيلى قبلاً بر اين فـلاسفد وار دا دانستداند. خود لابر ىيولازاز تضادى كد ميان كرايش واقعى اقتصادي دير در فرانسئ


 ايشان در اين جا بودد كد از وسايل نيل به رفاه عمومى تصورى غير الز از آنچپه ما

 مولداو، هنوز اين وسايل را اليجاد نكر ده بود.

Dautes, Proposés aux Philosophes اگَــر صــفتحات كــتاب مـانبلي
保conomistes" نظرات اين نويسندكَان با معتقدات اكثر يت عظيهم روشنْتَران در مورد شرايـط لازم براى رفاه انسانى متفاوت بود و تا أنـجا كـه ايشـان رؤيـاى النـاء مـالكيت






IVD D در تبيين ماترياليستى تاريخ

كههن و نظير آن)، بااين همد اهميَت بيش از اندازماى براى روشهاى مورد نياز، يعنى اهميّت گزافهاى براى راه رسيدن به خوشبختى عمومى قائل بودند؟ّ ولى اين اشتباه فاحشى نبود؛ از ديدگاه عملى آن را حتّى بايد كاملاً مفيد تلقى كرد د، زيرا هر چد بيشتر روشنگران بد ارزش عام اصلاحاتى كد مورد مطالبذّ آنها بود، باور مىداشتند، ناگزير با شوق بيشترى در راه كسب أنهاكوشش مىینمودنذ. روشنگران، در اين معنا نيز، جهلى مسلماز خود بروز دادندكد نمىتوانستند رشتَّ پيوندى را ميان نظرات و آرزوهايشان با وضع اقتصادى فرانسه در آن زمان پيداكنـند؛ ايشان حتّى گَمان اين را هم نمى كردندكد چنـين پيوندى وجود دارد. اين فلاسفد، بل خود همچحون مناديان حقيقت مطلق مىنگر يستند. ما اكنون مى دانيمر كد حقيقت مطلق وجود ندار د، مىى دانيهمكه همد چیيز نسبى و همد چییز وابستئ شرايط زمان و مكان است ولى دقيقاً بل همين دليل بايد در صدور حكمم در بارئ "جهل" موجود در ادوار تار يخى متفاوت، از خود حزم و احتياط نشـان دهيهم. جهل آنان نيز كه در جنبشىهاى اجتماعى، آمال و آرزوهاى خاص آن آنان جلوه مىینمود، نسبىى بود.

## 9

 به معناى الغاء يكى از ضوابط يا رسومكهند است. چراضوابط و رسوم كهنـد الغاء مىشوند؟ زيرا ديگً آنها با اوضاع تازه، يعنى روابط واقعى جديدى كد مردم در فرايند اجتماغى توليد نسبت بد يكديگر دارامىشوند، وفق نمىيدهند. كمونيسم ابتدايى در نتيجهٔ رشد نير وهاى مولد فرو پاشيد. ولى نير وهاى مولد تنهها بد طور تدر يجى تكامل مى يابند. از اين روست كه روابط واقعى جديدى كــه مـردم در فرآيند توليد نسبت بد همر كسب مـىكنـد نـيز طـى مـراحـل تـدريجى تكـامل مى يابد. بدين علت است كه تأثير بازدارنده ضوابط يا رسوم كهنه تنها بد تدريج

رشد مى يابد. همحچنان كد نياز بـ پــيدانـى بـيـان حـقوقى مـتـناسب بـا روابـط (اقتصادى) واقعى جديد مر دم نيز چنين میى گردد. عقل غر يز يزى حيوان متفكر












 بقبولانند بد آسانى و بد سر تـت بد ضد رسم قد قديم برخيز

 سستتر مىشد. آن اعضاى خانوادهكد بدكسستن آن رشتهها


اثر اوضاع جديد، روابط واقعى جديد و اقتصاد جديد جامعه فراهم شده بود.
 جديد كه سبب تغيير آن وضعيّت مىشوند عقب مىماند. با اين وجود، آكاهىى،

 (زمينذّ) آن نظهم هنوز كاملاً به وسيله اقتصاد اجتما

 روابط جديد و در شرف تكوين هنوز بد قدر كافى تكامل نيافتد است. بارى دي
 به وجود آمدن است - أشكار است كد تنها جهلى نسبى است

 نيروهاى مولد به معناى قدر ت روز افزون انسان بر طبيعت است، روشن است



 خاص بدان مىدهند." " در فرآيند مبارزماى كه بر اثر رشد روابط وانـي واقعى جديدى










كد مردم در فرآيند توليد نسبت بد هم كسب مىكنـند، بل وجود مى آيد نظرات
 جستجوى كمك، بـ خدايان متوسل مىشوند، نهادهاى گوناكون را زير حمايت أنان قرار مىدهند يا حتتى آنها را همحچون مظاهر اراددٔ الهمى مـرفى مـى كنـند. روشن است كد اومنـيدها كن يونانيان باستان آنها را زمانى هوادار مـادرسالارى مـىدانستند همـانقدر در دفاع از مادرسالارى كوشش نمودند كه مينروا" براى پيروزى اقتدار پدرى كدگويا برایى او بسيار عزيز بود، كوشيد. هنگًامى كد مردم براى كسب كمك بد خدايان يابد بتها متوسل مـىشدند تنهاوقت وكوشش خود را بد هدر مـىدادند. ولى جهلى كن سـبب اعـتقاد مـحافظه كـاران آن زمـان بـه اومنيدها مىگشت، بد هيجّ وجد مانع از اين، نبود كد تشخيص دهند كه نـظم قانونى قديم (يا دقيقتر بگَويـم: عرف قديم) منافع آنان را بهتر تضمين مىكند، دقيقاً به همين گونه خرافاتى كد نوآوران را وامىىداشت تا به مينروا الميد ببندند، بد هيج وجه مانع از آن نبود كد ايشان از ناراحتى شيوه زندگى كهمن آگاه شوند.

 استفاده از آن را ممنوع دانستند"*": دليل اين كار ظاهراً جههل آنان بود - ولى لحظهأى تعمق شايد به كشف جهات مخفقه منجر شـود. تـحر يكـ اسـتفاده از
 اببدائى اثر ادوارد تايلور، جعلد با صفحات


 * اممنيدها و مينروا الز الهخان اسطور الى الى يونانيان باستان هستند. م.


IV9

ابرارهای اروپايـى يحتمـل نشاندالى بود از مبارزه به ضد نفوذ ارو یايـى كد منـجر بــ ويرانى شيوذ́كهن زندگَى بومى مىىشد. مقامات بومى به طور مبههمى آگًاه بودند كد استقرار رسوم اروپايی، نظام كهن را متنلاشى خواهدكر د. بد دلايلى،گوه بيشتر يادآور نفوذ ويران كنـندهٔ اروپايـى بود تا ابزارهـاى ديگـر اروپـايـى. بـدين لحـاظ استعمـال آن تحريهم شد. حال چحـراگـوه بـيشتر از هـر ابـزار ديگـرى مـظهز نـو آورىهاى خطرناك شناختـه شد؟ مـا نمـىتوانيـم پاسخحى قـانع كــنـنده بــد ايــن چرسش بيابيهم، زيرا نمىىانيهم كه به چه دليـل در نظر بوميان، گوه يادآور خطرى بود كد شيوه́ كهن زندگى را تهديد مىكند. ليكن، با اطميبنان مىیتوان گفت كد نگَرانى بوميان از تداوم نظام كهن به هيـج رو بىجا نبود: در واقع نفوذ اروپايى خيلى زود و به طور كامل رسوم قبايل بدوى و وحشى راكد زير تأتـير آن قـرار گرفتهاند، از هويت خاللى مىىند و حتّى بد نابودى مىى ركشد. به عقيدهٔ تايلور، داياكها در حالى كه استفاده از گوه رااكيداً تقبيح كـردد بودند، هر جا مىتوانستند مخفيانه آن را بـه كــار مـىبردند. در ايـنجا مـا بـايد (ادوروئى" را بر جهل بيفزاييهم. ولى اين از كجا سرچشمه مىگرفت؟ اين از اينجا سرچشمه مـىترفت كه بوميان مراياى حاصل از شيوه جـديد هـيزم شكــنـى را تشخيص داده بودند ولى در عين حال از افكار عمومى يـا از تـعقيب مـقامات حكومتى بيهم داشتند. بدين گونه عقل غريزى حيوان متفكر از قانونى كه ناشى از همان عقل غر يزى بود انتقاد مىكر د. و اين انتقاد نيز صحيح بود: منع استفاده از ابزارهاى اروپايیى هرگز خطر نفوذ اروپايیى را|ز ميان برنمىیداشت. با استفاده از بيان لابرىيولا، مىتوان گفت كه در اين مورد داياكها قانونى وضع كردند كه با وضع آنها متناسب و موافق نبود. در اظمهار اين مطلب مـا كاملاً حق داريهم، و مىتوانيهم اين تذكر لابرىيولا را بيفزائيمم كه انسانهـا غالباً قوانينىى تدبير مىكـنـدكه هيج تناسب و وفاقى باوضع آنان ندارد. ولى از اين چهنتيجهاى حاصل مىشود؟ فقط اين نتيجه كه مـا بايد بهكشف اين نكته بیر دازيممكه آيا ميان

اين اشتباهات انسانى از يكسو و سرشت يا درجه تكامل روابط اجتماعى آنان از

 بيفزائيهم: نه فقط قابل توضيح است بل با بايد توضيح دادي




 دهد. وقتى موضوع ادراك علمى تاريخ در ميان است استناد به جهل فقط

نشانئ جهل يزوهنده است.

هر ضابطهاي از حقوق وضعى (مدون)، از منافع معينى دفاع مىكند. امَا آن
 اقتصادى ميان مر دم است، ولى زمانى كه اين منافع به وجود آيد به اين يا آن طر يق در شعور انسانى منعكس مىیشود. برای اينكه از منافع معينى دفاع شـي شود،



* \# ابر خلاف آنحهه به عنوان نيروهاى فيزبكى با طببعى معروف است، حت جيزى نيست


 تلمرو نقاليّتْهاى انسان ايجاد نمىشود بلكه بر عكس، از طريت آَن فعَالِّتْها، با واسطهُ

مورد دفاع حقوق را به وجود مى أورد؛ از اين رو، شعور مضمون حقوق را تعيين


 تاريخ حقوق كاملاً ناتوانيم. در تاريخ حقوق بايد همواره و با دقّت، صورت رالز ماز مضمون متمايز نمود. از از ديدگاه صورى، حقوق، مانند هر ايدئولوزى ديگر زير تأثير تمامـى يا يا دست كمم


 اجتماعى توليد (وجود دارد)، جلوگيرى مىكند. امتا اين تنها نـيمى از مشكــل است."

مشكل واقعى اين است كـه در مراحل كوناگون تكــامل اجـتماعى، هـر


 خود انسانهاًا ابجاد نشدهواند بلكه مولو تولبدند.


















 جهل يا جبرسنتا محدودكند. افزون بر اين، او اس اسمبوليسهر" رانيز به عنوان علت نهايیى بسيارى از رسوم نشان مىدهدد.










دAr در تبيين ماترياليستى تاريخ

ارشدترين و نزديكـترين خويشاوند خـونى از دودمـان مـادرى قـرار داشت..":
 معناو خاستگاه روابطى راكه أنها نشان مىدهند، تشخيص دهيم. اين. روابط از كـجا نـاشى مـىشوند؟ بـديهیى است پـاسخ بـه ايـن مسأله را نـبايد در اعـمال سمبوليك جستجو كرد؛ هر چند اينها ممكن است قراينى براى پیدا کردن اصل موضوع برجاگذارده باشند. خاستگاه رسمسمبوليك بريدن گيسو بر مزار برادر را مى توان با تاريخ خانواده توضيح داد كه آن تاريخ، خود بـايد در تـاريخ تكـامل اقتصادى جستجو شود.

در نمونهاى كه هما اكنون مورد بر رسى قرارگرفت، رسمم بر يدن موى سر برمزار برادر بيث از آن شكل خويشاوندى، كه اين رسم از آن ناشى شده، دوام آورده

 نمىتواند تبيين كندكه چرا رسم يا شكل خاصى به طور كلى محفوظ مانده است
 است. وقتى بحث بر سر تاريخ ايدئولوزىهاست، انسان غالباً ناگًزير است است از خود بپرسد كه چرا رسم خاصى باقى مانده است، در حالى كه نه تنها روابط زاينده أن بلكه حتّى رسوم و مناسك هم ريشهأى كه از همان روابط زاده شدهاند، نايديد گشتداند. اين پرسش مشابه اين پرسش است که چرا تأثير ويرانگر روابط جديد، بر آئين يا رسم خاصى تأثير ننهاده، حال آنكه آيينهاو رسوم ديگر را رابه نابودى كشانده است؟ اگر در پاسخ بها اين پرسش، به نيروى سنت استناد نمائيم، خود را به تكرار پرسش، به شكل مثبتاش، محدود كردهایم. پس پاسخ را در كجا بايد جست؟ بايد آن رادر روانشناسى اجتماعى يافت.

هنگامى كه مردم، روابط جديدى نسبت به هم كسب مى كنند، رسوم كهنه
 تصادم رسوم و شعائر جديد با رسوم و شعائر قديم تظاهر مي ميابد. هيتيج آيين يا رسم سمبوليك به خودى خود نمى تواند هيج تأثير مثبت يا منفيى بر تكامل روابط جديد داشته باشد. اگر محافظه كاران در حفظ رسوم كهن كوشا هو هستند براى اين است كه در اذهان آنها انديشهُ نظم اجتماعى برخور دارند و با آن خوگر




 ماندهاست، پس بايدبهاين نتيجه برسيمكه انديشهُ آن رسمباقى مانده به شدّت




 نمىتوان بِيداكرد، بايد به خاطر آوريمّكه موضوع بر سر نيروى سنت نيست، بلكه موضوع بر سر تداعى معانى است كه خود مـولود روابـط بـالفعل و مـعيّن انسانها در جامعه است.




1^ه $\square$ در تبيين ماترياليستى تاريخ

سزاوارش هست مبذول نداشته و اين به خوبى در نگرش او به فـلسفد نــمايان مىشود.

## 11

به عقيده لابر ىيولا، فسفه در روند تكامل تاريخىاش، تا حدى با حكمت
 رابطهاش با اشييايى كه وارد قلمرو تجر بئ مامىشوند. فلسفه، تا آنجاكه از حكمت الههى متمايز است، تكاليفى را مورد توجّه قرار مىدهد كه تحقيقات علمى نيز معطوف به اجراى أنهاست. در انجام چنين تكاليفى، فلسفه يا مى كوشد با ارائه حدسيـات خود از علم پيشیگيرد يا اينكه صرفاً گرد آمـدهها را خـلاصه كــند و راهحلهايى راكه قبلاً علم كشف كرده استّ، در معرض جـمع بـندى مـنطقى بيشتر بگذارد. البتّه ايـن درست است ولى تـمامى حـقيقت را در بـرنمىیییرد. فلسفهٔ جديد را در نظر گير يم. دكارت و بيكن مهمتر ين وظيفئ فلسفه را افزايش معرفت بر علوم طبيعى به منظور تقويت قدرت انسان بر طبيعت مى دیانستند. بنابراين در زمان ايشان، فلسفهُ آن مسايلى را مطالعه مـىكرد كـهـ قـلمرو عـلوم
 مىىرد به اقتضاى وضع علوم طبيعى تعين يافته بود. ولى قضيه كاملاً چــنين
 فلسفه مثلاً روح و جز آن را تبيين كند، حال آنكه برخورد او را به ايـن مسـيايل مى توان با وضعيّت اجتماعى فرانسهٔ آن زمان توضيح داد. دكارت به طور جدى قلمرو ايمان رااز قلمرو تعقل جدا مىكند. فلسفهُ او به دور از تضاد باكاتوليك
 فرانسويان زمان خود را بيان مىكرد. پس از زد و خوردهاى طولانى و خـونين


در حوزه́ سياست، اين كوشش در پشتيباني از سلطنت مطلقه متظاهر شد و در عرصهٔ انديشهها در شكيبايي مذهبى و در تمايل به اجتتاب از مسايل منازعه برانگیيزى جلوه يافت كد يادأور جنگگ داخلىى اخير بود، يعنى مسايل مذهبى، كه اجتتاب از أنها مستلزم جداكردن عرصههاى ايمان و عقل بود. اين كار چنان كه گَتيهم به دست دكارت صورت گرفت، ولى اين كافى نـبود. بـراى حـفظ صـلح اجتماعبى، از فلسفه خواسته شدكه صحت احكام مذهبىى را موقرانه تصديق كند. اين نيز از طر يق دكارت انجام شد. و بدين دليل، نظام او -كه دست كم سه چجهارم

 براى استنتاجات ايدهآليستى نيز به يكسان راه مىگَشود. اگر فرانسويان ايــن نتايج را از آن نگرَفتند دليل اجتماعى كاملاً مشخصى براى آن هست: برخورد منفى زمرئسوم با روحانيت در فرانسئ سدهٔ هزدههم. در حالى كه فلسفئ دكارت از تمايل به صلح اجتماعى پديد آمد، ماتر ياليسم سدهٔ هزدههم منادى تشــنجات جديد اجتماعى بود.
همين موضوع كافيست نشان دهد كه تكامل انديشهُ فلسفى در فرانسه نه فقط بايد بهوسيله تكامل علم, طبيعى، بلكه بهواسطةٔ تأثير مستقيمم تكامل روابط اجتماعى نيز تبيين گردد. يكى نگاه دقيق به تاريخ فلسفهٔ فرانسوى از زاوئؤ ديگر،
إين راحتّى روشنتر خواهدكرد.

ما گَتيهم كه دكارت ارتقاى قدرت انسان بر طبيعت را وظيفهُ عمدهٔ فلسفه مىشناخت. ماتر ياليسم فرانسـوى سـدهُ هـرّدهمم نـيز مـهمتر ين وظـيفهٔ خـود مى دانست كه برخى انديشههاى جديد را جانشين بـرخـى انـديشههاى كمهنه سازد، تا بر مبناى آنها روابط اجتماعى به هنجار برقرار تردد. ماتر ياليستهاى
 اين اساسىترين تفاوت بود. ببينيهم اين تفاوت از كجا پیيدا شد؟

در فرانسئ سدة هزّدهم، روابط اجتماعى كهنئ توليد و نهادهاى اجـتماعى كهنه مانع جدى تكامل نيروهاى مولد شده بود. براى تداوم تكـامل نـيروهاى مولد، الغاء چنين نهادهايى ضرور ى مىنمود وكل جنبش اجتا اجتماعى در فرانسـ





 توليد و نهادهاى متناسب با بآن نبود. از اين رو در در برابر خود وظي



 توافق دارد؟ در اين صورت ما بسيار خوشحال خواهيم شد، چرا كه جلب توافق مر دمان هوشمند، براى ما مسر ت بخش است است. ولى اتر او با ما موافق نباشد، ناتز ير متأسفانه بايد تكرار كنيم كـي اين اين مـرد


 به آن حضرات محترم سوبزَكتيويست پاسخ خواهيم داد كا كه أنها افقط به ريش خودشان مى خندندر. " هر كس كه معناى يك نظام فلسفى راخوب درك كرده
 داشت. اگر سوبزكتيويستهاى ما اين زحمت را به خود مىدادند كد در در تبيين
$\qquad$

ماتر ياليستى تاريخ تعمق كنـند، خودشان در مـى يافتند كـه مـاركسيستهانى واقعى چه كسانى هستـند و چه جاعلانى بـيهوده أيـن نـام بـز رتى را را روى خـود گَذاشتداند. چون ايشان اين زحمت رابد خودندادهاند و نخواهند داد تنها چیيزى كد نصيبشان مىشود سرگشتگگى است. اين سرنوشت همهٔ كسانى است كه از ارتش فعال پيشرفت جدا بيفتند. حال كه صحبت از پيشرفت شـد، مـايليهم از خواننده.بخواهيهه زمانى رابه خاطر بياور دكه امتافيز يسينه هالا مور د لعن و نفرين قرار گرفته بودند، فلسفه "مطابق با نظرات لويس" و تا حدى هم از رو روى اكتاب
 "مترقى" فر مولنهاى خاصى ابداع شده بودكه از فر ط سادگى براى حتتى ״ كودكان










 شده با سفسطه تنها اسلحئ قابل ملاحظهاى بود كه خيال ترايان ما از آن سود مسى جستند. از ايــن رو سـودمند است كـه بـرداشــتى راكـه هـواداراران تـبيين ماتر ياليستى تاريخاز پپيشرفت" دارند مورد بحث قرار دهيم. البتّه بيرامون اين موضوع در نشريات ما زياد سخن گَفته شده است. ولى اولاً نترش ماتر اتر ياليستى

1^9 ج در تبيين ماترياليستى تاريخ

امروز در مورد پيشرفت هنوز براى بسيارى از مردم ابههام فراوان دارد و ثانياً با وجود اينكه لابر ىيولا اين موضوع را باارائه مثال هاى بسيار مؤثَرى روشن نموده
 سيستماتيك و كامل مطرح نشده است. بر رسى هاى لابر ىيولا بايد تكميل گردد كه ما اميدواريمم در صورت دانشتن مجال كافى بدين كار دست زنيمم. اكنون ديگر وقت آنست كه به اين مقال پايان دهيهم.
 آور آنحچه به عنوان ماتر ياليسمْ اقتصادى معروف است واز سوى يويوليستها و سوبزكتيويستهاى ما مورد انتقاد قرار گرفته است - و ضمناً انتقادات ايشان بر استدلال قانع كنـندهاى هم استوار نيست - چــندان قـدر مشــتركى بـا تـبيين ماتر ياليستى امروزى تاريخ ندارد. از ديدگاه نظر يؤ عوامل، جـامعئ انســانى بـار سنگينىى است كه (نيروهاى"گوناگون -اخلاق، حقوق، اقتصاد و جز آن، هر يكـ آن را در امتداد جادهٔ تـاريخ دارنـد مـىكشند. از ديـدگاه تـبيين مـاتر ياليستى
 انتزاعات نيستند و وقتى مه غليظ اطراف آنها، پراكنده شود روشن مىتى دی دد كه انسانهانه جند تاريخجداگانه تاريخ حقوق، تاريخاخلاق، تاريخ فلسفد و جز آنها -بلكه تاريخ واحد روابط اجتماعى خودشان را مىسازندكهاين نيز مشروظ است به وضعيّت نيروهاى مولد در هر دورئ معيّن. آنــجه را كــه مــا ايــدئولوزىها مى خوانيم صرفاً باز تاب كثيرالشكل اين تاريخ واحد و غير قابل تقسيـم در اذهان انسانهاست.

## تذكراتى چند پیيرامون تاريخ

## (نقدى بر نوشتهٔ پ.لاكومبه: بنيانهاى جامعه شنا سانئ تاريخ ترجمه از فرانسوى به روسى)

ما يقين داريم كه بسيارى از خوانندگان روسى، لاكومبد را در زمر هـ كسانى مىدانند كه ماترياليستهاى اقتصادى نام گرفتداند (و اين البته كاملاً الشا اشـتباه


 لحاظ است كه مامى خواهيمه در بارئكتاب او صحبت كنيهم. در اين كتاب، جاى خاصى به تحقيق در سرشت ياطبيعت انسان، ،النسان به
 اجتماعى را در سرشت انسانى بايد جست. لاكومبه بااعتقاد به ديدكاه سرشت

 زيستشناسى، بل روانشناسى استك كه به باور لاكومبه، تبيين تاريخ رادر خر خود نهفته ذارد. وى در تحليل خود از سرشت ياطبيعت انسانى، از نيازمندى هارياى گوناگون ذاتى در انسان، مثلاً نيازش به خوراك، پوشاك و مسكـن، نـيازهاى







 تكامل جوامع انسانى بر جاى كذار د. لاكومبهاز ميانيان نياز




 كرده است، تمايلات ديگر مجال بروز مى يابند كه هر قدر وقت و ونيروى كمترى مصروف فناليتتهاى اقتصادى گردد، براى ارضاى آنها وقت و ونيروى بيشترى ينري

 از اين رو لاكومبه خود رامحق مىداندكه (فرضيه،)هاى زير را پیيشنهاد كندي: 1) جوامع، پيش از آنكه به اندكى از تكامل ذهنى برسند، ناتَزير بودند به ميزان معينى از ثروت دست يابند
 r
گرديده است (ص QY).

تذكراتى چجند پيرامون تاريخ 19ra

اين همـٔ آن چچيزى است كه از ماترياليسم اقتصادى لاكومبه برمى آيد. بـا فرضيههايى كه او مطرح مىكند نمىتوان موافق نبود، هر چـند كه جملهبندى آنها يا به عبارت صحيحتر، جملهبندى (فرضيه،)هاى دوم و سوم چــندان قـانع كننده نيست و نيز بايد پذيرفت كه اين مؤلف، در دفاع از نـظر خـود بــا امــلـؤ گوناگون، مطالب صحيح و دلنشين بسيار مىگويد. از اين رو كـتاب وى بـراى كسانى كه به زندتى اجتتماعى بانظرى موشكافانه مىنگر ند و از خيالپر دازىهاى (اجامعهشناسانه|| در روسيه خسته شدهاند، مىتواند سودمند افتد. فقط نبايد فراموش كرد كه نوشتههاى لاكومبه تنها در برخى قطعهها خوبند و بد عبارت كلى، (اماتر ياليسمه)" وى نمى تواند در برابر حتتى ملايمتر ين انتقاد تاب بياورد. ديدگًاه (اسرشت انسانى" در علوم اجتماعى چشندان تازگى ندارد. ارسطو نيز بدين ديدگاه باور داشت. وى جنان كه همگان مى دانند مىكوشيد ثابت كند كه بردهدارى با سرشت كسانى كه يوغ آن را بهگَردن دارند كاملاً موافقت دارد. روشنفكران فرانسوى سدهٔ هزّدهم نيز به اين ديدگاه باور داشتند و هرگز از تكرار اين مطلب خسته نمىشدند كه بردهدارى با سرشت انسانى كه نيازمند بد آزادى است كاملاً تناقض دارد.
هــمين ديــدگاه را مـخخالفان مــتعدد روشــنتران فـرانسـوى داشـتند كـه مىكوشيدند نظام كهن را با استناد به همين سرشت انسانى توجيه كـنـند. در همين زمان بود كه اگوست كنت سرسختانه عقيدهمند بود كه موقعيّت پست زنان نتيجهٔ ضرورى وتريزنايذير طبيعت آنهاست." همين جناب، به اصطلاح قانون سه مرحلهاى ' خود را (كه در حقيقتاز سن سيمون به عاريت طرفرفته بود.)





 سرشت انسان بد كلى دورند.

 سرشت ألمانى، سرشت اسلاو و جز أنها را بيرون كشيدند.
 تار يخى را حل و فصل مىكرد. لاكومبد كاملاً حق دارد كد نظر ئ رو روح مـلّى را بى يايه مى د.اند.
نظرئه سرشت اانسان بد طور كلى" كه اين خنين مقبول دل او واقع شـده
 قابل تغيير است كه در اين صور ت استناد به آن در مطالعئ مســيـيل اجـتماعـى
 تغييرات كميتى متغير را با خواص كميتى ثابت تبيين كــنـند؛ يـا شـايد خـود


 معناى ترفتار شدن در دور باطل است و با باحرفز است در حالى كه مسأله راه حل علمى مى طلبد. چه بسيار جامعنشنانسانى كه

 -

تذكراتى چجند پيرامون تاريخ 19هロ

خود راگرفتار أن دور باطل يافتداند. همين اگوست كنت نمونذ چنين جـامعه
 متافيز يكى حسابى ساخت. ولى امروز، براى دانشمندان شگفتانگَيز است كد
 گَذاران ماتر ياليسم ديالكتيكى امروزين پیيداكر دند. ماتر ياليستهاى ديالكتيكى مىگويند كد اخخواص" عــادات و آمـال انسـان
 اجتماعى، تغيير مىكندكد علل آن راند در درون خود انسان، بل خارج از از او بايد جست. روابط اجتماعى قبايل شكارگَر ، شبيه روابط اجتماءى كشاورزان نيست، روابط اجتماعى اقوام دست اندركار كشاورزى در دورئ تسـلط اقتصاد طبيعى معروف، با روابط اجتماعى مر دمانى كد „در حال گتذراندن مكتب سرمايهدارى"

هستند شباهتى ندارد و قس عليهزا.
مردم از يك شيوءٔ توليد بهشيؤ توليدى ديگَ مىگگذرندنه بدعلت|ينكد نوع
 اجتماعى بر طبيعت فزونى يافته و بد عبارت بهتر، وضعيّت نيروهاى امي مولد آنان تغيير يافته است. از اين رو مىتوان گَفت كد كليد پيشرفت تاريخى بشـريت ريت را نهايتاً در تكامل نيروهاى مولد بايد جست. اين خود طبيعت است كه انگيزئ اوليؤ تكامل نيروهاى مولد اجتماعى راكه
 مىسازد. ولى برخورد انسان به محيط جنرافيايیى برخورد ثابتى نيست. هر چهـ رشد نيروهاى مولد او بيشتر باشد، تغيير در برخورد انسان اجتماعى به طبيعت سريعتر است يعنى وى أن را سريعتر به قدرت خود مقيد مى دسازد. از سـوى



قياسى، سريعتر از مثلاًنيروهاى مولد در يونان باستان رشدمى يابند. اين منطق









 موضوع در لحظذ كنونى مورد بحث ما نيست. نكتئ مهمّا اين است كـد دانشمندى






 چارْاى جز اين ندارند كد به سرشت انسانى توسل جويند يعنى عملاً به نظريهُ





تذكراتى چند پيرامون تاريخ $19 \mathrm{~F} \square$

لاكومبهُ ماتر ياليست "اقتصادى"، حتتى تصور مبهمى همر از همـنَ اينها ندارد. او هوادار ديد گاهى است كد ماتر ياليسم معاصر آن را الز علم مرخص كرده است. ماتر ياليسمم اقتصادى وى، بد ميزان زيادى يادآور نخستين كوششها در تبيين ماتر ياليستى تكامل اجتماعى، مثلاً كوششهاى هلوسيوس است فقط با اين تفاوت كد هلوسيوس بلن نحو غير قابل قياسى با استعدادتر بود؛ بدين علت است كه نوشتههاى وى حتى امروز نيز به مراتب أموزندهتر از كتابجچذ لاكومبد است. براى همـٔ فيلسوفانى كه به ديدگًاه سرشت انسانى باور داشتند طبيعى بود كد در پی چنان نظام مطلوبى از روابط اجتماعى باشندكد بيش از هر نظام ديگر با آن
 بود. اين بدان معنا نيست كه آنان همه نوآور بودند. بر عكســ بسيارى از آنـان (امحافظه كاران" سرسختى بودند و برخى از آنان فقط مر تجع بودند. ولى ماهيتاً هر يكاز آنان در جستجوى نظامى اجتماعى بودكد به نظر ش مطلوبمىرسيد؛ درست به همين دليل، اشخاصى خيالگرا اخوانده مىشدندكد آرمانهاى خود را در حد كمال مى ينداشتند. آنان همگى هر نظام اجتماعى را با معيار رنداشت خود از سرشت انسانى مىسنجيدند. خواننده بايد دلايل پيش گفتـذ كنت را در باره تابعيت زنان بد ياد آورد. كوشث براى يافتن يكى نظام اجتماعى ايدهآل كد بهتر از هر نظام ديگرى با سرشت انسانى دز وفاق باشد، به معناى كوششى است براى يافتن نظمى كه فراتر از آن بشر يت در هيجك كجا بر قرار نكردها است؛ نظمى كد در آن مردم البتّه ممكن بود اصلاحات كوچكى در روابطشان به وجود أورند ولى از ترس انحراف از سرشتشان نمىتوانستند ماهيت أن روابط راتغيير دهند. در هر خيالگَرا دست كم بالقوه مقدار زيادى محافظهكارى وجود داشت و اين را تاريخ كلنىهاى سوسياليستى در امر يكا نيز تأييد مىكند. 「اين محافظه كارى در ماترياليستهاى ديالكتيكى كه به موجب نظريه آنان، روابط اجتماعى بايد همراه با تكامل اجتماعى تغيير كند كاملاً غير قابل تصور است. حدود تكامل آن

نيروها تا چه اندازْ است؟؟ حدودى وجود ندارد. بــنابرايـن بشـر يت هـيـج نـظم


ديالكتيكى هوادار پییشرفت وتفدناپٍير هستند.
آنان، يعَاند تر قى خواد بد معناى كامل اين كلمد هستند. لاكومبد نيز بد عنوان يكى از هواداران ديدگًاد سرشت انسانى، خيالگَرايى محافظد كار است.
او كلاً در تصورش نمى گَنجد كد مى توان روابطى اجتماعى را يافت كه شبيه
 انقراض تمدن است. از اين لحاظ، او در تمامى پـيشداورىهـاى اقتتصاددانـان
 اتْفاق نظر دارد. لاكـومبد در نـظرات اقـتصادىاش، هـيـجـج گـامى فـراتـر از ايـن


 بايد كمتر ين شناختى ندارد. در اين مورد او همانقد

 ابتدايى كاملاًمتفاوت از فقر پرولتارياى امروز انست. اين فقر از علل كاملاً متفاوتى اينى ناشى مىشود. امَا، لاكومبه در ضمن ارائه اين انديشهٔ بسيار صحيح، فوراً اً آ آن رادر


 سهمم بران ناچیيز است ليكن چيزی براى تـوزيع وجـود نــارد. (ولى) مـردمان

تذكراتى جند پيرامون تاريخ $199 \square$

متمدن قديم داراى ابرازرهاى ظر يف و مـحصولات زيـادى هسـتند ليكـن ايـن ابرارها و محصولات بايد در ميان تعداد بسيار زيادى از مردم تقسـيـمگر دده (ص - ا ا بود تصور كنيمم كد "مر دمان متمدن قديمم" داراى نهادهايى هستند كد نيازهاى كل جمعيت را برآورده مىكند، تـوليد اجـتماعى را مـطابق آن نـيازها تـنظيمم مىنمايد و سیس باز بر طبق آن نيازها، محصولات توليد شده را توزيع مىكند. اگَر در واقعيّت چـنـين مىیبود و اگَر به رغهم چنـيـن سازماندهى تـوليد امــردمان متمدن"، باز همر با فقر مشخص مىىشدند، اين پديده رامىشد به تعداد بسيار زياد كسانى نسبت داد كه بايد در تقسيمم محصولات سهيیم شوند. آنگًاه غير ممكن. مى بود كه بگوييیم (دو نوع فقر وجود دارد). همم در ميان مردمان متتمدن و همم در ميان انسانهاى ابتـدايى فـقر بــه طــور يكســان، نــتيجهُ نـاممكن بـودن تـوليد محصولات بد اندازه مورد نـياز است. (امتـا) در واقـع، نـيازهاى فـقرا در جـامعـة سر مايهدارى كنونى فقط در صورتى بر توليد تأثير مىگذارد كد قادر شوند در ازاى محصولاتى كه نياز دارند چپيزى بپر دازند؛ ااسهییم شدن" با كسى كه چییزی در بساط ندارد فقط مىتواند باصدقناى كه ديگرى به او مىدهد تحقق يابد امّـا مؤلف ما ظاهر اً اين نوع سهيمه شدن رادر نظر ندارد. افزون بر اين: طبقهٔ بى چيز در كشنورهای سرمايهدارى تا چه اندازه نماينده تقاضاى "بالفعل" يعنى تقاضاى پر داختن (پول) است؟ - تا اندازهاى كد قـادر است نيروى كار خود را به سرمايهداران بفروشد؛ اگَر استخدامـى در كار بـاشد، وسايل معاش البتّه بخور و نميرى هست، در صورت بيكارى، كمربندها را بايد سفت كرد.امّا هدف سرمايه دار إ خريد نيروى كار پرولتاريا چجيست؟ - استخراج سود از كار مولد آن. اگر سرمايهدار اميدكسب سود را نداشته باشد پاكار"، نخواهد كرد، هر قدرهم كه نيروهاي مولد جامعه به خودى خود عظيمى باشد. نتيجه اين مىشود كه در جامعهٔ سرمايهدارى كنونى، حــدود تـوليد اجــتماعى بـا امكـان

سرمايهگذارى سودبخش تعيين مىشود و نه هرگز با ميزان مطلق نـيروهاى مولد. اين دليل آن است كده چرا
 از روابطش با طبيعت، قدرت ناجيزش بر آن است. فقر پرولتاريا معلول روابط اجتماعى است. كسى كه اين را نمىفهمد نبايد وارد بحث در پیيرامون اقـتصاد

 دهيه، مىتوان نمونههاى متعدد ديگرى از بنيانها
 گويا هست، فقط از خواننده مىیرسيهي: أيا در مسألهٔ تكامل تاريخا
 خواننده بگويد؟ احتمالأ بسيار كم.
 نمى تواند خود رالز تابعيت أنها خلاص كـيا پشت خود سوار شود. بشريت، خواه از وجود چنين قوانينى آتاه باشد يا نباشد بايد دست كمـ در در تكامل خود آنها را دنبال كند.



 مىنگرند. به باور اينان، اين قوانين نه در سرشت انسانى بل در سرشت روابـ
 مولد ناگزير برقرار مىكنند.

تذ. 1 تذكراتى چند بيرامون تاريخ

تاكنون انسانها ناآگَاهانه وارد چنين روابطى شدهاند. اين روابـط، مـولود ضرورت بوده است و نه مولودكنش مختار، يعنى كنش مـعقول و هــدفمند انسانى. امّا براى آنكه نيروهاى مولد خويشى را تابع عقل و ارادءٔ خود سازند بايد بستگى خويشى را به آنها دريابند. آنچچه اينجا تكرار مىشود همان است كه ما در روابط انسان باطبيعت مشاهده مىكنيم. مادام كه او نسبت به نيروهاى طبيعت جاهل است، از آنها كوركورانه متابعت مىكند، از زمانى كه آنها راشناخته است اين نيروهاى طبيعت است كه از وى تبعيت مىنمايند. البتّه درك علت تبعيت انسان از نيروهاى مولد ساختهٔ خودش، كار آسانى نيست. اين وظيفه بسيار مشكلى است. امّا آنحچه اكنون اهميّت دارد اين است كه انجام اين وظيفه در حال حـاضر ممكن است - نه فقط ممكن بلكه كـاملاً ناگزير است؛ مـثلاً چحـيزهايـى مــانـد بحرانها رادر نظر گيريم. در بحرانها، بستگى انسانها به نيروهاى كور روابط اقتصادى، شايد زنندهتر از هر جاى ديگر بروز مىكند. امّا هر چه اين بسـتگى
 سازماندهى در توليد. مردم آن علت رامىبينـند و با آن درگير مى انـوند. برخى مىىوشند در حالى كه با ايجاد „اتحاديههاى كارگرى" در چارچوب روابط كهن باقى مىمانند، بر آن چیره شـوند. ديگـران از ايـن فـراتـر مـىروند و شـناخت عميقترى از موضوع فراهم مى آورند: اينان مىكوشند روابط كهن رانابودكنند و بدين وسيله اقتصاد را به طور كامل تابع ارادءٔ انسان نمايند. بدين گونه است كه اين مبارزه - مبارزء ميان نور و ظلمت، ميان عقل و ضرورت -صورت مىگیيرد و نكته مهمّ اينجاست كه اين مبارزه نمىتواند صورت نگيرد؛ اگر مردم تصميمر مىگگرفتند كه از اين مبارزه صرفنظر كنند خود ضرورت اقـتصادى مـانع آنـان
 كنونى را بر مىانگیيخت. چنان كه مىتوانيم بـبـينيمه، نـوع تـبعيت انسـانها از
 متفكران معتقد به ديدگاه سرشت انسانى در باره آن صحبت میى مكنـد م متفاوت




 لاكومبه باناآكاهى كامل خوداز ماترياليسمرديالكتيكى معاصر ، حتّى بهكَمان


 سخن مىگويند. امّا هر قدر اين صحيح باشد از آن آن چنين بر نمى آيد آيد كه مردم
 سازماندهى معقول و طبق نقشئ توليد اجتماعى، ارضاى انيازهاى جسـيمانىي" انسان را تضمين خواهدكرد، به همان طريق كه خود طبيعت انياز به تنفسى ر رادر

 آنها وابستهٔ بازى نامنظم تصادفات است - ايفاء مىكنند ندار اندارند. ولى اين مطلب

 چارچوب نظام روابط سرمايهدارى نمىتواند ارضا شود. بنابراين آن نوع سرشت انسانى كه مورد نظر اوست، در حقيقت چيزى جز سرشت نظام سرمامايهدارى
 موجودى كر يه و نفرتانگيز است. ماترياليسم (اقتصادى، لاكومبه به يك يك معنا
F.r تذكراتى جند بيرامون تاريخ

هجويهاى عليه نوع بشر است. خوشبختانه ايـن نـوع مــاتر ياليسم چــيزى جـر
محصول سوء تفاهمه، محصول عقب ماندگى مفاهيم علمى مؤلف ما نيست. در كتاب لاكومبه، صفحاتى هست كه بايد توجّه خاص خوانندكَان روسى را جلب كرده باشد.من بهصفحاتى اشارهمىكنمكهداز نقش „شخصيت، در تاريخ سخن مىدارد. به عقيدةُ وى، آن نقشى بى اندازه مهمّمّاستـ او او با متفكرانى كه همه

 فرماندهى فرانسويان بر كنار بود، چه كسى باور میى
 صرفاً بيانگر آرزوهاى زمان خود هستند اشتباه مىكينند. بسيارى از نوآورى هایى










 آيند (شخصيتهاى"کوچك، متوسط و بزرگَ ماست، كه از اين مفهوم كه آنان فقط مى توانند ابزارهاى محض پيشرفت تاريخ باشند بسيار خشمگيناند. اين


- در وجود فيلسوفان خود - احساس كند كه خدمت ايشان به او داوطلبانه و از روى اراده انجام مىگيرد و بدون ايشان تاريخ غالباً گرفتار نابسامانى و آشفتگى آنى است. جنين اشخصيتهايى" كه از تاريخ مى خواهند اكر اكر خود را انثار قدوم آنان نمى كند دست كم قدر آنان را بداند، باشتاب هر چه تمامتر تا با با لاكومبه موافقت



 آدم چندان كودنى نيست - از استعداد تفكر فلسفى بهر ها





 هدايت مىكند: چرا شخصيتهاى يكى دوره، شبيه شخصيتها نيستند؟ بها اين پرسش جز از طريق تحليل روابط اجتماعى خاص ادوار گوناگون تار يخى نمى توان پاسخ داد."
 گونه حمايت از سوى محيط (اجتماعى)شان) صورت گرفته است، ولى اينى اين ايراد


 نمىنوان با نوانين عام فيزيوريؤى تبيين كرد.
r. $\Delta \square$ تذكراتى چند پيرامون تاريخ

تنها مىتواند مشكلاتى در سر راه ايدهآليستها قرار دهد، ايدهآليستهايى كه لاكومبه نيز به رغم (رماترياليسم اقتصادى،اش متعلَّق به آنان است. اگر تار آريخ
 تاريخى بزرگ كه در رأس محيطشان قرار دارند، چیيزى از خودشان بـه تـاريخ
 ماتر ياليستهاى ديالكتيكى قضيه چنين نيست. آنان از راه مختصات مـحيط اجتماعى خود بيش از هر چيز به خواص روابط اجتماعى كه ميان انسانهادر هر
 روانشناسى محيط فقط پس از آن و در نتيجهٔ آن روابط به پیدايى مى آيد. در




 وضعيّت كارگران آلمانى بيشتر از خود آنان آگَاهى داشت؛ كارگَرانى كـه گــاه بـهـ
 آلمان به زودى بخشى پيشرو كارگران آلمانى را متقاعدكرد كه حق با با اين مرد بود،





 مشكل به طور مستقيم، بدون انحراف به راست يا به چچپ
[ Y.я

با اين همه، ما خواندن دقـيق بنيانهاى جامعهشناسانئ تار يخ را تـوصيه
 پادشاه است. بر روى همه، لاكومبه بـه امـور مـعقولانهتر از بسـيارى از ارجـامعه شناسان" روسى نگًاه مىكند. و چون آقاى پاولنكوف تصميمم دارد اين كتاب را منتشر سازد بايد به ترجمهُ آن توجّه بيشترى مبذول مـىگشت، كــه چـــندان تعر يفى ندارد.

## نتش شخصيت در تاريخ

## 1

در نيمهٔ دوم سال هاى هفتاد (سدهٔ نوزدهم. م)،كابليتز' 'رسالهاى نوشت زير
 تأكيد مىكرد كه در پيشرفت جامعئ انسانى، احساس نقش اصلى وانى و عقل تنها


 به دفاع از عقل برخيزد، ولى او بيشتر محق مى بود اگر بـى آنكه وارد جز جزئيات و






 شعور فرد را به ذوات مستقل جامعه شناسانه خاص تـبديل مـىكند. ايـن در

حقيقت نهايت انتتاع است؛ آدم ديگر از اين جلوتر نمىتواند برود زيرا فراتر از اين، به قلمرو مضحك ياوه گويى محض خواهد رسيد اين اين نْكته است است كه بـايد "جامعهشناس محترم" توجّه خوانندگًانش را بدان جلب مىكرد. شايد اجــامعه









 تفكر منطقى است كه آدم را وا مىدارد كه در فلسفئ مزبور تـوجيهیى بـراى بـه
 لغزش "جامعه شناس محترم|" مامختص به ايشان نيست. خيلى هاى ديگر نيز به چنين لغزشیى گرفتار آمده و مى آيند و احتمالأ خواهند آمد.
 تاريخ تدوين كرده باشند به تسليم در برابر كوآيتيسمم متمهم مىشدند ديند. ما بـى آنكه


 مستقل شخص جـلو مـىگیيرد. پـريستلى در پـاسخ، بـه تـجربئ روزانــه اسـتـناد


خونسردترين حيوانات نيستم - ولى از شما مى پرسم در كجا فكورتر، پرشورتر، فعالت تر، سرسختتر از معتقدان به نظر ئض ضرورت در پيشبرد دمهمتر ين هدفهها خواهيد يافت؟؟" منظور پر يستلى فرقئ دمكراتيك مذهبيمعروف بـه جـبر يان مسيحى " بود. براى ما روشن نيست كه آيا اين فرقه كه خود پر يستلى نيز به آن تعلق داشت همـن قدر فتال بود كه پريستلى تصور مىكرد. اين البتّه مهمّم نيست. ولى كمترين ترديدى نمىتوان داشت كه مفهوم ماتر ياليستى اراده انسـانى بـا سرسختانهتر ين فتاليّت عملى كاملاً سازگار است. گوستاولانسون گَفته است كه اتمامى مكاتبى كه حداكثر انتظارات را از ارادءٔانسان داشتند، در اصل، به ناتوانى اراده معتقد بودند. اينان منكر ارادهٔ مختار انسان بودند و جهان را تابع فاتاليسمز مى دانستند.|"**" البتّه لانسون اشتباه مىكرد كه هر گونه نفى به اصطلاح اراده مختار به فاتاليسممىيانجامد. ليكن اين اشتباه او مانع از اين نشد كه او متوجّه يك حقيقت بسيار جالب تاريخى شود. در واقع تاريخ نشان مىدهد كه حـتّى فاتاليسمه هميشه مانع فتّاليّت عملى شديد نبوده است بر عكس در ادوار معينى زمينهٔ روانى لازم براى چنيـن فتاليّتى را هم فراهمم آوردهاست. براى اثبات اين نظر يه به پوريتانها اين پرشورتر ين فرقههاى مذهبى انتگلستان در سدة هفدهم اشاره مىكنيهم و به همين گونه به پيروان محمّد [ص ] كه در زمان كوتاهى بخش وسيعى از هند تااسپانيا رابه تسلط خويش در آوردند. كسانى كه تصور مىكنند آگاهى از اين موضوع كه وقوع رشته رويدادهاى اجـتنابنایذير مـا راز لحـاظ روانشناسى در كمك به وقوع يا جلوگيرى از آن رويدادها ناتوان مىسازد سخت


 ** تاريخ ادبيات فرانسه، ترجمئ روسى.

اينجا همه چيز بستگى دارد به اينكه أيا فــاليتتهاى خـود مـن حـلقهاى



 رويدادهاى ضرورى مىداند اين به معنى آن است كه براي اين شخص، فـد انقدان






 خياللر دازیى بود. و بد همين دليل بود كه هملت هـرگّز نـتوانست فـلسفهانى را



 (ill. Sl) (Book lll,






Yll口 نقش شخصيت در تاريخ

فيشته حق داشت كه مـىگفت: اينكه انسان چـه فــلسفهاى را بـرمـىگزيند بستگگى به اين دارد كه پچگَونه انسانى است.

## r

برخى كسان تذكرات اشتاملر رادر باره تناقض آشتى ناپٍيرى كهگويا در يک نظرئُ اجتماعى - سياسى اروپاى غربى ه نهفته است خيلى جدى گـرفتهانـد. منظور ما مثال او در باره خسوف ماه است. در واقع اين مثال كـاملاً بـيمعنـا و نامر بوط است، فعّاليّت انسانى از جمله شرايطى نيست و نتواند بود كد براى وقوع خسوف ماه ضرورى است و به همين دليل، حزبى كه خسوف ماه را تشـويق و تسهيل كند فقط در دارالمجانيـن به وجود تواند آمدولى حتتى اگر فعاليّت انسانى از جمله چنين شرايطى بود، هيج يكاز كسانى كه مشتاق مشاهدهُ خسوفمز بور بودند و در عين حال يقين داشتندكه مطمئناً واقعهٔ مزبور بدون هر گَوند كمكى از جانب ايشان انجام مىگیيرد به حزب خسوف ماه نـمىیيوستند. از ايـن لحـاظ بى بعاليتتى ايشان صرفاً خوددارى كردن از عملى غيرضرورى يـعنى بـيفايده مى بود و هيج قدر مشتركى همر با ا"كوآيتيسم، واقعى نداشت. براى اينكه مثال خسوف ماه بيمعنا بودن خود را در بارهٔ حزب مورد بحث از دست بدهد، بايد مثال راكاملاً تغيير داد. مىبايد تصور كرد كه ماه داراى ذهن و قوه تخيل شده است و در عين حال موقعيتش در فضاكه سبب خسوف او مىشود برای او چـنين مىنمايد كه نتيجهٔ خود مختارى ارادهٔ خود اوست و خسوف نه تنها به او لذت بسيار مىبخشد بلكه براى آرامش روحى وى كاملاً ضرورى است؛ بــنابرايـن او هميشه مشتاقانه مىكوشد چنين موقعيّتى را به خود بگیير د." بد دنـبال ايـن




پندارها آدم بايد از خود بیرسد:اگگر ماه سرانجام كشف مى.كرد كه اين نها ارادهٔ او و نه آآرمان"هاى اوست كه حركت او رادر فضاى آسمان تعيين مىكند بلكه بـر عكس، حركت او اراده و آرمانهاى او را معيَّن مىسازد چهه احساسى به او دست مىداد؟ بنابر عقيدءُ اشتاملر اين كشف مسلماً باعث مىشد كه ماه قدرت خود را از دست بدهد مگر آنكه او خود راباكمك تناقضى منطقى از اين وضعيتت خلاص مىكر.د. ولى چنين فرضى كاملاً بیى اساس است. اين كشف ممكن بود به مثابئ دليلى صورى براى ناخوشىى ماه و آشفتگى اخـلاقى و روحـى او، تـضاد مـيان "آرمان"هاى او و واقعيّت مكانيكى به كار آيد؛ ولى چون مـا فرض مـى "حالت روحى ماه) به طور كلى، نهايتاً به وسيله حركت او تعيين مىشود، پس علت آشفتگى ذهن او را بايد در آن حركت جستجو كرد. شايد مـطالعئ دقـيق موضوع روشن مىكرد كه ماد هـنگًام اوج از آزاد نـبودن ارادهٔ خـود انــدوهگیين مىشد در حاللى كه در حضيض خود اين وضعيّت منبع صورى تازماى از سعادت و نشاط اخلاقى برايش فراهمم مىساخت. شايد همم معكوس آن رخ مى داد. شايد معلوم مىشد كه او، نه در حضيض بلكه در اوج، راهى براى آشتتى ارادهٔ مختار با ضرورت پیداكر ده است. بد هر حال مسلم است كه چنين آشتىاى بدون ترديد امكانپذير است. آگاه شدن ازضرورت باشديدترين فعاليتت در عمل كاملاًسازگار است. دست كم تاكنون در تاريخ چنين بوده است. كسانى كه وجود آزادى اراده را انكار كردهاند غالباً از هـمهٔ مـعاصران خـود از لحـاظ قـدرت ارادهشـان پـيشثى گَرفتهاند و قدرت ارادهشان را به حداكثر ممكن نشان دادهانـد. در ايـن مـورد نمونههاى بى شمارى مىتوان نقل كرد كه همگان از آن آگاهیى دارند. فقط كسى
 كند اين حقايق را مىتواند فراموش كند چنان كه اشتاملر آشكارا چنیين كـرده است.به عنوان مثال اين شيوه برخورد، در ميان سوبزكتيويستهاى ماو در ميان بـــرخــى فــيليستينهانى آلمــانى ¢ســخت رواج دارد. ولى

سوبزكتيويستها به قول بلينسكى انسان نيستند بلكه ارواح محضاند. اكنون موضوع رادر رابطه بااعمال -گذشته حال يا آينده -انسانى كه براى او جنيـن مىنمايد آن اعمال تماماً از ضرورت رنگگگرفتهاست مورد بر رسى دقيقتر قرار دهيـم. ما از پيش مىىدانيمكه چنـين انسـانى كه به خويشتن به عنوان پیيامبر خدا مىنگرد دمانند محمّد [ص ا، به عنوان كسى كهاز سوى سرنوشت گريزنايذير برگزيده شده است، نايلئون، به عنوان مظهر نـيروى مـقاومتنايذير پـيشرفت تار يخى ؛ مانند برخى شخصيتهاى سده نوزدهم، همواره نيروى ارادهٔ شگفتى آفر ينى از خود ظاهر مىسازد و همهُ موانـعى راكــه هـملتهاى شـهر ستانى و هملتهاى نوعى ¹ به وجود مى آورند همچون خانههاى مقوايى از سر راه خود جاروب مىكند." ولى اين موضوع ما را از زاويءٔ ديگَى به خود جلب مـىكند. هنگامى كه آگاهى از فقدان آزادى ارادهُ من، خود را به شكل عدم امكان كامل ذهنى و عينى عملى غير از آنجپه من انجام مىدهمه، نشان مىدهد و هنگامى كه در عين حال اعمال من برايم مطلوبترين اعمال ممكن مىنمايد، پس در نظر من ضرورت با آزادى و آزادى با ضرورت يكى مىشوند. پس من آزاد نيستم به اين معناكه من نمىتوانم اين همسانى آزادى و ضرورت را بر هم زنم، من نمىتوانم يكى را در مقابل ديگَرى بَگذارم، من نمىتوانم محدوديت و قيد ضرورت را احساس كنه. ولى اينگَونه آزاد نبودن در عين حال كاملترين
 مقوله، از چهه إِمانى برخوردارند. دونـي


 سُوهر من و تمامى فرزندانم مورد

 همه اين اشنخاص جبزى نظير اراد؛ مخنتار را النار میكردند.
 معنى ضد قيد و اجبار تلقى نمىشود بـى معنا است البتّه همين طور است. ولى اين حقيقت ابتدايى و سطحى نبايد بد منزلذ دليليلى براي انكار اين حكمـ -كد يكى


 قيود مورد بحث است، يكى شمر دن آزادى و ضرور رت بی نها يت ايت مضحكى است
 جلوگيرى مىكنيد مگر أنكد او به اين يا آن طريق بر مقاومت شما چجير گگردد.
 هست. اين مفهوم براى كسانى كه قادر به تفكر فلسفى نـيستند هـرگّز مطرّ نيست. وكسانى هم كه قادر بد چنين تفكر ى هستـند
 تصور دوآليستهامييان ذهن (شناسنده) و عين (موضوع شناسايیى) درد عميقى وجود ندارد. سوبرَكتيويست روسى آرمانهاي تخاي تخيلى خود را دا در مقابل واقيتّت




 سرمايهدارى در مسير تكامل خود، به نفى خودش و به تحقق أرمانهاى آنان
 وسيلهاي در خدمت اين ضرورت است و نمى تواند جز اين كند؛ خواه به علت

موقعيّت اجتماتى خود و خواه به علت ذهنيت و روحيهاى كـد مـولود چــنين موقعيتى است. اين نيز يكى وجه ضرورتاست ولى چون موقعيّتاجتماعى او،
 وسيلداى بد اين ضرورت خدمت مىكند و نمىتواند جز اين كند بلكه مشتاقانه مايل بد انجام دادن چنين كـارى است و احساسى جز اين نمى تواند داشته باشد. اين يك وجه آزادى است و افزون بر اين آن وجه از آزادى است كه از ضرورت بر خاستد است؛ بد ثبارت صحيحتر، اين آن آزادى است كد باضرورت اينهمانى يافته است و اين، ضرور تى است كد خود رابد آزادى تبديل كر دد است. اين آزادى از مقدار معينى محدوديت نيز هست؛ يعنى در مقابل مقدار معينى تقيد و محدوديت. تعاريف عميق تعاريف سطحى را نفى نمىكنـند. بلكه آنها را تكـميل مـىنمايند و در درون خـود حـفظ مـىكنـند. ولى در ايــنجا چــن نـوع محدوديت مورد نظر است؟ واضح است، آن محدوديت الخلاقى كد نيروى كسانى راكد از دوأليسم خلاص نشدداند بد زنجير مىكشد، محدوديتى كد از أن،كسانى كد نمى توانند بر درذ ميان آرمانها و واقعيّت پل بزنند رنج میى
 نياورده است، كاملاً متعلَّق بد خود نيست؛ عذاب روحى او باج شرمآميزى است كد او به ضرورت خارجىاى كه در برابر آن قرار گرفتد مى يرد دازد. ولى بد بـ محض
 براى يك زندگى تازه و كاملى كد هرگَز تا آن هنگًام تجر به نكر دد است تولدى ديگَر
 چيز نمى تواند او رااز اين كار باز دارد و باز هم نخواهد داشت.
 Hegel, Wissenscker Lagik. Nürmberg, 1816.


بر آشفته از دروغ مكرآميز
*حونان طوفان خشم المهى....
$r$
پس: آگَاه شدن از ضرورت مطلق پديدهاى معيّن فقط مىتواند نيروى كسى راكه علاقهمند به ظهور آن پديدهاستو خويشتن رايكى از نيروهايى مىياندكه

 جهل خود راز يك حساب ساده رياضى به نمايشى میگذارد. در حقي فرض كنيمّ كه پديدهٔ A در مجموع شرايط مفروض S S جبراً بايد وقوع يابد. شما
 بخش ديگر در زمان معيّن T به وجود خواهد آمد. به محض آنكه من - يعنى كسى كه به وقوع پديده A علاقهمند است است به اين امر متقاعد شدم فر ياد خواهم



 خواب من عميق است، مجموع شرايط مطلوب براى وقوع آن پديده در زمان Tنه


 نيروى bخواهد داد واگر a با b مساوى شود (a = b)، مجموع شرايط مطلوب
** مثل حالت اتللو بس از آكاهى بافتن از دروغ مكرآميزى كه ياگو به او گفته بود. م.

نقش شخصيت در تاريخ YIVD

براى وقوع A با Sمساوى باقى خواهد ماند و پديده A سرانجام در زمان T وقوع خواهد يافت.

ولى اگر نيروى من مساوى باصفر در نظر گرفته نشود و اگر من كارگرى ماهر و
با استعداد باشم و هيحچكس ههم جاى مرا نگیيرد، ما مجموع كامل S را نخواهيم داشت و بنابراين پديدهٔ A ديرتر از آنحچه ما فرض كردهايمم انجام خواهدگرفت يا طبق انتظار ماكاملاً انجام نخواهدگرفت يا شايد اصلاً انجام نگيرد. اين مثل روز روشن است. اگر من اين را نفهمهم و إگر تصور كنمـ S حتتى پس از نقض عهد و تعويض من همان Sباقى خواهد بود، اين فقط بدين علت است كه من از حساب سر در نمى آورم. امّا آيا فقط من حساب بلد نيستم؟ شماكه پييثبينى كردهايد مجموع S يقيناً در زمان T فراهم خواهد شد اين را پيثببينى نكردهايد كه من بلافاصله پس از قول دادن به شما به بستر خواهم رفت، شما مطمئن بوديد كه من تا پايان كارگر خوبى باقى خواهم بود، شما يكى نيروى كمتر مطمئن رابه جاى نيروى كاملاً مطمئن به حساب آورديد پس شما نيز در محاسبه اشتباهكردهايد. ولى فرض كنيم شما اشتباه نكردهايد و همه چيز را در نظر گرفتهايـد. در ايـن T صورت حساب شما شكل زير را فرض خواهد كرد: شما مـىگوييد در زمـان مجموع Sموجود خواهد بود. در اين مجموع شرايط، نقض عهد و تعويض من به منزله́ يك كميت منفىى و نيز تأثير تشويق كنـندهٔ اين اعـتقاد كــه مـجاهدات مورات و آرمانهاى اشخاص برجسته جلوه́ ذهنى ضرورت عـينـى است بـه عـنوان يكـ كميت مثبت بهحساب آمده است. در اين صورت مجموع Sدر حقيقت در زمان تعيين شده شما فراهم خواهد بود و پديدة́ A به وقوع خواهد پـيوست. تصور مىىنمّكه اين موضوع به قدر كافى روشن است. ولى اگَ مطلب روشن است چرا من از انديشهٔ اجتناب ناپذيرى وقوع پديده A آشفته شدم؟ چـرا در نـظر مـن چنين آمد كه آن مرا به بىعملى محكوم نمود؟ چرا در بحث در مورد آن، مـن سادهترين قواعد حساب را فراموش كردم؟ يحتمل از آن رو كه بر اثـر شـرايـط

تربيتىام، من قبلاً تمايل بسيار شديدى به بیى عملى داشته و مذاكره من باشما




 قواعد آن را احتَّى و من به ويرّه تأكيد مىكنم - فيلسوفان نبايد فراموش كننـد امَاكاكنون ببينيهم آكَاهى از ضرور


 مىشوند؟ هنگًامى كه شرايط مطلوب براى وقوع آن متعدد و بسيار قوى اند. اين
 اجتنابنايذير است نيروى آنها صرفأ نشانههاى قوت شرايط مطلوب براى وقوع
 نيروى مخالفت در ميان همثٔ مخالفان كاهش نخواهد يافت، در ميان برخى از
 نامطلوب ايشان، به نيروى مقاومت ناشى ازن نوميدى بدل خواهد

 اين نمونهها را ابدون كمك ما به ياد آور د. در در اينجا آقا آقاى كاريف صححبت ما را را اقطع مىكند. كاريف با آنكه البتَه با نظرات ما در بارة أزادادى و ضرور
 دارندقبول ندارد با اين همه خر سند است كه در صفحات مجله ما با اين اندينه

Yl9ロ نقش شخصيت در تاريخ

برخورد مىىند كه شخصيت مى تواند نـيروى اجتـماعى بزرگى بـاشد. اسـتاد

 شخصيت در تاريخ منسوبكر درداند و زمانى همم ايشان در ميان جوانان مترقى
 مجاهدت براى خوشبختى تودهها بودند و بنابراين به طور طبيعىى به ابتكارارات





 كه تا زمانى قابل تحمل بود كد اشخاص فتال توجّد خود
 كد در سالهماى هشتاد (سدذّنوز دهمه. م) پيداش شد فراغر




 واكنش به ضد اين عقيده سبب شد كه برخى از مخالفان آن در قـطب مــد
 نقش ممكن را به اششخصيت) در تاريخ نسبت دهند و قبول پيشرفت تـار يخى بشر يت را به مثابهٔ فرايندى از جلوءٔ قوانين ردمىكردند، بعضىى از مخالفان بعدى

ايشان كه مىكوشيدند خصلت منتظم اين پيشرفت را شديدتر وانـمود سـازند

 شخصيت كميتى قابل چشم پوشى است الز لحاظ نظر تارى، اين افراط هما همانطور


 كردن عناصر حقيقت هر دو آنهادر يك سنتز (برنهاده) توفيق يابيم.

## f

ديرى استكها اين مسأله توجّه مار ابه خود جلبكر كرده است است ومدّتى استك







 يكسويه خواندهاند و كفتهاند كه علم تاريخى بايد نه تنها فعّاليّتهاى اشتى اشخاص



[^3]YYID نقش شـخصيت در تاريخ

مردمان آلمان (كد به همت بـ نـيكلايف بـه روسـى بـرگردانـده شـده) است.
 چجنان كه خودش اظظهار داشته است با اسسوسيال دمكراتهاى خداناناباور") - وایى

 است و در عين حالُ ما متقاعد شديم كه مورخان ألمانى امروزين قادر بد حـ حل مسأنه نقش شخصيت در تاريخ نيستند. به همين گونونه متوجّه شديم

 عملى خالى از فايده نباشد.

لاميرشت كنكسيون كاملى از نظرات سياستمداران برجستد در بـارة تأثير

 سخنرانىها و عقايد بيسمارك اكتفاكرده است. او عبار ت زير رير راكه صدراعظه
 مىكند:
„آقايان مانه مىتوانيم تاريخ گخذشته را اناديدهگير يم و نهمىتوانيمها آينده



 من تقاضاى ساختن تاريخ كند، آقايان من اين كار راحتّى با همكارى


يك تن واحد در مقابل تمام جهان بايستيهم. مانمى توانيم تاريخ بسازيم، ما بايد در انتظار ساخته شدن أن بمانيهر. ما نمىتوتوانيمر رسيده شـدن








 محدود نسازد. آيا بيسمارك مىتوانست آلمان را به اقتصاد طبيعى باز كَرداند؟



 نقطةّ ضعف اين مفهوم جهانشمول به وضوح قابل تشخيص است. عقايدى كه او

 منكر كار هاى باارزش وى بشود. ونيز نمى توان بيسمارك رادر شاد شمار معتقدان به

 با اين همه، اينم مر دكه در زمان خودنيرويى به راستى سهمگگين از خود خويشتن رادر برابر سير طبيعى امـور كـاملاً ضـعيف مـيدانست و آشكـارا بـهـ

YYMロ نقش شخصيت در تاريخ

خويشتن همچچون آلت سادؤ تكامل مـىنگر يست؛ ايـن نكـتـد بـار ديگـر نشـان






 طور همزمان يك عمل (تأمين" ميوهٔ رسيده تكامل گَذشته به وسيلنئكسى استو
 مى توان اعمال „تأمين"، را با سير طبيعى اشياء مانعةالجمع دانست. ظاهر اً اً آنجّد بيسمارك مى خواست بگويد اين بود كد شخصيتها ياگروهى از شخصيتهاكه در تاريخ فعالاند هرگز قادر مطلق نبوده و نخواهند بود. در اين، البتّد كمتر ين ترديدى نيست امّا مى خواهيمر بدانيمر كد قدرت ايشـان - ولو ايــنـكه نـامحدود

 "جهانشمول" تاريخ كه از او نقل قول مىكيند به آن پاسخ نمىيدهند. البتّه لامپرشت نقل قولهماى معقولانهترى هما ارائه مىكند. مثلاًا او جملات زيرين رااز (امونودها - يكى از برجستهترين نمايندكان علم تاريخ معاصر در فرانسه - نقل مىكند: (امورخان عادت دارندكه فقط به مظاهر درخشان، پر سر و صدا وگذذراى

 راستى جالب تكامل انسانى است - بخشى تـى كه مى تواند با ايقان معينى

مورد تحليل قرارگير د و تاحدود معينى بلصورت قوانين عرضه شود. در حقيقت حوادث و شخصيتهاى مهمزمَ علائمر و نشاندهاى لحظات تمات مختلف اين تحوّل هستند. ولى اغلب رويدادهايى كه تاريخى خواندي ايند مىى شوند همان رابطهاى را با تار يخ واقعى دارند كه امواج برخاستهاز سطح دري ريا با با







 تطابق بسيار مـهمّ است. اين ثابت مىكند كه آينده به نتَرش ش تاريخى نوين تارين تعلق دارد.

## 0

مادر اميدهاى شادى آفر ين پيرن سهيمه نيستيم. آينده نمىتواند به نظراتى








سیس توكد ويل و نويسندگان متعدد ديگر، نمايندگًان برجسـتـنـ ايـن گرايش

 فرانسوى در زمان خود هر قدر همم عميق بوده باشند، نكات نا روشن و تبيين


 دارد كد بد اين پرسش نيز -در ميان پر رسشهاى ديگر - بهترين پاسخ ممكن را







 سر تاسر زندگى سياسى و اجتماثى و اخلاق اهنالى كر تر ت را الايجاد كرد و ه هـمين

 خويش نفوذكرده بود و نطفه علاقه به ثروت را را در نهاد آنها نابود سان ساخته بانه بود." و اگر اسپارتىها بعداً أز راهى كه لوكورگى حكيم بد ايشان نشان داده باد بود منحرف

* Deuvres C'ompletes de l'abbé de Mably, Londres, 1789, PP. 3,14-22,24,192.

شدند بايد ليزاندر را نكوهش كرد كه ايشان را ترغيب كرد كـه اسعصر متفاوت
 نگَرش چندان قدر مشتركى با علم نداشت و بيشتر به مثـن

 پس از حوادث شگَفتىانگَيز پايان سده هرّدهم ديگر مطلقاً غير ممكن بود كه
 شر يف ساخته مىشود؛ يعنى اينان به اختيار و بصيرت خويش ايدهمهاى معينى را به تودههاى ناآكاه ولى تابع احساسات تزريّ



 سرانجام، طوفانهايى كه فرانسه در آن زمان از سر گَذرانده بود، خيلى رئى روشـن
 افراد روى نمىدهد. اين شرط و ا احوال به تنهايايى كافى بود كه راه را را بـراي ايـن مفهوم هموار سازد كه به موجب آن، حدوث اين اين وقايع مـر بوط است است بـه تأثير ضرورتى نهايیى كه همچون نيروهاى بنيادين طـبيعت، كـورانـه ولى بـر حسب
 كس - تا أنجاكه ما مىىدانيه - ييش از اين به أن آشاره نكرده است است كه مورخان
 استوارترين وجهى در آثارشان در بارة أنقلاب فرانسه بهكار بردند. آثار مينيه در

نتش شتخصيت در تاريخ YYロ

اين مورد بهترين مـثال است. شـاتوبريان مكـتب نـوين تـاريخ را افـاتاليستى"

 وهيجان توصيفكند، ازو والاتر ين فضيلتها بدون عشق و و علاقه سخن بد

 مى دهد دقيقاً بدانگَونه كه آن جبراً بايد آتفاق بيفتد.،."

 مىتوان از هيجان سياسى همچحون وسيلهاى براى كشف حقيقت سود جست.





 امتيازات كهن خود را باز يابد، در تمام استدلالهالى موريان

 نــمايندگًان عــلمى ايـنـ طـبقه، در بـارة طـبقهُ مـغلوب مـىتوان بـرخـوردى
*Denvres de Chateaubriand, Paris, 1804 , VIl, P, 58.
ما قرائت صفخه بعدى را به خواننده توصبه مى كنيم. انسان گمان مى برد كي اينز متنز را
 دفاع از ماركسيسم مقالات و رسالات فراوانى نوشتند. م) نوشُنـه است.

خشونتآميز مشاهده كرد. گيزو در يكى از جـزوهماى جـدلى خـلى خـود مـيكويد:
 كارگر نيز كمتر خشونتأميز نيست. همين خشونت رينت بود كد كاه شاه شكل آرامش و و
 اين، در آن زمان هنوز كاملاً روشن نبودكه خصلت قانونمند پيشرفت تاريخى

 تاريخ كم بها مى داد چنـين مىنمود كه جنبئ فاتاليستـى دارد




 اددر هر لحظه معينى، ممكن است مردى به تصميمه ناگَهانى الراده خود نييرويى جديد، غير مترقبه و قابل تغيير در مسير حوادث واري در كند كـد يحتمل آن مسير را تغيير دهد ليكن خود بـير علت متغير بودير بردنش نتواند
اندازهگير ى شود.)

نبايد پنداشت كه سنت بوو معتقد بود كه اتصميمر آنى" ارادئ انسانى بدون علت ظاهر خواهد شد. خير، چنين عقيدهاى بسيار ساده لوحـانه مـى بود. وى







نقش شخصيت در تاريخ YQD

فقطمدعى بود كه كيفيات ذهنى و اخلاقى كسى كه نقش كم يا بيش مهمتى در زندگى اجتماعى بازى مىكند يعنى استعداد، دانش، قاطعيت و عدم قاطعيتش، دليرى يا جبن او و جز اينها نمىتواند بر سير و نتيجئ رويدادها بـى تأثير بأثير باشد و با اين همه اين كيفيات نمىتواند فقط با عمل قوانين عام تكامل يكى ملت تبيين گردد.كيفيات مزبور همواره تااندازء چحشمگیيرى زير تأثير آنجهاصطلاحاً زندگى خصوصى مى خوانند به وجود مى آيند. براى روشن شدن موضوع چــند مثال مى آوريهم:
در طى جنگَ جـانشينـى سـلطنت اتـر يش ارتش درخشانى نصيب خودكرد و چنـين مىنمودكه فرانسه در موقعيتتى قرارگرفتهكه مىتواند اتر يش رامجبور به واگذارى قلمرو وسيعى از آنچجهاكنون بلزيكى خوانده مى شود بكند ليكن لوئى پانزدهم چـنين ادعايى نكر د زيرا چـنان كد خود مىگفت او به عنوان پادشاه جنگگيده بود و نه به عنوان تاجر و بدين گونه بود كد فرانسه از
 روحيهُ ديگَرى بود مسلماً قلمرو فرانسه پپهناورتر شده بود و در نــتيجه تكـامل اقتصادى و سياسى آن سير تا اندازهاى متفاوت پییدا مىكرد. چنان كه معروف است فرانسه و اتر يش در جنگ־هاى V ساله متحد بودند. گفته مىشود كه اين اتحاد در نتيجه فشار زياد مادأم پمپادور صورتگرفت زيرا اين خانماز اينكه مارى ترز مغرور در نامهاى به او وى رادختر عمويادوست عزيز خود خوانده بود، بسيار به وجد آمده بود. از اين رو مىتوان گَفت كه اگر لوئى پانزدهمم مردى باخلق و خوى سختتر بود يا اگر زير نفوذ محبوبهٔ خويش قرار نداشت، مادام پميادور نمىتوانست بر سير حوادث تااين اندازه تأثير داشته باشد و بنابراين رويدادها طور ديگرى سير مىكرد.
 شكستهاى ننگينى را متحمل شدند. دست كم رفتار ايشان بسيار عجيب بود.





 شهوترانى حد نگَه مىداشت يا يا معشوقئ او از دخالت در امر امور سياسى خود اردارى مى مرد، سير حوادث برای فرانسه چنين نامطلوب نمىیَتشت.
 نداشت؛ بلكد تمام كوششهايش بايد در دريا متمركز مىشـد تا تا از مستعمرات



 تكامل روابط اقتصادى آن كشور تأثير بسيار داشت. بدين كونه بوالهوسى زانـانـنه
 آيا به مثالهاى ديگرى نياز هست؟





 ابن موضوף براىی ما تفاوتى نمى كند جون كمترين تغييرى در تضيه نمى دهد.

YMID نقش شخصيت در تاريخ

زنرال بوتورلين پس از




 وادار كنند. و اين (تصرف شويدنيتس. م) درست چچند ماه پیش ار از يكـ رويداد

 روحئٔ مصمهترى برخوردرال, بود يامردى مانند سووروف در مقام او انجام وظيفه

 فرانسه مينيه استدلال مىكرد كد سير و نتيجئ انقلاب فرانسه نه فقط مشر مشروط به علل عام فراهم كنندهُ انقلاب بود و نه تنها مشرو

 حساب نمىى آيند. او مىنويسد:
ادر حالى كه اين علل و هيجانها (ى برخاسته از پديدههای اجتماعىی) در حال عمل بودند، نيروهاى طبيعى و فيزيويولوزيك طبيعت نيز بيز بيكار





داريد ادعاكنيدكه نتيجهٔكار همان مىيودكه رخ داده است؟ در در صورت وقوع اتفاقات معينى مشابه أنحֶه من فرض كر كردام نتيجئ كار ممكن بود
 امكان چنين تصادفى را در نظر گيرم زيرا نه تأثير علل عام انقلاب و و نه
 نمىشوندا.




 فراهم أوردن آنها كمك كردرداند. چنين مىنمايدكه منطق خشا وجود چيزى كه فاقد انتظام و قانونمندى است اكراه دارد.

## 9

آيايايرادات سنت بوو صحيح است؟ من تصور مىكنمهمقدارى حقيقت در آن هست. ولى چه مقدار؟ براى تعيين اين مقدار ما در آغاز بايد اين ايده راكه انسان

 دهيم. ما مثالههاى چندى را نقل كرديمم كه فكر مىكنيم اين راني راخوب توضيح
 سلطنت لوئى پانزدهممامور نظامى فرانسه پیيوسته رو بها انحطاط داشت
 عده زيادى فاحشه، سوداگر و خدمتگار به دنبال خود مىكشيدكه بيش از سه

نقش شخصيت در تاريخ Mra

برابر سربازان به اسب و قاطر نياز داشتند و ارتش مزبور بيشتر به اردوكشىیهاى


 اوامر فرماندهانشان را تنها هنگًامى اطاعت مى ركر دند كه مطابِ رابق ميلشان بود. اين وضع نابسامان نظامى به انحطاط طبقئ اشراف مر بوط بود كه با اين همه هنوز





 به مثابة يكى از (اعواملى") برشماريمكه تأثير نامطلوب اين علل عام ام رامر ابر موقعيّت
 قدرت مادام دوپمیادور ناشى ازنيروى شخصى خود او او نبود بلكه اين اقتدار و
 پانزدهم نيز دقيقاً همان بود كه سير عمومى روابط اجتماعى در در فرانس انسه ايجاب



 گذارى بر سير و نتايج جنگگهاى Y ساله، بر سير بعدى حوادث نيز تأثير مىكردن،
 نكرده بود - نتايج متفاوتى به بار مى أور د. اين نتيجه با بامفهوم قانونمنمندى تكامل اجتماعى تناقض پيدا نمىكند؟
خير، به هيج وجه. اگر چه تأثير سجاياى شخصى در در اين موارد انكارنايذير است، در اين نيز كمتر ين ترديدى وجود ندارد كه تأثير مزبور فقط در در شرايـط



 گَشت." متذكر شدكهوى (سوبيز) شايستگى اميدهايى كه بها او بسته بود نداشته استه استـ با با اين همه افزود: "ولى از پیيزى نترسيد، من منافع شما را حفظ مىكنمه و سعى






 فرانسه بگذار د. ضعف در برابر جنس لطيف رااگر به جاى پادشاه، آشيز يا امهتر او
 نهفته است يك ضعف خاص نيست بلكه موضع اجتماعى شخصى كـه بـه آن

* خاطرات مادام دوهاليفت باريس.


ضعف مبتلاست، اهميّت دارد. خواننده خواهد فهميد كه اين دلايل مىتواند در مورد همه متالههاى مذكور در فوق صدق كند. در اين دلايل لازم است فقط آنحچه
 بوتورلين به جاى سوبيز و جز آن. از اين رو ما ديگر آنها را تكرار نخواهيمكرد. پس نتيجه اين مىشود كه شخصيتها مىتوانند برسرنوشت جامعه تنها به موجب صفات خاصى از روحيهشان تأثير گذارند. تأثير ايشان بسيار چشتم گیر است؛ ولى امكان عملى شدن اين تأثير و حدود آن بـه مـوجب نـحوهُ سـازمان يافتگى جامعه و صف بندى نيروهاى آن تعيين مىشود. روحيذ يكـ شخصيت تنهها در مكانى، در زمانى و تاحدودى ״عاملى" در تكامل اجتماعى استى كه روابط اجتماعى به آن اجازء تأثير مىددهند. ممكن است بگويند كه حدود تأثير شخصيتى بـه اسـتعداد آن آن شـخصيت


 جامعه بود؟ زيرا سازمان اجتماعى كشور چنين اقتضا داشت اين اين سازمان است كه در هر دورهمعيّن، نقشن ودر نتيجهارزنش اجتماعى اشخاص را تعيين مىكند.
 مى شود چكَونه تأثير اجتماعىشان كه تـابع آن نـتش است مـى آتوانـد مـفهوم خصلت قانونمند تكامل اجتماعى را نقض كند؟ تأثير اجتماعى ايشا ايشان نه تـنـيا

امّا اينجا بايد نكتئ زير رامورد توجّه قرار دهيم:
 نحوءّسازمان يافتتى جامعهاست -در رابه روى نفوذبه اصطلاح تصادف يا بخت

برسرنوشتهاى تاريخى ملل مىگثشايد. بلهوسى لوئى پانزدهم يكى از نـتايج

 بى تأثير نبودو از جمله عللى بود كه اين سرنوشت را تا تعيين كرد د. مرگَ ميرابوابوالبته
 فرايندها ند از سير عمومى تكامل فرانسه بلكه از برخى جنى جنبههاى خاص إنى وضع
 بود. در رابطه باسمت عمومى تكامل فرانسه آن جنبههما و شرايط تصادفى انى بودند. با اين همه مرتى ميرابو برسير بعدى انقلاب تأثير گذاشاشت و يكى از علل تعيين كنـدة أن بود.
حير تانگَيزتر ين تأثير علل تصادفى مثال پيش گَتته در باره فردريك دوم
 بسيار دشوار خلاص كرد. حتّى در رابطه باسمت تكامل روسيه انتصاب باب بوتورلين
 البتّه هيجگّونه رابطهاى همْ باسمت عمومى تكامل پروس نداشت محتمل است كه بىارادگى بوتورلين فردريك دوم رالز الز مخمصهأى نوميد كننده





 پديدهها را نفى نمىكند؟ نه. تصادف چیییى نسبى است و و فقط در نقطهُ تلاقى فرايند ضرورى ظاهر مىشود. براى ساكنـن مكزيـيكو و پرو، ظهور اروپــيائيان در

امر يكا تصادفى بود به اين معناكه أز تكامل اجـتماعى ايـن سـرزمينها نـا نـاشى

 چجيرهگشتند، تصادفى نبود. نتايج فتح مكزيكو يكو و پرو بــد دست ارويـيائيان نـيز تصادفى نبود. در تحليل نـهايى، آن نـتايج وابسـتئ نـتـيجئ دونـيرو بـود: وضـع
 نيروها مانند نتيجدشان مى توانند كاملاً بَ عنوان موضوعات بر بر رسى دقيق علمى مورد مطالعه قرار گير ند
تصادفات جنگَهاى هفت ساله تأثير چشمڭگَيرى بر تـار يخ بـعدى پـروس


 در كشورهاى اروپيايى از سوى ديگر بر آن كشور تأثير كَاشتند. از اين رو رو تصادف






 مىتوانست مخالف آنجه ما مىدانيم بوده باشد. اين اشتباه بزر رگى است. عـلـل
 در همكلاف شده باشند - در هيج شرايطى نيازهاى اجتماعياعى بزر ركى كه انقلاب فرانسه را به وجود آورد نفى نمىكينند. تا زمانى كه آن نيازها برآور ده نشده نـيه باقى

مىماند، جنبشث انقلابى در فرانسه أدامد مى يافت. براى آنكد محصول آن جنبش



 جزئى فرضى سنت بوو تنهامى توانست در خصلتهانى فرد دی شخصيتها تا تجلّى

 يا بيش از استعداد اجراى ترقيات فنى،كشفيات و اختراعات برخور دارند. منظور سنت بوو اين خصلتها نيست. ولى هيج خصال فردى ديگرى كـي كه اشـخاص را را مستقيماً بد تأثير بر نير وهاى مولد و به همين گونه بر روابط اجتماعىىاى كـي كه آن






 جديد آن بيشتر دمساز باشد، نياز اجتماعى مبرم فرانسه بود. برجسـتـنترين و مفيدتر ين سياستمدارارن در آن زمان كسانى بودندكه بيش از ديگّران بيران به برآوردن

 صحنئ سياسى خارج نمى ساخت؟ حزب هوا هواداران سـلطنت مشـروطهـ، قـدرت چشم گیير خود را براى مدّتى درازتر حفظ مىكرد و بنابراين مقاومتش در برابر

جمـورى



 جمهور ى خواهانئ ايشان دمساز نيست از هوادار ى او دست مـىشستنـدو متعاقب




 البتَه به شخص ديگرى واگَذار مىشدوا ين شخص بد فـر فرض اين هممكداز هر حيث

 احتمالأ از شكست خلاصى نمى يافتند. ولى ممكن بود حزب بـ روبسپير قـدرت خود راقدرى زودتر از دستمى دادادوما اكنـون نداز از ار تجاعتر ميدور بلكداز از ارتجاع









رمعكوس" آنحّد از عمل فغال روبسپير بد بار أمد، خارج از موضوع است.



















 فغال، مستعدو جانطلبدر كنار اوكمنبودند. مقامیى راكهن بناپِارت بهد دست أورد،

* La vie en France Sous Le Premier Empire, Par le Vicomte de Broc; Paris, 1895, PP. 35-36 et. Seq.

FFID نتش شخصيت در تاريخ















 جزنى و خاص آنها را تنيير دهند ولى نمىتوانند سمت كمى أنها ,اكد زير تأثير نيروهاى ديگر تعيين مميشوند تغيير دهند.

## V

افزون بر اين ما بايدنكتد زير رامورد توجّد قرار دهيهم.در بحث مر بر بوط به نقش
 توجّه خواننده به آن مفيد خواهد بورد نايلئون باظهور در نقش اشمشير خوب" براى نجات نظهم عمومى، از همג

زنرالهاى ديگر براى ايفاى چنين نقشى جلوگيرى كرد و برخى از ايشان ممكن
 كرد اجرا كنند. زمانى كد نياز عمومى به فرمانروايیى نظامى ارضا اريا اجتماعى راه را برایى اشغال اين مقام براى ساير سربازازان با با استعداد سذّ نـمود.


 قدرت اجتماعىاى كد او را به صحنـه أور دهو و از او پشتيبانى


 در نظر ما چنیين مىنمايد كد بدون او، حركت اجتماعى كه قدرت و نفوذا او بر آن استوار بود، به وجود نمىيآمد.









 يا L ا يا حل مسئلهرابه عهدهمىترفتندو ريسمان تكامل معنوى به رغم مرت

FFMロ نقش شتخصيت در تاريخ

پيشرس A اززگزند حوادث در امـان مىمـاند.
كسى كه از استعداد خاصى بهر ممند است است برايى اينكه استعداد او بر بر سـير حوادث تأثير عظيمى داشته باشد دو شر ط لازم است: نخست اينكه استعداد اس او او


 را بر كسىى

 سال IVA9، داوت، دسكز، مارمونت و ماكدونال در رديف افسران جزء







 وجود داشتهاندكه بالقوه نوابغ نظامى بودهاند."***


 فرمانروانى جهان گرددر.
** Cf. Histoire de France Par Victor Duruy Paris 1893 t II PP 524-25.


استاندال متذكر مىشود كه هر گاه مردى در همان زمان متولَد مىشد كه

 مىتوانست مدّتها باكورگزيو كه در IDFF مرده است و با ميكلانز كه تا IDFF زنده بود بسر برد. آن شخص بيش از مىتوانست باتين تورتو، باسانو، و رونزه، زولين روگانو و آندره دل سارتو آشـنا باشد و كوتاه سخن او معاصر همdٔ نقاشان بزرگ مىىبود به استثناء آنهايىى كه به مكتب بولونى كه يكـ سده بـعد ظهـور كـرد تـعلق داشـتـند." بـه هـمين گـونه مىتوان گَفت كسى كه در همان سال تولّد وورمان تولّد مىيافت، مـىتوانست شخصاً به تقر يب با همةُ نقاشان بزرگ هلندى آشنا باشد تِ"\# و مردى بـه سـن شكسپير با عدهاى از نمايشنامه نويسان برجسته معاصر بوده است.":** مدّتهاست كه متوجّه شدهاند كه استعدادهاى درخشان در همه جا زمانى پيدا مىشوندكه روابط اجتماعى موجود براي تكامل آنها مساعد است. اين بدين

 شتُش جلد دوم. YYY.

* Histoire dela Peinture en ltalie.

 IGY.







نقش شخصيت در تاريخ

معناست كه هر انسان مستعدكه بالفعل ظهور مىكند، هر انسان مستعدى كه به نيرويى اجتماعى تبديلمىشود محصول روابط اجتماعى است. اگر چنين است، چس روشن است كه چرا افراد مستعد چنان كد يادآور شديـم فقط ويـرگّىیهای فردى حوادث را مىتوانند تغيير دهند نه سمت كلى آنهها را. اينها خــودشان محصول اين سمت كلى هستند و اگَ اين سمت كلى وجود نداشت ايشان هرگز از آستانهاى كه بالقوه را از بالفعل جدا مىكند نمىگَشتنـد. بديهى است استعداد داريهم تا استعداد. تين در اين گَفتد خود حق دارد كه: (هنْگامى كه گام تازهاى در تكامل تمدن، پـيدايش شكـل جـديدى رادر هــنر مى طلبد، آنگاه دهها استعداد به وجود مى آيندكه تنها نيمى از تفكر اجتماعىى را بيان مىكنند. ايشان در اطراف يك يا دو نابغهاى كه آن را به طور كـامل بـيان
 ارتباطى با سير كلى تكامل اجتماعى - سياسى و معنوى ايتاليا ندارد، را فائلّ، ميكلانز و لئونارد داوينچچى در ايام كودكى مىمردند، البتّه هنر ايتاليايى از كمال كمترى برخوردار مىشد ولى سمت كلى تكامل آن در دورة رنسانس همين گونه مى بود كه هست. رافائل و لئونارد داوينجى و ميكلانز اين سمت كلى را ايـجاد نكردند، اينان فقط بهتر ين نمايندگان آن بودند. در واقع، در اطراف نـن نابغه معمولاً مكتب كاملى به وجود مى آيد و شاگر دان او سعى مىكنندكه جزئىترين نكته را در شيوههاى او تقليد كنـند به همين علت وقفهاى كه در هــنر ايـتاليايى عـهـد رنسانس با مرگ پيشرس رافائل، ميكلانظ و لئونارد داوينچچى پيش میى آمد، تأثير شـديدى بـر بســيارى ويـزگگىهاى ثـانوى و فـرعى تـاريخ بـعدى آن بـر جـاى مىیذاشت. اگر در سير كلى تكامل معنوى ايتاليا در رابطه باعلل كـلى تـغيير مهمتى روى نمىداد در تاريخ هنر نيز هيجگونه تغيير ماهوى حاصل نمىگشت.
*H. Taine, Histoire de La Littérature anglais' Paris, 1863, T. II, P.5.

ولى چنان كه مشهور الست تفاوتهاى كمى سرانجام بـه اخـتـلافات كـيفى منجر مىگردد. اين در همه جاصادق است و و در مورد تاريخ نيز صدق مىكند. گرايش معينى در هنر ممكن است بد بدون نمايند


 قدر كافى براى ايجاد استعداد تازه عميق نباشد. بااين همه چجون عمق هر گرايش

 تعيين مىشود، اينجا نيز در آخر ين تحليل همه چجيز به سير تكامل اجتما رابطه نيروهاى اجتماعى بستگى دارد.
$\wedge$
بدين گونه، سجاياى شخصى رهبران، صور فردى رويـدادهـاى تـاريخى را
 آن رويدادها نقشى ايفا مىكند كه سمت آن سرانجام برحسب آنچهـ اصـطلاحاً علل عام مىنامند يعنى در واقع برحسب تكامل نيروهاى مولد و در نتيجه روابط

 كلى عميق اجتماعى. سدء هزّدهم به اين علل عام كمتر انديشه مىكرد و و سير
 فيلسوفان سده مزبور، ادعامىكردندكه تاريخ بر اثر ناجيزترين علل مثلاًاگر يكـ



هواداران گرايش جديد در علم تاريخ مىكوشيدند ثابت كنـند كد تـاريخ بـا وجود همهٔ (اتممها)، نمىتوانست جز در سمتى كهسير كرده است، سير كند. ايشان در كوشش براى تأكيد بيش از انــدازه بـر تأثـير عـلل عـام، سـجايـياى شـخـي شخصيتهاى تاريخى را ناديده گرفتند. به موجب استدلال ايشان جابه جايى اشخاص كم يا بيش مستعد، حتّى ذرهاى همم در سير رويدادهاى تاريخى تأثير نمىداشت. تولى اگر ما چنين فرضى را تصديق كـنيّم آنتعـاه بـايد ايـنـ را نــيز بپذيريمم كهعنصر شخصى در تاريخ به هيج وجه اهميَت ندارد و اينكه همد چيز مىتواند به عمل علل عام، به قوانين عام پيشرفت تار يخى تنزل يابد. اين آن چنان افراطى بود كه هيج جايى براى ذرهاى از حقيقت در عقيدة مخالف بافى نمىگَاشت. درست به همين دليل بود كد عقيدهُ مخالف حق موجوديت خود را حفظ كرد. تصادم ميان اين دو عقيده شكل تناقض مانعة الجمعى را بـه خـود گرفت كهطرف نخست آن قوانين عام و طرف دوم فتّاليّتهاى اشخاص بود. از ديدگاه طرف دوم اين تناقض، تاريخ صرفاً زنجيرى ازتصادفات بود؛ از ديـدگاه طرف نخست، چنـين مینمود كه حتّى ويزگگى هاى فردى رويدادها به مـوجب تأثير علل عام تعيين مىشوند و به سجاياى شخصى شخصيتهاى تاريخى بستگى ندارند. نتيجه اين مىشود كه ويزگگىهاى مزبور وابستئ علل عــامانــد و نمى توانند تغيير يابند اعماز اينكه شخصيتها تغيير كنند يا نكنند. بدين گونه اين نظر يه خصلتى فاتاليستى به خود مىگيرد.
اين از حيطئ ديد مخالفان پوشيده نبود.سنت بوو نگَش مينيه رادر تاريخ با نگّرش بوسوئه مقايسه مىكند. بوسوئه تصور مىكردنيرويى كهسبب رويدادهاى
** ائشان در بحث از خصلت قانونمند حوادث تاريخى بدين طريت استدلال مى مكردند. با با

 نه توصينـهاى ايشـان، بل اسندلالههاى ايشـان است.

تاريخى مىگرد دد از أسمان نازل مىشود و اينكه حوادث به منظور تجلّى اراده پرورد


 فاتاليستى بود. از اين لحاظ فيلسوف خيلى از كشيـى دور دور نبود.



 مىنگريستند كه همئ علل عام حركت تاريخى ناشیى از آناند و از آ آن تـبعيت

 نظير ايشان، تأثير شهوات راكه غالباً از حيطهُ تفتيش عقل گَريزانانـد پـيـيش

 مىتوانستند به مردم فرانسه شهواتى تزريق كنند مخالف آنجه موجب تحر يك آنان شده بود، محصول انقلاب فرانسه ممكن بود معكوس آنجپه در واقع روى داد از كار در آيد؟ مينيه مىكفت زيرا شهوات ديكر نمى توانست در آن زمان مردم


 طبيعت انسانى از پيش تعيين شده است. فاتاليسم در اينجا در نتيجهُ نايديدى


نايديدى است. گفته شدهاستكهاگر همهٔ يديدههاى اجتماعى وقوعشان الزامى

 نتيجئ علل عام صورت وقوع مى يابد، پس مفرد يا خاص، از جمله مساعى من


 ولى هنگَامى كه در مورد نظرات مورات موخان فرانسوى دور نَ بازگَشت سلطنت به كار

مىرفت موجه بود.
اكنون بهطبيعت انسانى ديگر نمى توان همچجون عامترين و نهايیترين علت


 همچجون نهائى ترين و عامترين علت حركت تاريخى انسان بنگً يمر يم و اين تكامل نيروهاى مولد است كه تغييرات متوالى در روابط اجتماعياعى انسانها مىكند. موازى بااين علت عام علل خاص نيز عمل مى مكنـند، يعنى آن موقعيّت

 ديگر يعنى همان علت عام ايجادمیگرّردد.
سرانجام تأثير علل خاص با تأثير علل فردى يعنى صفات شـئى شخصى اشخاص

 عمل علل عام و خاص وارد كنـند زيرا سمت و و سو و و حدود تأثير خود آنير آنها تانيع علل عام و خاص است. با اين همه ترديدى نيست اكـر عـر عـلل فـردى ديگرى

جانشين عنل فردىاى مىشدندكد در تاريخ تأثير داشتهاند، تاريخ ويزگىهاى متفاوتى مىداشت.
 قاطع و بار ها اعلام كر ده است كه بد عقيدهٔ وى ذهنيت اجتماعي علت اسنى اساسى








 پرستش قهرمان، شخصيتها را آغاز كنندكان مى خـوانداند. اين توصيف بسـيار



 شدهاست.او براى تحقق اين نيازها از خود البتكار نشان میىدهد. او قهرمانى استى است نه به آن معناكهمى تواند سير طبيعى امور رامتوقف كند يا آن را تغيير دهد بـ بل به
 همة ارزش واهميّت، همهُ قدرت اودر همين است. ولى اين ارزشیى بس شگّرفو قدر تى بس سهمگًين است. معناى سير طبيعى حوادث جيست؟

YOID نقش شخصيت در تاريخ

بيسمارك متذكر میشود كه ما نمىتوانيمر تاريخ بسازيمر بلكه بايد مــنتظر ساختن آن بشويهم. ولى تاريخ به وسيله كى ساخته مىشود؟ به وسيله انسـان اجتماعى كه يـَانه عامل آن است. انسـان اجتمـاعى روابط ميان خودش، يعـنى روابط اجتماعى را ایجاد مىكند. ولى اگَ او در هر دورهٔ معينى، روابط معينىى ايجاد مىكند و نه هر روابطى را، پس اين البتّه بدون علت نيست. چگ̌ونگیى اين روابط وابستةُ چگَونگی نير وهاى مولد است. هيج انسـان بزرگیى نمى تواند روابطى را به جامعه تحميل كند كه ديگر با خصلت اين نيروها تطبيق نمىكند يا اينكه هنوز با آنها منطبق نيست. او در واقع بدين معناست كه نمى تواند تاريخ بسازد و بدين معنا او بيهوده سعى دارد عقربك ساعت خود را به جلو بكشد. او گذشت زمان رانهمىتواند شتاب بخشد و نه به عقب بازگر دانن . اينجا لامپرشت كاملاًحق دارد: حتّى بيسمارك در اوج قدرت خود نمـىتوانست آلمان را به وضع اقتصادى طبيعى بازگر داند.

روابط اجتماعى منطق ذاتى خود را دارد: تا زمانى كه مر دم در روابط متقابل معينى به سر میبرند، به شيوهاى معيّن احساس مىكنـند، مىانديشـند و عمل مى مننـد و نه به شيوهاى ديگر، هر كوششى از جانب هر شخصيتى براى مبارزه با اين منطق لاجرث بىثمر خواهد بـود؛ سـير طـبيعى امـور (ايـن مـنطق روابـط اجتماعىى) همهٔ مساعى او را نقش بر آب خواهدكرد. ولى هر گاه من بدانم روابط اجتماعى حاصل از تغييرات معينـى در فرايند اجتماعى -اقتصادى توليد در چه سمت و سوئى تغيير مـىكند، مسن هـمحنين تشـخيص مسىدهم كـه ذهـنيت اجتماعى در چه سمت و سوئى در حال تغيير است؛ در نتيجه من به تأثير گذارى بر حوادث تاريخى قادر خواهم بود. تأثيرگذارى بر ذهنيت اجتتماعى به معناى تأثير گذارى بر حوادث تاريخحى است. از اين رو به معناى معينى، من مىتوتوانم تاريخ بسازم و نيازى نيست كه منتظر بمانم تا اآن خود ساخته شودا. مونود بر اين باور است كه رويدادهاو شخصيتهـاى واقعاً مهمّمّ در تاريخ تنهها

بد عنوان علانمر و نشاندهاى تكامل نهادها و شرايط اقتصادى مهمَ هستند. اين انديشئ صحيحى است گَرچد بسيار غير دقيق بيان شده است است. ولى درست بـهـ
 "حركت آهسته، شرايط و نهادهاى مذكور بى اساس است. تغي اسيرات كمه يا بيش أهستـد در اششرايط اقتصادى الهـ طور متـناوب جامعله را با با




 ولى ما تصور مىكنيمكد مونود اين تقابل را بيشتر از ازين جهت اني انجام مىدياد
 هواداران جديد تكامل تدريجى خيلى بد اين اين تكيه كلام علاقهمندند. از از لحـاظ

 منطقى در برابر انتقاد تاب مقاومت ندارد.

 و قلبى براي دوست داشتن نزديكان خود دارند، ميدان فعاليت باز است. مفهو يرم



## گَفتار نخـست

(19.1 مارس A)

خانمهاو آقايان:
هنگًا



 ولى اگر اين محاسبات راكنار كذار يم كد همواره تـقر يبى و مـبتنتى بـر حــد

 آورداين استكه تقريباً در حدوددويست نسل، متواليأجانشين يكديگر شارئر شدهاند




با باينهمد جنبشثى بد همر پيوستد و يگاند وجود داشتد است، چیيزى كد ما آن را
تار يخ نوع بشر مىناميـم.

 پـناهگًاهى در بد الصطلاح مساكن جمعى بودند و اگَ آن شيوهُ زندگَى را با مثلاً







 تاريخ خواندداند. و من ترجيح مىددهم تبيين تاريخ بد شيوهاى علمى خوانـده
 نمى شود بلكه خواستار آنست كه بفهمد خـرا آنها بدين گونه روى دا دادهاند و و

نه به گونه ديگَر.
فلسفذّ تاريخ، مانند هر موضوع ديگرى، تاريخ خودش را داشته است. مـن

 فلسفهٔ تاريخ خودش را داشته است.
 متعددى وجود داشته است و نه فقط يكى مكتب واحد فلسفئ تاريخ. من با شما موافقهولى در عين حال از شما مى خواهمكه توجه داشته باشيد مكاتبگوناگون
rosCl سيرى در تحوّل فلسفة تاريخ

فلسفد كد در دورذ معينى از تاريخ بد وجود أمدداند. هموارد در چیيزى اشتراک

 مىتوانيهر پرسشى تحت مطالعد راباكَفتن اينكد هر دور رٌ تار يخى فلسفهُ تاريخ خود را دارد، سادد كنيم. ما در صحبتههاىمان بد برخیى از اينها خواهيهم پرداخت. من با فلسفذ يزدان شناختى و بد عبارت ديگر تبيين يزدان شناختتى تار يخ أغاز خواهمركرد. منظور از فلسفهُ يزدان شناختـى يا درك يز دان شناختى تار يخ چجيست؟ اين ابتدايـىترين تبييين است و با نخستين تلاش انديشذ انسـانى بـراى نـوعى
 در حقيقت، ساددترين تصورى كد انسان مىتواند از طبيعت پيدا كند اين است كه وى مىیبيند كه در طبيعت، پديددها بد يكديگر بستگیى ندارند و تحت حاكميت قوانين تغيير ناپذير نيستند بلكد با عمل يكى يا چند ارادد مانند أرادذ خود او فراهمم مى أيند. فيلسوف فرانسوىگىيو Guyot در يكى از كتابهاى خود.
 در آسمان نشان دهد. كودك تصور مـىكرد كــــــــاد داراى روح است ؛ انســن ابتدايى نيز مانند آن كودك، كل طبيعت را داراى روح مىانگــاشت. آنيميسم، نخستين مرحله در تكامل انديشهُ مذهبى بود: نخستين گام علمر نـفى تـبـيـين آنيميستيكى پديددهاى طـبيعى و نـيل بـه دركـى از آنـها بـــد مـعناى تـبعيت پديدههاى طبيعى از قوانين معين بود. در حالى كد كودك تصور مىكند كد ماد بد علت ترسناكىاش از نشان دادن خود امتناع دارد، دانشمند طبيعى بـراى مـا

 اما در حالى كه علم در مطالعه و شناخت طبيعت گامهاى بالنسبد سريعى

بر داشتـد است در مطالعئ جامعئ انسانى و تاريخ آن گامهيايش بدمراتب أهس آهستهتر بوده است. تبيين آنيميستيك پديدههاى تاريخى حتى آن هنگام كه تـبيين

 توضيح پيشر فت تار يخى انسان بد مثابه تجلى ارادر يك يا چند
 است كد ما تبيين يز دان شناختى تاريخ مينىاميمهـ
 مشاهير - اگوستين قديس، اسقف هييو (الجزاير كنونى) و بوسوئه، استف شهر
موآ (در فرانسـ) مكث مىكنم.

اكوستين ( ( $ا$ (





 داشت كد اين خدا، اميراطوريهاى جهان را، تسلط آنها و بندگى آنها را برای كنـار ماندن از قوانين حضرت احديتش تحمل تواندكرد؟
(cité de Dieu, trad. d'Emile Saissct, livre V,chap. XI , pp. 292 - 93).

اگوستين قديس در هيچیک از توضيحاتتش درباره حوادث تاريخى از اين ديدگاه كلى منحرف نشد.

هنگامى كه موضوع چگگونگى تبيين عظمت رومى ها در ميان بـود، اسـقف

MOVD سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

هيپو به تفصيل شرح داد كه چگونه آن عظمت مورد نياز پرو ردگًار ربانى بود. او

 توالى زمان در مر تبه آخر بود بايد در عظمت و وسعت پيشاپيشث همه قرار گیيردو چون او در نظر داشت از آن امپراطورى برایگّوشمالى دادن تعداد زيادى از ملل استفاده كند، امٌراطورى مزبور را به مردانى سپرد كد به سـتايشى تـملق آميز و افـتخخار، اشـتياق داشـتند ولى ايـن افـتخار را در شكـوه و عـظمت كشــورشان
 به خاطر أن گَناه خاص ـعظمستطلبى - بر حرص مال اندوزى وگَناهان ديگر غلبد كنـند. آخر نمىتوان اين حقيقت را ناديدهگر فت كد عظمتطلبى، خود يكـ گَناه است.ال، و جز آن. (t.i,p.301). هنگامى كه موضوع شكفتگى كنستانتين، نخستتين امپراطور ى مسيحى در
 تبيين كرد.اگوستين قديسى مىنويسد: ااخداى بزرگكدمى میخواست كسانى راكد
 عظمت روى زمين بدون جلب مساعدت شياطين قدر قدرت غير ممكن است، اراده كردكه پر تو لطف خود رابر امپراطور كنستانتين بيفشاندكه بر كنار از توسل به خدايان دروغين فقط خداى حقيقى رامى پرستيدكه بيث از هر كس ديگَر بر

او رحمت آورد.1 (t.1,PP.328-29).
سرانجام هنگامى كه موضوع اثبات اين نكته بود كه چرا يكـ جنگً بيشتر از
 ادرست بهمان گونه كه عزت و ذلت بر حسب تدابير عدل و رحمت او، در دست اوست، هم اوست كه بر طول جنگگها حكمم مى راند و كوتاهى يا امتداد آنها را نيز برحسب اراده خود تعيين مىكند" (t.I,p.323).

اگوستـين قديس چنانكد ديده مىشود. در وفادارى به اصل اساسـى خـود پابرجا بود. متأسفانه ايمان به اصل معينى براي تبيين درست حوادث تاريخى



 رهنمودى در تحليل واقعيت تار يخى مور د استفاده قرار گير د.
 مز بور هيجّ اسلوبى براى تحليل واقعيت تاريخى الرائه نمى دهد. و و اما دا در باب اصـي


 اسرار خود را بر او فاش كر دهاست. آنتاه مؤلف با باهمين اعتقاد و با باهمين ايمان بان بـد اصل اساسى خود است كه در همان كتاب بد ما ممگويدكه راهر اهمهاى خدا غير قابل تحقيق اند. اما اگر قضيه چنين است پس چرد ا این وظيفئ بيهودهو و بیى ثمر مطالعئ

 حتى انسانهاى بسيار رير شور و تزلزلنلانيذير در ايمان خود، مجبور بودهاندانداز تعبير
 رعايت كنند و نمى خواهند قبول كنندكه چيزى غير قابل تحقيق، يعنى غير قابل توضيح و غير قابل دركى همه چيز را تبيين مىكندي و همه چيز را قابل دركى مىیازد.

حال اجازه دهيد به بوسوئه (IFYY_IV•F) بيردازيـهم. بـوسوئه نـيز مـانـند اگوستين قديس در تعبير تاريخ ديدگاهى يزدان شناختى داشت. او بر اين باور

M09] سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

بود كد سرنوشت تار يخى ملل يا چنـانكد خود مـى كَفت انقلابات و امپراطور ىها، تحت هدايت پرور دیًارند. او در Discours: Sur Lhistoirc Universerlle
 اسرائنيل) داشتـند خداوند از آشور يان و بابليان برایی گوشمـالى أن قوم، از ايرانيهِا براى احياى أن، از السكندر و جانشينان او براى حمايت أن، از أنتيكوس منرور و
 سوريد كد قصد نابودى آن قوم را داشتـند استغاده كرد. يهوديان تازمان تيسى
 منكر شدند و حضر تش را بد صليب كشيدند، همين روميها نادانستتد بد انتقام
 سخن كوتاه، همذ ملل و همذّ دولتهاى بزرك كد در صحند تاريخ جانشين يكديگر شدند، بد طرق گَوناكون يکى هدف واحد را پیش مى بردند: پيشرفت دين مسيحى و اكرام و اجلال خداوند. بر مبناى وحى روح القدس بد يحيى تعميد دهندد، وحى اى كد خود يحيى در كتاب مكاشفذّ يوحنا شرح داده است. بوسوند بـد شاكر د خود نشان داد كـد چگگوند امر غيبىى خداوند امپراطور ق رم و خود رم را بـ زانو درآورد. بوسوند از همذ اينهها حرف زد ـ او نيز! مثل اينكد راههاي خداوند ديگَر قابل تحقيق شدد بود و آنجّد شايان توجد است اين است كد منظرئ فرايند تار يخحى در او هيجِ چجيز جز انديشذّ بيهودگَى امور انسانى برنينگَيخت. او مىگَويد: ابدين گَوند هنگَامى كد

 لرزه در آوردند، هنگًامى كه شما آشوريان بـاستان و جـديد، مـادها، پـارسهانـ يونانيان و رومىها را مىبينيد كه خودشان رادر برابر شما يكى بعد از ديگرى نشان مىدهند و سقوط مىكنند، آن سقوط هولناكى در شما اين احساس رابد

وجود مىى أورد كد در اين جهان براى هيجـج كس امنيتى بنيست و بى ثباتى و بى
قرار ى سرنوشت انسان است." (Discours, P.339).




 انسان تنها پس از مرگَ ميسر مىشود.
من از شما خانمهاو أقايان مى خواهمم كد اين ويزگى را به يا ياد داشته باشيدكه در بحث بعدى من براى مقايسـ بـ در در خواهد خور خورد.


 معطوف ساخت. او مینويسد:آآن خداى يعانهاى كد تسلسل عالمر رادر وجود آورده است، آن آن


 انسانهاو ملل از خواصى برخور دارندمتناسب باسباع بظمتى كه براى آنهامقدر است است باستثناء برخى حوادث فوق العادهكد خداوند مى خوراست باست باوقوع أنها ارادأخ خود


 موفق مىىسازد ؛ مقصد واقعى علم تاريخ اين است كه براى هر دورئ خاص علل
r\&ID سيرى در تحوّل فلسفة تاريخ

خفيداى راكه تغييرات بزرگَ را تدارك ديدهاست و پيشآمدهائى كد موجبات اين تغييرات را فراهم أورده است روشن كند.4 (Discours PP.339-40) بدين گَونه به باور بوسوئه، در تاريخ حوادهن رونى روى داده است كه در آن فقط انگَشت خداوند خود رانشان مى دهد ؛ به عبارت ديگر حوادثى كد خداوند در آن
 اكثر موارد، با روند عادى اشياء تغييرات واقع در هر دوره تاريخى بوسيله علـلـ اري
 مطالعهٔ آن علل كه حاوى هيج چييز ماوراى طبيعى نيستند چون به طبيعت انسانها و ملل مر بوطاند.

پس در تبيين تاريخ از نظر يزدان شناختى، بوسوئه جاى قابل توجهى بــ تبيين طبيعى حوادث تاريخى اختصاص داد. راسـتـى را اليـن است كـه تـبيين طبيعى رابطةٔ تنگاتنگگى با حكمت الههى داشت. چراكه خداوند در نهايت امر بد انسانها و ملل، خواصى متناسب باعظمتتى كه براى آنها مقدر است، دادهاست. اما وقتى كه اين خواص بد آنها اعطاگشت، خود خا را بد طور مستقل بروز مىدهند و از آنجا كه اين خواص خود را بروز مىدهند ما نه فقط حق داريــم بـلكه چــنانكد بوسوئه قاطعانه اعلام داشت وظيفه داريم در جستجوى تبيين طبيعى تاريخ

برآئيم.
مز يت بزرگیى كه فلسفهُ تاريخ بوسوئه بر فلسفهٔ تاريخ اگوستين قديس دارد اين است كه بوسوئه بر نياز به مطالعهٔ علل خاص حوادث پاى مى فشارد ولى اين
 و محدوديت تعبير الهمى محض، يعنى اسلوبى كه عبارتست از تبيين پديدهها به موجب يك يا چند نيروى فوق طبيعى.

از اين پذيرش در سدهٔ بعدى مخالفان حكمت الهى ماهرانه استفاده كردند. خــطرناكتــرين ايــنان ولتـر بــود كـهـ تـذكرات نـيشدار زيـرين را در Essai

Surlesmoelurs des: nations: تتبعاتى در باب ملل مشهور خود داد: ههيج چيز ارزشمندتر از اين نيست كد در بارة شيوها


 Beychot,1.I,P. 346)

بدين گونه، تبيين تاريخ از نظر حكمت المى به كنارى افكـنده شـد. ولتر

 پس جیيس؟ فلسفئ تار یخ ولتر كوششى در تعبير علمى تاريخ استى. حال اين كوششى رابه تفصيل بيشترى مور دبر رسى قرار دهيريم ؛ مثلاً بار به بينيم بد عقيدهٔ ولتر چه عللى موجب سقوط اميراطورى روم گَشت؟



 روميها نابود نشدند آن طور كهم ماريوس سيمبرى را انابودكرد؟" اين بدين علت

 دستهاز شهرى به شهر ديكر و به ميان مردم مىرفتند به به منظور اثبات يا ابطال
 اساولاد سـيیوس وارد جـدال بـا يكـديگر شـده بـودند، احـترام شـخصى از
** ميلاد به دست كنسول. روم كائيوس ماريوس تارو مار شــدند (ويراستار).

M\&Mロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

هور تنيسيوسها و سيسروها به سير يلها،گر يگورىها و آمبروسها انتقال يافته بود. همه چیيز از دست رفته بود. و اگر شخص بايد از چیيزى حيرت زده شود اين است كه امپراطورى روم برای مدتى ديگر دوام يافت." (هـمانجا، جـلد اول ص
.i(TVY
در اينجا شمـا به روشنـى مىبيـيد كه به عقيدهٔولتر علت عمدهٔ سقوط روم چه بود. أن علت پيروزى مسيحيت بود. ولتر اين را با همـان طنز نيشدار معمول خود گَت:ا(مسيحيت راه بهشت را باز كرد ولى امٌراطورى را بر باد داد) (همانجا جلد اول، ص YVV). آيا او حق داشت يا برخطا بود؟. اين چيزی است كه فعلاً مورد
 نظرات مزبور را مورد تحليل انتقادى قرار خواهيم داد. بدين گونه ما مىبينيهم كه به عقيدهُ ولتر أمپراطورى رم بـه عـلت پـيروزى مسيحيت سقوط كرد. اما البته مىتوان پرسيد: چرا اين مسيحيت بودكه در رم پيروز شد.
به عقيدهولتر ،اين كنستانتين بودكه بهطور عمده آلت فراهمم آوردن پيروزى مسيحيت بود. ولتر موافق با حقيقت تاريخ، او را به مثابه فـرمانروائـى شـرير و فريبكار توصيف مىكند. اما آيا ممكن است هر آدمى، حتى اگَ امپراطورى به غايت شرير و موهوم پرست باشد باعث پيروزى دينى گردد؟ ولتر تصور مىىرد چنیین چییی امكان دارد ؛ آرى، در آن زمان تنهااو نبودكه چنين تصورى داشت، همdٔ فيلسوفان در آن زمان بدينگونه مى|انديشيدند. به عنوان مثال، من عقيده نويسندهُ ديگرى رادر باب خاستگاه قوم يهود و مسيحيت نقل مىكنم. در حالى كه تبيين يزدان شناختى تاريخ عـبارت از نسـبت دادن تـحول تاريخى به أراده ياافعال مستقيمٌ يا غير مستقيم يكى يا چـند نيروى فوق طبيعى است، تبيين ايدهآليستى عبارت است از نسبت دادن آن تحول تـاريخى بـه تحول اخلاق و ايدهها يا همانگَنه كه در سده هزذدهممگَفته مىشد به عقيده.

ســارد مـــنويسد: امــنظور مـن از عـقيده، مـحصول انـبوهى از حـقايق و
 احترام يا تحقير، عشق يا تنفر راتعيين مىكندو تمايلات ور رسوم، رذائل و فضائل


Litterture,.1II,P.4(\%)
 عميقتر ين علت فرايند تار يخى هستند و دليلى براي تعجب ندار داء اگر مورخى به به عقايد به مثابه نيروئى كه سرانجام، حوادث دور أى از تاريخ را تعيين مسىكند، نگاهكند.
|گَر عقايدبه طور كلى علت حوادث تاريخى هستند، يس كاملاً طبيعى است
 انديشههاى مذهبى (مثلاً در مسيحيت) جستجو كنيم. در نتيجه، ولتر با باين
 مؤمن ماند.

اما در ميان فلاسفهُ سدذ هزّدهم چنـد نفر به عنوان مـاتر ياليست، مشـهور
 صاحب كتاب نه كمتر مشهور روح. كاملاً طبيعى بود كه تصور كـنـيم كـه ايـنـين



 دائرةالمعارف تصور مىكر دندكه عقايد بر جهان حكومت مىكيند و اينكه تبيين نهائى همهٔ تحولات تاريخى عبارت از تحول ايده هانست.
اجهل، خطا، بيشداورى، فقدان تجربه، سنجش و پيش بينى -اينهاهستند
r\&ロロ سيرى در تحوّل فلسفهّ تاريخ

منابع واقعى فساد اخلاقى ـ انسانها نسبت به يكديگر پيشى داورى نشان مىدهند و به همعنانشان صدمه مىزنند تنهها از اين رو كه تصورى از منافع واقعى خود ندارند... (نظام طبيعت، جلد دوم، فصل اول ص ه). جاى ديگرى، در همين كتاب مى خوانيم:اتاريخ به ما ثابت مىكند كـه در خصوص حكومت، ملتها هموارؤ بازيچهُ جهل، ندانمر كارى، زود باورى، ترسههاى بى مورد و بالاتر از همه بازيحهُ شهواتى بودهاندكه بر جمعيت مستولى بو بودها باست. ملتها، مانند بيمارانى كه پيوسته در بستر خود غلت مىزنند و قادر نيستند وضع آسودهاى پيداكنند، غالباً اشكال حكومتى شان راتغيير دادهاندولى هرگز قدرت يا استعداد اين را نداشتهاند كه ريشه را الصلاح كنند و منبع واقعى فسادشان را پيدا كنند. ايشان بى وقفه با شهوات كور خود، جوش خوردهاند، (همانجا جلد دوم ص TV).

اين نقل قولها، به ما نشان مىدهدكه به عقيدهٔ هولباخ ماترياليست، جهل علت مصائب اخلاقى و سياسى بوده است. اگر مر دم شرارتمىكنـند، اين به علت جهل آنهاست، اگر حكومتههاى آنان مهمل است اين به علت أن است كه ايشان نتوانستهاند اصول واقعى سازمان بندى اجتماعى و سياسى راكشف كنند، اگر انقلابات وقوع يافته بوسيلهٔ ملتهها، از قطع فساد اخلاقيى اجى و سياسى عاجز بودهاند، از آنروست كه ملتهاى مزبور از شناخت كافى بهره نداشتهاند. اما جهل چيست و خطاكدامست؟ پيشداورى يعنى چه؟ جهل و خطا و پيشداورى صـرفاً عـقايد اشتباه آميزند.اگر جهل، خطاو پيشداورى ازكشف پايهة واقعى سازمان سياسى و اجتماعى توسط مردم جلوگیرى كرده است پس روشن است كه جـهان تـحت حاكميت اعتقادات كذب بوده است. در نتيجه هولباخ در اين مسأله بـر به همان نظراتى باور داشت كه فلاسفهٔ سده هرّدهمم به آن معتقد بودند. و اما هلوسيوس، من فقط عقيده او را در مورد نظام فئوداللى نقل خواهمم كرد. وى در نامهاى به سارين درباره روح القوانين منتسكيو نوشت: شاما او در مقالة

مشخصات فيفها مى خواهد چه مهملى به ما بياموزد؟ آيا اين موضوعى است
 اين هرج و مرج قوانين توحشآميزى نتيجه شودكه بر اثر زور تثبيت شده و از روى نادانى مورد احترام قرار مىيگير د و همواره مخالف نظه عادلانهاشياءاست.
.(Discours, t.III,P.314)
در جاى ديگرى مىنويسد: امنتسكيو تمايل بسيار زيادى به فـئوداليسـمم دارد و حكومت فئودالى اوج بيهودگى و بطالت است)(همانجا. جلد بدين كونه هلوسيوس كشف كر دكه فئوداليسم يعنى يكـ نظام كلى نهادهاى اجتماعى و سياسى، اوج بطالت است و در نتيجه خاستگاه خود رد را را به جهل يا يا به عبارت ديگر به عقايد اشتباهآميز مديون است. بنابراين، عقايد اعم از خوب يا يا بد همواره بر جهان حكومت مىكينـند.

 لازم را درباره آن به دست أوردهايم، نه فقط مجاز هستيه بلكه ناگّزير به تحليل

پرسش اين است كه آيا اين نظر يه درست يا غلط است؟
 طور معقول از آن دفاع كند؟ اين حتماً درست است. آيا اين راست است كـ است
 مبتنى بر تبعيت و بهر هكشى انسان از انسان مثلاً فئوداليسم فقطمى توانسانست در دوران جهل و تعصباتى كه عميقاً در اذهان ريشه دواندهاست است وجود داشته باشي أرى، اين كاملاً صحيح است و و من نمى توانمر تصور كنم كه چنين حـقيقت
آشكارى بتواند مورد ترديد قرار گيرد.

خلاصه آيااين درست يانادرستاست استه عقيده ـبدان معناكه سارددر نظر
r\&VD سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

دارد ـ تأثير عظيمى بر رفتار انسانى دارد؟ كسانى كهديدهٔ بصيرت دارندخواهندگفت كهاين نيز تر ديدناپذير و بى چون و چرا درست است. پس آيا چنين بر نمـى أيد كه تبيين ايده آليستـى تــاريخ نـيز مـبتتى بـر حقيقت است طورى كه ما نمى توانيم هيحچگُونه ايرادى بر آن وارد سازيم؟ به اين پرسش، من هم پاسخ آرى و هم نه خواهم داد. حال منظور خود را
تشر يح خواهممكرد:

تبيين ايده أليستى تاريخ به اين معنا صحيح است كه بخشى از حقيقت را بازگو مـىكند. در واقع بخشى از حــقيقت در آن هست. عـقايد تأثـير قـابل ملاحظهاى بر مردم مىگذارند. پس ما حق داريمم بگوييم كه عـقايد بـر جـهان حكومتمىكنند. ولى ما اين را نيز كاملاً حقق داريم بير سيم آيا عقايدى كه بر جهان حكومت مىكنند به نوبهٔ خود زير سيطره چیيز ديگر نيستند؟ به عبارت ديگر، ما مىتوانيهم و بايد از خود بیرسيمم كه آيا عقايد و عواطـف انسانى صرفاً به تصادف مر بوط اند؟ طرح اين پرسش بهاين معناستكه بلافاصله پاسخ آن منفى أست، زيرا عقايد و عواطف انسانى تـابع قـوانـينى است كـه مــا مىتوانيهم و بايد آنها را مورد مطالعه قرار دهيم. به محض آنكه شما آن فرضيه را بیذ ير يد - و چگگونه انسان مىتواند از پـذيرفتن آن خـوددارى كــد؟؟ - مـجـبور خو|هيد بود تصديق كنيد كه درست است كه عقايد بر جهان حكومت دارند، ولى فرمانرواى مطلق نيستند زيرا به نوبئ خود تحت حاكميت چیيز ديگرى هستند. بنابراين كسى كه به (اعقايد) متوسل مىشود از گفتن اساسىترين و عميقترين علت تاريخى دورى مىجويد.
یس تبيين ايده آليستى تاريخ حاوى بخشى از حقيقت است ولى هنوز در برگيرندهٔ تمامى حقيقت نيست.

براى شناخت تمامى حقيقت، ما بايد تحقيق مان را از همان نقطهاى ادامه

دهيمكه تبيين ايده أليستى تاريخ در أن متوقف ماندهاست.ما بايد سعى كنيه كه بـه دقت علل پيدائى و تكامل عقايد مردمى راكه ذر اجــتماع زنــدكى مىكنند نشان دهيه.
 اسلوب دار انجام دهيه. و پيش از هر چيزي به بينيم كه آيا عقايد، يعنى بنابر نظر نـر سارد، مجموع حقايق و خطاهاى رايجميان مردم، جبلى يامادر رادادى هستند إند


جبلى و مادرزادى وجود دارند؟
 مادرزادى هستند. ايشان ضمن باور به اين فرضيه، درعين حال اعتقاد به اين
 همهٔ بشريت مشترك و ودر همهٔ زمانها و اقليمهها ثابت استي
 (IFYT_IV• F F) انسانىثابت كرد كه ذهن انسان خالى از هر گونه ايدهٔ جبلى، اصول يا يا تصورات باطنى است. ايدهها و اصول از تجربئ انسانى در وجود میى آيند. اين در در مورد هـم اصول نظرى و هماصول عملى يا اصول اخلاقى صدق مى مكند. اصول اخلاقى بر
 بدين علت است كه براى آنها زيـانمند است ؛ هــنـا مىكند آنرا سودمند تشخيص مىديهند. پس اين منافع (نه شخصى بلكه اجتماعى) است كه داور يهاى انسان را در
حوزهُ زندكى اجتماعى تعيين مىكند.
 داشتند. پس مادلايلى در اختيار داريمكهاين نظريه رادر انتقادماناز در درك آنها

M\&9ロ سيرى در تحوّل فلسفئ تاريخ

از تاريخ به مثابه نقطهُ عزيمت بيذيريه.
اذهان انسان حاوى هيج ايدهُ مادر زادى نيست. اين تجربه است كه ايدههاى نظرى را تعيين مىكند، در حالى كه منافع اجتماعى ايدههاى "عملى" را مـين مىسازد. اجازه دهيد اين حكمر را بپذير یهم و به بينيهم چه نتايجى از أن به بـار مىآيد.

> (كا كامنتار دوم 19م)

خانمها و أقايان:
اگر بر حسب آن ضر بالمثل لاتينى، تكرار مادر يادگیير است، يسى جمع
 آنرا ارزيابیى مىكند .از اين رو من كَفتار دوم خود را با با يكى جمع بندى از گَفتار نخست آغاز مىكنم:

دفعه گَذشته من گَتتم كه تبيين تاريخ از نظر يزد دان شناختى عبار تارت است از
 طبيعى، به اراده يك يا چند خدا
آنگاه من به بر رسى فلسفئ تاريخاز نظر اگوستين قديس و بوسوئه هر داختمه
 داشت از اين لحاظ كه بوسوئه هركونه تبيين فرايند تاريخى را بـهـ مـثابه فــلـ بلاواسطه خداردمىكردو بر ضرور تج جستجوى علل خاص حوادث تاريخى ورينـ عبارت ديگر علل طبيعى آنها پای میى فشردرد.
جستجوى علل طبيعى حوادث به معناى مر دود شناختن ديدگاه مـاوراء طبيعى و اتخاذ بينش علمى است زيرابينش علمى عبارتاستازيازتبيين پديدهمها ازطريق علل طبيعى آنها، در انتزاع كامل ازكمترين تأثير نيروهاى فوق طبييىى.

من از ولتر نقل قول كردم كه كفت أنچجه را ماوراء طبيعى است بـه كسـانى
 تاريخى يعنى علل طبيعى قايل بود. ديدگًاه ولتر، مانند ساير فيلسوفان سده
 و تكامل است ما مجبور بوديم ديدگًاه مورد اعتقاد ولتر رادر جردئىئيات بيشترى
 بود يعنى ديدگًاه ولتر مانند همأ فيلسوفان سدة هرزّدهم حتى هولباخ و هلوسيوس در تصورشان از طبيعت ماترياليست بودند، فرايند تاريخى


 مى است، طورى كه در نتيجه مورخ نمىتواند بـه عـقايد بـه مـثابه اسـاسىتري ين و

 هر دوره تار يخى خاص تسلط ايدههاى معينى را فراهمم مى آورد و نه ايدههانى ديگَ را.
در نتيجه گيرى گفتار قبلى ام، من گَفتم آن نوع مطالعه در چه سمتى پيش



تلقى مى گردد.

اين آن چيزى است كه اكنون مىدانيهم. حال مىكوشيه چیيز جديدى ياد


PVID سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

متمايز مىشد كه مانند تند بادى سرتاسر فرانسه را جاروب كرد، نظام كهـن را برانداخت و تمامى بقاياى أن را از ميان برداشت. اين انقلاب تأثير عميقى بـر زندگى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فكرى نه فقط در فرانسه بلكه در سرتاسر ارويا باقى گذاشت. بديهى است بر فلسفهُ تاريخ نيز نمىتوانست بى تأثير باشد. اين تأثير، چگگَونه تأثيرى بود؟
مستقيمترين برآيند انقلاب يكى احساس كوفتنگى شديد بود. كوششهاى عظيمى كه مردمد د آن زمان نشان دادند، نياز مبر مى به آرامش در پیى داشت. و
 اجتنابنايذير است ـ يك شكاكيت معين بود. در سدهُ هزدههم اعتقاد محكمى به پیروزى عقل وجود داشت. ولتر میگفت در پايان همواره عقل پیروز خواهد شد. حوادث انقلابى اين اعتقاد را در همم شكست. بدين گونه بسيارى اتفاقات نامنتظر صورت گرفته بود ؛ خيلى چجيزها كد كاملاً غير ممكن و مطلقاً مخالف با با
 بينى هاى عاقلانه بوسيله منطق بيرحمى واقعيات عينى برهم خور ده بود چندان
 اين مورد ما مدرك باارزشى در اختيار داريممكد بوسيله زن زيرك و زرنگى كد از موهبت چشم حساس مشاهده وقايع پیرامون خود بهر همند بود تهيه شده است: مادام دو استائل هولشتاين مىگويد: ااكثثر انسانها، كه از تحولات هراسانگَـيز ناشى از حوادث سياسى وحشت كردهاند، همةُ علاقئ خود را به تكامل خود از دست دادهاند و اعتقاد آنها به برترى استعدادهاى ذهنى در مقابل قدرت تصادف شديداً متزلزل گرديده است).
(De la Litteratur..., Paris, l'an VIII, Préface P. XVIII.) پس قدرت تصادف مردم را به هراس افكـنده بـود. امـا تـصادف چــيست و أهميت رويدادهاى تصادفى در زندگى جامعه كدام است؟ اين پرسشها حاوى

مطالبى براى بحث فلسفى هستند. ولى ما بدون وارد شدن بـه جـــنين بـحثى
 علت آنها براى آنها ناشناخته ميماند. آز ازين رو، هر موقع عنصر تصادف به آنها فشار شديد وارد مى آورد و تسلط آن به درازازا مىكشيا چديدههائى راكه تاكنون تصادفى شمردماند، مورد مطالعه قرار درار داده علل آنها را

به آن برمى خوريه.

سن سيمون، يكى از اذهان جامع المعارفنيمهُ اول اين سدهكه درعين حال از لحاظ اسلوب چندان بهر

 دقيق درآيد. ما بايد مدارك واقعى مر بوط به كَذشته بشر را بورود مـطالعه قـرار
 بشناسيم قادر به پيش بينى آينده خواهيم شد. برای دركـ و تبيين گَذشته،
 امهراطورى رم پرداخت

ما در آن تاريخ،شاهد مبارزه ميان صنعتگرايان (ياجپنانكه در سدهُ گَذشته خوانده مىشدند زمره سوم) و اشرافيت هستيهم. صنعت ترا شدندو پشتيبانى آنهااز پادشاهان اينان راقادر ساخت كه قد

 بر دشمنانشان دست يابند. صنعتگرايان در پرتو سخت كوشىهـا و تشكـيلات خود به تدريج قدرت اجتماعى مؤثرى يافتند كه به گونئ چششمَّيرى بر قدرت


PVrロ سيرى در تحول فلسفهُ تاريخ

ميان پردهاى از همان مبارزه كهن ميان صنعتگُرايان و اشراف در سدهٔ كـبير (هزدهم .م.) بود. همه پیيشنهادات ات وى عبارت بود از طرح ريزى اقداماتى تصور مىكرد بايد براى تجهيز و تحكيم پيروزى صنعتگرايان و شكست اشر اشر بـر به
 متضاد بود. اگَ همانطور كه سن سيمون مىگَفت، أن مبارزه در سر تاسر تارد تاريخ
 مبارزه ميان منافع اجتماعى عمده فرايند تاريخى در طـى آن دوره را تـعيين مىكرد. در نتيجه، از فلسفهُ تاريخ سده هزددهم بسى دور افتادهايم: اين عقايد نيست بلكه منافع اجتماعى يا به عبارت بهتر منافع اجزاء اصلى جامعه، منافع طبقات و مبارزه سياسى ناشى از تقابل آن منافع است كه بـرجـهان حكــومت مىكند و سير تاريخ را تعيين مىكـند.
نظرات تاريخى سن سيمون تأثيرى قطعى بر يكى از برجستهتر ين مورخان فرانسوى آگوستين تى يرى اعمال كرد. شخص اخير الذكر انقلابى در علم تاريخ فرانسه ايجادكرد. بنابراين، تحليل نظرات وى براى مابسيار سودمند خواهـد لابد مستخربهاى راكه من از هولباخ نقل كردم در باب تاريخ قوم يهود بــ خاطر داريد. به باور هولباخ، آن تاريخ، تاريخ خلقت يك مرد - موسى - بود كه سرشت يهوديان راشكل داد و ساخت اجتماعى و سياسى و نيز دين شان را به
 تاريخ سده هزدههم تنها شخصيتها، تنها مردان بز رتى رامىشناخت ؛ تودههاى مردم در آن چندان جائى نداشتند. در اين مورد، فلسفئ تاريخ اگوستين تى يرى در نقطه مقابل فلسفهُ تاريخ سدهٔ هزذدهم قرار داشت. او در يكى از نامههاى خود درباره تاريخ فرانسه مـىنويسد: اايـن عـجيبترين جـيز است كـه مـورخـان
 امتناع كردهاند. هنگامى كـه مـردمى در جســتجوى وطـن جـديدى مـهاجرت




 و شهروندان همواره پردداى هستند براى نمايش انديشهُ يك شخص"،



 مردان بزر رتى مورخان اينك مىى خواستند تار يخمر دم رامور د بر برسىى قرار دهـند.




 يك نهاد معين آفر يدءٔكيست يا چدكسى بد فكر ايجاد آن نهاد اجتماعيى افتاده



 چسى، تودهها بر حسب منافع خود عمل مى كنند ؛ منفعت، منبع و محرك
rvDD سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

اصلى هر آفر ينثى اجتماعى است. بنابراين فهمراين نكتد آسان است كد هنگامى كد نهادى با منافع تودهها دشمن مـيشود، تودهها شروع بــ مـبارزه عـليد آن
 صاحب امتياز سودمند است، مبارزه عليد آن نهادبه صورت مبارزد عليد آن طبقد صاحب امتياز در مى آيد. مبارز ه طبقات و منافع متضاد نقش مهمى در فلسفذ تاريخاگوستين تى يرى ايفامىكند. مثلاًا تاريخ انعَلستان كد سرشار از آن مبارزه است، با فتوحات نورمنها أغـاز مـىشـود تـا انـقلابى كــه سـلسلئ اسـتيوارت را سر نگَون كرد. در انقلاب انگًليسى در سدذّ هفدهمه، دو طبقد اجتماعى با يكديخر در گير بودند: فاتحان_اشراف و مغلوبان - تودههاى مردم واز آن جمله بورزوازى. مورخمامىگويد: اهر كس كد نياكانشى در شمار فاتحان بود، قصر خود راترك كر د تا به اردوى سلطنت طلبأن بپيوندد و مقامى مطابق شأن خود آحراز كند. ساكنان شهر ها.... به اردوى مخالف ملحق شدند. شخص مىتوانست بگَويد كد نير وهاى گرد آمده دو ارتش را تشكيل مىىدادند: در يكـ سو، بيكارگى و قدرت و
 كه تنها هدف شان در زندگى رفتن در پیى لذت بدون كوشش بود، دور نيروهاى سلطنت طلب حلقد زدند تااز منافعشان كد مطابق منافع آنهاست دفاع كنـند ؛ در حاللى كه خانوادههاى وابستد به فرقئ فاتحان باستان كه اينكـ بــه كـار صـنعت مشغول بودند با حزب عوام متحد شدند.

 دينـي مردم انگليس در سده هفدهم بد عقيده تى يرى به موقعيت اجتماعى آنها بستگگى داشت: الدر هر دو جبهه، جنگگ بر سر منافع واقعى بود. بقيه چـيزها يا

صرفأ ظاهرى يا بهانه بود. اكثر آنهائى كه از امر رعايا دفاع مىكردند پرسبيبتر ها بودند يعنى كسانى كهز زير يوغ نمى رفتند حتي أز لحاظ مخالف حمايتمىكر دند بدكليساي انگَليكن ياكاتوليكـ تعلق داشتند: حتى در حوزه دين هم أنها طالب اعمال قدر ت و و تحميل ماليات بودند.ي

 حوزهٔ مذهب. اينك عقايد برحسب مبارزه طبقاتى تعيين و مشروط میى و توجد كنيد فقط مورخى كه من اكنون از او صحبت كردم نبود كه چجنين مىانديشيد. همهٔ مورخان برجستد دوران بازگشت سلطنت سهيمه بودند. مينيه كه معاصر آَكوستين تى ير ى بودنيز بهاين نظر ير يه با باور داشت.
 است: :روند حركتاجتماعى رامنافع مسلط تعيينمىكند.

 در وهله نخست نامحسوس است و تنها پس از كسب قدر ت خـود را را بروز مىیدهد. سير تكامل نظام فئودالى چنين بود. جامعه به اين نظام پییش از آنكه بـالفعل استقرار يابد نياز داشت. اين نخستين دور ه بود. آنگًاه وجود آن صور ت آن وا واقعى به خودگرفت ليكن ضرور ت وجودى خود را|ز دست داد. اين دورة دوم دو بود.از ميان رفتن ضرور تا آن منجر به أن شدكه واقعيتش نيز متوقف گرددد.|"*" در اينجا ما از فلسفذٔ تاريخ سدهُ هزّدهم باز هم دورتر شديم. هلوسيوس منتسكيو را را براى
 فئودالى اووج بطالت بود و درخور چنين مطالعئ دقيقى نبود. بـرعكس، مـينينيه
*ibid, pp. 91.92
**Mignet,De la feokdalite, Partie I,chap.IX,pp.77-78.

PVVD ميرى در تحوّل فلسفئ تاريخ

تصور مىكرد كه زمانى بود، مثلاً در قرون وسطى، كه نظام فئودالى به نيازهاى جامعه پاسخ مىداد و بنابراين بـراى آن سـودمند بـود. او مـىگفت كـه هـمين سودمندى بود كه آن را به وجود آورد. مينيه تكرار مىكرد كه اين مردم نيستـد كه اشياء رابه دنبال خود مى آورند، بلكه اشياء مردم را به دنبال خود مى از اين ديدگًاه بود كه او حـوادث را در تاريخ انقلاب فرانســـه خـويثى بـر رسى مىىرد. در توصيفش از مجلس مؤسسان او مىگَت: اامنافع طبقات اشراف بـا منافع حز ب ملى متضاد بود. بدين علت بود كـد اشراف و قشر فوقانى روحانيت كـي
 استثناء روزهاى معينى از شور وشعف عمومى. اين ناراضيان از انقلابكد نه قادر بودند با جانبازى شان جلوى آن را بگيرند و نه باهوادارى كردنشان خـن خود ارا را با آن تطبيق دهند، بطور منظمه و حساب شده عـليه اصـلاحات آن بــد مـخالفت بـر مى خاستند||"
بدين گونهگروههای سياسى برحسب منافع طبقات به پيدائى مى آيند، اين
 قانون اساسى \VQ|، کار طبقه متوسط بود كه در آن زمان نير ومندترين طبقد بود. زيرا چنانكه همहان مىدانند، اين نيروى مسلط است كه همواره نهادها زير تسلط مىگيرد. ولى هنگًامى كه اين نيروى مسلط متعلق به يكى نفر است، رزيمم استبدادى است، هنگًامى كه به چند نفر تعلق دارد رزيمّ مبتنى بر امتياز ابا اختيارات ويزه| است. هنگَامى كه متعلق بد همه است اين قانون است. قـانون منتهاى كمال جامعه است، درست همانطور كـد خـاستگاه آن اجـامعه| است. فرانسه پس ازگذار از فئوداليسمى كه نهادى اشرافیى بود وگَار از قدرت مطلقهكه نهادى سلطنتى بود ،سرانجام به آن رسيد."

در جاى ديگرى در همان كتاب، او مىنويسد:اولى سلطنت عملاًدر • الوت
 مشروطه به پاخاست، درست بدانگونه كد روز If زوئيه روز قيام طبقه متوسط عليه طبقات ممـتازه و قدرت مطلق پادشاه بوده است. روز • ا اوت شاهد پايان

 انرزى خود به خودى و نامتشكل به علت أنكه از ميان مردم برخاسته بود، تسلط
 ديگً مسأله آزادى مطرح نبود بلكه مسأله رستگارى عمومى در ميان بود ؛ و دوره


 مينيه نيز مانند تى ير ى يكى نماينده مؤمن طبقه متوسط بود. چون موضوع
 خشنى پيشنههاد كرد. او گفت: حق تننها با زور پيروز مى شودنیان.







 آنكه خود زير تأثير اين نهادها تغيير پذيرد آنها رابهوجودمى آورد؛ و به جاى آنكه

PV9D سيرى در تحوّل فلسفئ تاريخ

وضع جامعه رااز روى نظام يا اشكال حكومت أن داورى كــنيم بـايد در وهـله نخست وضع مردم را بررسى كنيم تا بتوانيم بگوييمّ كه حكومت آن چچـه بـايد مى بود و مىتوانست بود... جامعه، تـركيب آن، شـيوهٔ زنـدتى افـراد مـطابق بـا بـا موقعيت اجتماعى شان، روابط ميان طبقات گوناگون مردم، سخن كوتاه وضع مدنى انسانها، بى ترديد چنين است نخستين پرسشى كه توجه مورخى راكــه مى خواهد چگُونگى زندگیى مردم را بداند و توجه سيابستمدارى راكه مى خواهد
 بنابراين پس از همكٔ اين نقل قولها، من تصور مىكنمْكه حق دارم بگويم كه از همان نخستـين سالهاى سده نوزدهم، جامعه شــناسان، مـورخـان و مــنتقدان هنرى همگان نظام اجتماعى را به مثابه زير بناى چديدههاى جامعه بشرى به ما نشان دادهاند. ما مىدانيـم آن نظام اجتماعى چیيست. گيزو آن نظام را وضـع مدنى مى خواند. آن وضع مالكيت است. ولى وضع مالكيت از كجا آمده است كـد هر جيز در جامعه به آن بستگى دارد؟ به محض آنكه ما پاسخ روشن و دقيقى به اين پرسشى داشته باشيم قادر خواهیمم بود روند تكامل جامعه و علل پيشرفت بشريت را تبيين كنيهم. ولى اين پر سش مهم - پر سش پر سشهها ـاست كد مورخان از پاسخ به آن عاجز ماندهاند.

بدين گونه ما تضادى در برابر خود داريم: ايدهها، عواطف و عـقايد را نـظام اجتماعى تعيين مىكند: نظام اجتماعى بوسيله عقايد تعيين مىشود. الف علت ب است و ب علت الف است. در گفتار بعدى مان، ما خواهيم ديـد كـه چگَـونه مى توان از اين بن بست رهائى يافت.

## گَفتار سوم.

(بrامارس، 19.1)
خانمرها و آقايان:
در بحث مر بوط به تحول فلسفئ تاريخ، من تأكنون خود را به طور عمده بد
 نظرات تاريخى أنها رامن براى شما شر ح دادهام فرانسوى بودند." اينكما ماز مرز فرانسه مىگذريمر و داخل خاكى آلمان مىشيويمر.

 شور و شوق شان در جستجوى حقيقت كمتر از آنان نبود، در كاويدن ير سشهاى فلسفه، اين پر سشهاى دشوارى كه در عين كهنهن بودن همواره تازتى خود را راحفظ

 فيلسوفان آلمانى به پر سش علل فرايند تار يخى و فرايند پيشرفت بشريت پاسِ

دادند.
از أنجاكه ماوقت كافى براى تحليل جزئيات فلسفئ تار يخى كه هر يكاز اين




 پديده هائى كه از قوانين معينى تبعيت مى كنند قوانين ضرورى هستند.
** اصليت هولباخ آلمانى بود (ويراستار)
rAID سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

باران يكـ نمونه از أن يديدههاى قانونمندى است كه معناى آن اين است كه



 مفهوم آزادى انسانى مانع مفهوم ضرورت استكه خارج از آن خواه در علم تاريخ

 عمل انسان را باضرورت تار يخى آشتى داد؟
 است و برعكس. ولى اين فقط وقتى است كه ما به اشياء به طور سطحى نـَـــاه


 استعلايى به اثبات آن كوشيدهاستا به عقيده وى آزادى بدون ضرور




 برای اينكه قادر بهجنين كارى شوم آن اعمال بايد تابع قوانين معينى باشد يعنـي
 شرط مقدماتى آزادى اعمال خود من است. از سوى ديگر، مردم باعمل كردن بر بر

طبق ضرورت مىتوانند در عين حال آزادى عمل خودشان رابهطور كامل حفظ كنند. عمل ضرورى چییست؟ عملى است
 است به سر شت آن انسان كه بوسيلد انتقال موروثى و تكامل پـيشيـين او قـالب ريزى شده است. سرشت او چنان است كه نمىتواند جز به طر يق مـي






 مىشود.


 روح يا ايده، ماهيت و به عبارت بهتر، روح هر چیيزى راكه وجود دارد تشكيل



 ايده آليستى در نظام هكلَ به وجود آمد.

بنابر نظراتاين متفكر بزرگ، تاريخ چيزى نيست جز تكامل روح جهانى


M^rロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

واقعى را همانطور كه هستند در نظر مىگيرد، تنهاايدهاى كه در آنها وارد مىكند اين است كه عقل برجههان حكومت مىكند. بدون شك در خاطر شما هست كد فلسفهٔ فرانسوى سدهٔ هزدههم عقيده داشت كه عقايد يا عقل برجههان حكومت مىىنـند. ولى هگًل اين ايده را به شيوه خودش مىفهميد. وى در گفتارهايش
 عقل بر جهان حكومت مىكند ولى منظورش از عقل، نه عقل آكَاه از خود، نه ذهن بدين گونه، بلكه قوانين عـام بود. حركت منظومهٔ سيارهاى تابع قـوانـيـين
 خورشيد و نه سياراتى كه مطابق با آن قوانين حركتمىيكنند از آن آَاه هستند. پس، عقل كه فرايند تاريخى راهدايت مىكند، به باور هگًل، عبارتاست از عقل ناآكاه، يعنى چحيزى نيست جز متجموع قوانينى كه به حركت تاريخ خدمت مىىند. در مور دانديشههاو عقايد انسانى كه فيلسوفان فرانسوى سدذهزذدهمر بد آنها همحچون محرك اوليه در حركت تار يخمى منگر يستند، هگًل در اكثر موارد آنها را به شيوهُ زندگى يابه عبارت ديگر به نظام اجتماعى مشروط مـىددانست. در همين نظام بود كه وى در جستجوى تبيين فرايند تاريخى برآمده بود. بـدين گونه است كه وى در فلسفهُ تاريخ خود مىگويد كه سقوط اسپِارت در نــتـيجذ نابرابرى شديدمالكيت فراهم شد و نيز او گفت دولت به مثابه سازمانى سياسى، خاستگاه خود را به نابرابرى در ثروت و به مبارزه فقرا با اغنياء مديون است. ولى مطلب به همين جا ختتم نمىشد. به عـقيده هگــل، خـاستگًاه خـانواده رابطند تنگًاتنگى با تحول اقتصادى اقوام ابتدائى داشت. خلاصه، قطع نظر از درجد ايده آليسم او، هگً مانند مورخان فرانسوى پيش گفته، نظام اجتماعى راعميقترين بنيان زندگى مردمان ميدانست. در اين زمينه او از زمانه عقب نبود و پيشايیش آن نيز گام بر نمىداشت. او براى تبيين خاستگًاه نظام اجتماعىى كاملاً قـادر نبود، يعنى اين نظريه كه در هر دوره خاص، نـظام اجـتماعى مـلت، هـمچون

ساخت سياسى آن، نظرات دينى و هنرى أن و وضع اخلاقى و فكرى آن، وابسته






 مىكردند.

 وأحدى منجر مىید: تعيين خاستگَاه نظام اجتماعىى. تا زمانى كه مسأله حل


 آشكارا روشن ترديد.
هنگًامى كد ماركس تبيين ماتر ياليستى تاريخ خود ر اارائه داد، حل همين
مسأله رامد نظر داشت
 مى گويد چگونه مطالعاتش او را بها اين تبيين رساند

او مىنويسد:اتحقيق من مرا به اين نتيجه رساند كه نه روابط حقوقى و و نـه
 درك نتوانند شد، بلكه برعكس أنها خود ناشى از شرايط مادى زيند زندگى انسانى هستند كه مجموعه اين شـرايطـ را هكَـل، بـه پـيروى از مـتـفكران انتَـليسى و
r＾ロロロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

فرانسوى سدهُ هزدههم، در جوف اصطلاح＂جامعdٔ مدنى＂گنجاندكد كالبدشناسى أن را بايد در اقتصاد سياسى جستجو كرد．٪（ماركس، مقدمهاى بر انتتقاد از

اقتصاد سياسس، مسكو ص •
اين چنانكه مىبينيد همان نتيجدأى است كه همم مورخان، جامعد شناسان و منتقدان هنرى فرانسوى و همم فلاسفةٔ ايده آليست آلمانى بد آن رسيدند．ولى ماركس از اين فراتر رفت．او پرسيد علل تعيين كـنـدذ سـاخت جـامعد مـدنى كدامند و پاسخ داد كدكالبدشناسى جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى جستجوكر د．بدين گونهاين نظام اقتصادى جامعه است كد ساختار اجتماءى آن را تعيين مىكند و ساختار اجتماعى بهنوبت خود ساختارهاى سياسى و مذهبى آن را تعيين مىكند و مانند آن．ولى شما خواهيد پرسيد آيانظام اقتصادى نيز علت خود رانداشته است؟ مسلماً، مانند هر چيز ديگرى در جهان، او نيز علتى دارد؛ أن علت كه علت اساسى هر تحول اجتماعى و در نتيجه هر پيشرفت تاريخى است ـ مبارزهاى است كه انسان با طبيعت، براى وجود خــودش، بدان مى ير دازد．
من آنجه راكه ماركس در اين زمينه مىگّويد برای شما خواهمم خواند： （اانسانها در توليد اجتماعى زيست شان بطور اجتناب ناپذيرى وارد روابط
 معينى أز تكامل نيروهاى مادى توليدى شان．مجموع اين روابط توليد، ساختار اقتصادى جامعه، آن زيرساخت واقعى را تشكيل مـىدهد كـهـ بـر روى آن كـــ روساخت قانونى و سياسى بر پا مىشود كد شكـلمهاى مـعين شـعور اجـتماعى
 سياسى و معنوى را تعيين مىكند．اين شعور انسانها نيست كه هستى آنهـا را تعيين مىكند، بلكه هستى اجتماعى آنهااستكه شعور آنها را تعيين مىكند．در مرحله معينى از تكامل، نيروهاى مولد مادى جامعه با روابط توليد يا ـاين صرفاً
$\qquad$

همان چيز را با الصطلاحات حقوقى بيان مىدارد - روابط مـالكيت مـوجود كـهـ
 روابط كه روزى تكامل نيروهاى مولد در قالب آنها صور انـي
 بنيان اقتصادى ديـر يـا زود بـه دتـرگّون شـدن تـمامى روسـاخت پـهـنـاور آن
 مادى شرايط اقتصادى توليد كه مىتواند به دقت علم طبيعى تعيين شـود، و

 شويم. درست به همان گونه كه درباره يك فرد بر مبنای آن
 دترگگونى، بوسيله شعور آن قضاوت كرد بلكه برعكس اين شعور بايد با تضادهاى زندگى مادى، با تصادم موجود ميان نيروهانى اجتماعى توليد و روابـط تـوليد
 مز بور براى آنهاكفايت مىكند، تكامل نيافته است هرتز نابود نمى شود و و روابط

 بناگزير در برابر خود چنان وظايفى مى گـذارد كه قادر به حل آنها بـاشد ؛ ؛ زيـرا
 مى أيدكه شرايط مادى براى حل آن نيگر فراهم شده يا يادست كم در در حال فـر فراهم


 تبيين ماترياليستى تاريخ را توضيحمىدهم.

M^vロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

ايدهٔ اساسى ماركس رامىتوان به شرح زير خلاصدكرد: () روابط توليد، ساير روابط موجود ميان مردم در زندگى اجتماعى آنها را تعيين مىكند †) روابط توليد به نوبت خود، بوسيله وضعيت نيروهاى مولد تعيين مىشود. اينك بِيش از همه، ببينيم نيروهاى مولد كدامند؟ انسان مانند همهٔ حيوانات ديگر، مجبور است براى زيست خود به هـبارزه برخيزد. هر مبارزماى مستلزم صرف مقدارى نيرو است. چگگـونگیى آن نـيروها محصول مبارزه را تعيين مىكند. در مورد حيوانات اين نير وها به ساختار خود اركانيسم بستگى دارد. قدرت اسب وحشى بـه طـور فـاحشى از قــدرت شـير متفاوت است. علت آن تفاوت در تفاوت اركَانيسم آنهاست. البته سازمان بدنى انسان نيز تأثير قطعى بر طرقى كه او براى هستى خود مبارزه مـيكند و بـر
 معينى مىدهد كه ساير حيوانات فاقد آنها هستند ؛ بدين گوند كد مثلاًا او داراى دستاست البته، همسايگان او ـحيوانات حههار دست (ميمونها) ـنيز از دستها برخوردارند ولى اين دستها با انواع كارهاكمتر از انسان سازگارى دارد. دست، همراه باساعد، نخستين ابزار، نخستين وسيلهاى است كد انسان در مبار زهاش براى زيست به كار مى گيرد. او از عضلات بازو و شانداش بد مثابه نوعى فنر براى وارد آوردن ضربات با پر تاب اشياء سود مى جويد. ولى به تدريج ابزار از انسان جدا شد. انسان نخست از يكى سنگ باوزن و جرم آن سود مىجست ولى سپس آن جرم به دستهاى بسته شد و بدين گونه تبر یا چكش بد وجود آمـد. بدين گونه دست انسان، نخستين ابزار او، به توليد ابزارهاى ديگَر براى وفـق دادن موادى براى مبارزه باطبيعت يعنى بامواد مستقل ديگر خدمت كرد. بدين گونه هرچه بيشتر مادة مطيع تكميل شد، هر چه بيشتر استفاده از ابزار تكامل يافت، قدرت انسان نسبت به طبيعت و نيز نيروى او بر طبيعت فزونى يافت. انسان، حيوان ابزار ساز خوانده شده است. اين تعريف عميقتر از آن است كه

در نگاد نخست بد نظر مىرسد. در واقع بد محض آنكه انسان توانائى به أنقياد
 آورد، گز ينثش طبيعى و عللّ مشابه ديگر اينك تأثيرى كاملاً ثانوى بر تغييرات


 دگرگونى جسمانى انسان قطع شد (يابى اهميتگشت) و جاى خود را بد تكامل تكنولوزيكى او داد. تكامل تكنولوزيك، تكامل نير وهاى مولد ديُ بود كد تأثيرى

قطعى بر تجمع مردم و چگَونگى فرهنگگ آنها دارد.
علم معاصر انواع اجتماعى متفاوتى شـناختـه است: ( ) نــوع شكــارگرى ؛ (Y)نوع گَله دارى ؛ 「

تجارى.
هر يك از اين انواع با روابط معينى در ميان مردم مشخص مىشود، روابطى
 مىشود. اينكى بد عنوان مثان به روابطط مالكيت بپر دازيهم. ساختار مالكيت بد شيوئ توليد بستگى دارد، زيرا توزيع ومصرف ثروت رابطه تنگگاتنگى باشيوذُ تحصيل آن دارد. در ميان اقوام شكارگر ابتدائى، افراد متعددى
 گرودهاى چندين نفره شكار مىكنـند، اسكيموها تـمامى قـايقهاى مـخصوص

 نيازى كه براى ارضاى اشتهاى خود دارد از آن مى خورد. در نزد اسـتراليـائيها



Y^9ロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

مى يردازد ؛ تنها قيد اين است كد او بد قلمرو قبايل همسايد وارد نشود. ولى در آن ملكـ مشترك، اجناسـى وجود دارد كه منحصراً مـورد اسـتفاده شخصى قرار مىگیر ند: لباسهاو اسلحئ او جزو اموال شخصى محسوب مىشوند و آن كد چادر و اثاث آن در تملك خانواده است. درست بد همين گوند يكى قايق مورد استفادهگروهى ينج يا ششث نفره مال مشترك آنهاست. عامل تعيين كنـندذ هر شينىى چگگونگى ساخت و شيوه توليد آن است. من با دستههاى خودم يكى لبد
 كلبهاى ساختهايمر پس كلبد مال خانواده است. من همراه باهمر قبيلد هايمم شكار كردهايه. حيوانات صيد شده مال مشترك ماست. حيواناتى كه من بد تنهائى در قلمرو قبيله شكار كردهام مال خود من است ولى اگَ حيوانى كــه مـن زخــمـى كردهام تصادفأكارش به دست ديگرى تمام شود، بهد دو نفر ما تعلق دارد، پوست او مال كسى است كه ضربه آخرى را وارد كرده است. براى تعيين هويت، هر تـير كمانى علامتصاحب خود رادارد. در اينجاحقيقت قابل توجهى هست: پيشى از معمول شدن اسلحئ آتشين، سرخ پوستهاى آمر يكاى شـمالى قـواعـد خــيلى دقيقى براى شكار گاو وحشى داشتند. اگر تير هاى متعدد به گَاوى زده مىشد، لاشئ حيوان تقسيهم مىشد و هر يكـ از اجزاء آن به شكارگران گوناگـون تـعلق مىگگرفت و پوست آن به كسى تعلق داشت كه تير او به نزديكترين نقطذّ قلب حيوان اصابت كرده باشد. ولى چون پس از ظهور اسلحئ آتشين، گلولهها علامت خاصى بر جاى نمىگذاشت لاشه به سـهام مسـاوى تـقسيم و در نـتـيجه مـال مشترك محسوب مىشد.

اين مثال دليل قانع كنندءُ رابطهُ نزديك ميان توليد و ساختار مالكيت است. بدينگونه روابط انسانها رادر فرايند توليد روابط مالكيت يا آنحه گيزو وضع مالكيت مى خواند، تعيين مىكند. ولى زمانى كه روابط مالكيت معين شده است، شخص به آسانى مىتواند نظام همهُ جامعه راكه به موجب شكل مالكيت شكل









 خواد. جانوران علفخوار بسيارى نيازها و تمايلات ديگر دارند: نياز به تكثير نوع،
 دارد بد طر يقى كد حيوان خوراك خود را به دست مى آورد.

## گَتار چهارم

أقايان و خانمهيا
 هنر خوانده مىیود، مايلمْ در يريرامـون حقوق و مذهب تـوضيحاتى بــه شـما

بدهم.

 تاريخ مالكيت خود نيك توجدكر ده است ـكه تنظيم كمم يا بيش عادي الانه منافع
 تشكيل مىدهند. به عنوان مثال حقوق مدنى را در نظر كيريمه. حـقوق مـدنى

چیيست؟ مجموغداى از نهادهاى قانونى است به منظور تنظيم روابط قـانونى متداول در ميان مردم در عرصه منافع خصوصى آنها، يعنى تا آنجا كد مر دم بد
 متفاوت ناشى مىشوند: يا از خويشاوندى زاده مىشوند كد افراد مـينينى را در

 روابط نوع نخست، عبارت از حقوق خانواده است ؛ روابط نوع دوم حقوق مالكيت و حقوق تعهد يا به عبار ت ديگر حقوق موروثى است.
(Ceux de la seconde forment te droit des biens el des obligations ou, en dautres termes, le droit due patrimoinc)
در باب حق مالكيت (le droit des hiens)، من پيش از اين نشان دادهامكد چچگونه اين حق از روابط اقتصادى، از روابط توليد برخاستـ.
 آسانى بفهمد كه آنها قواعد معينى در بار هانتقال مالكيت از شخصى بد شخص
 شخص ديگر تعهدات معينى را ا ايجاب مىكند. سرانجام

 مجموع مقررات يا قواعد رفتار كه انسان مى تواند بوسيله اجبار خارجى يا يا

 مجازات قرار مىىدهد. اين بنيان حقوق جزائى را تشكيل مىديدهد.
 دزدى مستلزم وجود مالكيت خـصوصى است. در مـيان قـبايل اشـتراكى

حقوق عمومى. نظام جامعه برحسب شكل مالكيت شكل مىگیير د. ما پيش از اين ديديممكد در حقوق اير لند باستان، روابط حقوقى ميان واسال و سزارين مبتنى بر روابط مالكيت بود. در يونان باستان و در رم باستان، ما مىتوانيمم به بينيمه چگًونه زمين داران بزرگ اشرافيتى بد وجود آوردند كه منحصراً از حقوق سياسى برخوردار بود. مردم تتنها در آن مـناطقى كـه داراى زمـين بـودند، در حكومت شركت داشتند. بدين گوند با وضوح كامل مـى بينيمه كــد نـهادهاى حـقوقى بـوسيلن روابـط مالكيت تعيين مىشوند. خانواده. خانواده تكى همسرى كه به موجب قانون تقديس شد، خاستگًاه خود را به تكامل مالكيت خصوصى و تجزيه مالكيت اشتراكى طايفه مـديون

دين: دين چيست؟ تعار يف بى شمارى از دين وجود دارد. و امامن تعريفى را كدكنت گابله آلوى يلا|ز دين كردهاست ترجيحمىدهم.او دين را چنين فهميده الست: شكلى كه در آن انسان رويكرد خود را به نـيروهاى فــوق انســانى اسرارآميزى كه او خود را به آنها وابسته مــىدانــد، بـيـان مـىدارد. عـموماً پذيرفته شده است كه ذين تأثير چشمگیيرى بر تكامل نوع بشر اعمال كرده است. من در اينجا از بوسوئه يا ولتر ذكرى نمىكنم. ترديدى در اين تأثير نمىتوان داشت كه براى درك ميزان آن، شخص بايداز خاستگاههاى دين يا رويكرد انسان به نيروهاى فوق طبيعى آگگاهىهاى لازم را به دست آورد.
چگ̌نهاعتقاد به نيروهاى فراانسانى در انسان ابتدايیى به وجود مىی آيد؟ علت بسيار ساده است. اعتقاد به آن نيروهايي كه آغاز خود رابه جهل مديون است. انسان ابتدائى خواص "من" خود رابه برخى موجودات و اشياء جهان پيرامون خود منتقل مىكند. تصور انجام حركتو عملى بدون هدايت نوعى اراده يا آگاهى
rarロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ


 دارد، خدايان در آن سكونت مىتزيزينـدي
 رفتار انسان در جامعه ندارد. درآغاز ايدهٔ خدايان و ونيز ايدهٔ آخرت هين



 سرنوشت واحدى در انتظار است.

 فقط نصيب اعيان و ثروتمندان مى شود، ارواح مردان و و ز زنان معمولى يا يا همراه اجسادشان هلاكى مىگردند يا بوسيله خدايان بلعيده مىشوند





 جنگّجويان متأهل در جزاير فوتونا هورن واقع در پيلى نزيا ياكر در ميد ميدان نبرد
 واز خوراك فراوان ولذيذ، سرگرمى و بازى برخور دار مىشوند. كسانى كه در نبرد

كشته شدهاند، از احترام خاصى برخوردارند. آنها هنگًامى كه احساس نزديكـ
 مى ير دازند و جوانى و زيبائى شان را باز مـىيابند.
 موضوعى خصوصى است ولى آنگاهكه اقتدار خدايان همران داه باقدر ت فر مانرو ايان








 موّمنان در طى زندگَى بر اتر شوربختى ناسزاوارشان ريختهاند خشك مـى



 مرتبط كنيم، آنگاه ما حق خواهيم داشت كه بـكوييمم تكامل ديـن نـيز بـوسيله تكامل اقتصادى تعيين مىشود.
حال نگَاهى اجمالى به هنر بيفكنيم:
 ذهنى خود را به ارضاى نيازهاى زندگى مادى شان صرف نمى
r9هロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

انرزیها را، براى مقاصدى كه نه در جهت بدست أوردن فايدهاى مادى بلكه فقط در جهت سرگرمى خود صـورت مـيگيرد، صـرف مـيكنـند. سـخن كـوتاه آنـها
 بازیها همان فعاليتهاى هنرى به صورت جنيـنى است.

 مى ير دازند. چحنين رقصهائى در ميان انسانها نيز وجود دارد: اينها رقـصهاتى مـغازله هستند كه سرشت آنها همراه با تكامل رسوم تغيير مـىكيند. هـمراد بـا چـــنـين
 متفاوتاند. رقصهاى شكار: اين رقصها عبارت اند از تقليد حركات، روشهاو رفتارهاى
 و شترمرغ كه شكار آنها نقشى قطعى در زندگَى شان بازى میىكند تقليد كنـند.



 رقصمهاى زنان توجه كنيه. رقصهاى جدى كه معمولأ حوادث گوناگون در تنازع بقاء وكارشان راتوصيف مىكنند، مثلاً، زنان استراليائى از غوطه ور شدن در دريا در جستجوى
 گرفتن موشههاى پردار تقليد مى ركنند. به اينهها من بازىهاى كودكان را مىافزايهم كه تقليدى از كارهاى بزرگّترها
 فعاليتهاى مولد مردم را مجسم مىكنند. اين هنر تصوير بـى واسطئ فرايند توليد است.
رقصهاى رزمى: جنـگـ صرفاً نوع ديگرى از شكار است كه در آن دشمن شكار


 (iنه، نيستند. رآنهاشجاعند؟ |انه، نيستند.

$$
\begin{aligned}
& \text { (مماأنهاراخواهيمكشت؟ } \\
& \text { آآرى، جنين خواهيمـريرد. } \\
& \text { مام آنها راخواهيم خور خورد ؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و جز آن و جز آن. }
\end{aligned}
$$

گاه رقصها با سرود خوانى همراماند، كه در اين صورت آنها به صـورت آنـا واقتى هنرى در مى آيند مانند رقص ايمبى كه استانلى آن رادر را ر رقصهاى بومى افريقائى" خود توصيف كرده دهاست." سرودها: در ميان قبايل ابتدائى كار همواره باسرود خوانى همراه است، با
** (بِنخانْف از ترجمه نرانسوى در افريقاى سِياه استانلى نقل مىكند.)

M9Vロ سمرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

أين ويزگگى كد ملودى و متن ثانوى بوده تاكيد بر ريتم است. ريـتمهاى سـرود ريتمهاى كار را باصراحت و دقت مجسهم مىكنـند ؛ موسيقى خاستگاه خود را بـ كار مديون است. سرودها يكى صدائى يا باصداهاى بسيار است كد بستتى دارد بـ اينكه كار فردى انجام مىیشود ياگروهىى.

نتايج بوخر:
|امطالعات من مرا بـــ ايـن نـتـيجه رسـاند كـه كـار، مـوسيقى و شـعر رـيوند ناگسستنـى دارند. بنابر اين مىتوان از خود پرسيد: آيا اين سه عنصر در آغــاز
 دوره طولانى تفرقهٔ تدريجى از يكديگر جدا شدند؟ اگَر چنين است كدام يكـ از اين دو عنصر، مقدمتر بودكه بعدها دو عنصر ديگر بد آن پیيوستند؟ پاسخ اين است كهكار عنصرى بودكه هسته را تشكيل داد و دو عنصر ديگر موسيقى و شعر ـبعداً به آن هسته پيوستـند
مثالها: سرودى از بار بران سياهكه بهاستخدام جهانگر د انگليسى بور تون در آمده بودند:
تك خوان: سفيد پوست بدجنس از ساحل مى آيد. همسرايان: بكث، بكش! (از مصدرِ كشيدن.م) تك خوان: همسرايان: بِكش، بِكش!
تكى خوان: تاوقتى كه به ماغذاى خوب بدهد؛ با او خواهيمم ماند. همسرايان: بكش بكش! سرودى از خرمن كوبان ليتوانى:
درو كن، دست بزن، دست بزن
دست بزن ؛ دست بزن، دست بزن دروكن، درو كن، دست بزن دست بزن.

اين آواز خوانى بانفرين بهمباشر ياكارفرماهمراهاست. آوازى از زن آسيابان
لتونى:
بخوان، بخوان، آسياب من. من تصور مىكنمكه تنها نيستم. يا اين يكى:
"جرا، ایى جوان مهربان،
, انگَاهت به من دوخته شده است،
"دخترى فقير ، و جز آن.

نقاشى:اقوام شكارگّر نقاشان بسيار خوبى هير هستند.


 جلييا آراسته میشد.
 عازم قارهاروپاشوپم. در اينجا به دلايل بسيار مافرانسه رابه عنوان بان بهترين نمونه برمى تزينيه.
 معدودى از كمونيسم ابتدائى . سدههاى متمادى بود كه جمعيت آن به دور دوبقه بزرگى ــاشرافيت و عوام الناس يعنى زمرئ سوم تقسيم شده بود.
 شرسش، من از شمامى خواهم كهكلمات مادلو در Les precieuses ridicules مولير رابه ياد آوريد:


M99ロ سيرى در تحوّل فلسفهُ تاريخ

اينكه شما بدين گونه (به شيوه بورزوائى) صحبت مىكنيد خجالت مى كشمه!" يك اشرافى احساس شرم مىكرد كه (ابشيوه́ بورزوائى" صحبت كند. بدين گونه نوع بيان شخص نيز مطابق بود با ساختار اجتماعى، تمايلى كه نمىتوتوانست در ادبيات و هنر انعكاس نيابد. هيپوليت تين نشان دادد است كد چگُونه ترازدیى
 اطوار و تمايلات در ادبيات نه فقط در فرانسه بلكهد انگًاليس نيز چ چنان شديد بود
 و زوليت او نمايشنامئ ضعيفى به شمار مى آمد. در عين حال اين رسم فقط پادشاهان و ملكدها، قهر مانان و شاهزاده خانمها بود كه روى صحنه ظاهر شوند و درباره موضوعاتى كه اهميتش چندان كمتر از تصاحب تاج و تختها يا سقوط دولتها نبود صحبت كنند. مردم مانند مادلون مولير مىترسيدند كه يكى بورزوا تلقى شوند. پֵهلوانان سپيد موى عهد عتيق با نقاب ماركيزها در صحنه ظاهر مىشدند: در نيمذ سده هزددهم سزار باكلاهگيس در صحنه ظاهر مىشد در حالى كه اوليس در ميان امواج با هفت قـلم آرايش جلوى تماشاگران حضور مىيافت. ولتر درباره هملت. اتصور كنيد، آقايان لونى چهارده رادر تالار آينه هايش (در ورساى) كه در ميان درباريان باشوكتو جلال

 باز مىكندو جلومىآيد و پيشنهاد مىكندكه ايشان " كورنى"، "راسين" و "امولير" را به نفع پانحیينللو ترك كنند ؛ زيرا اين مرد نشانه هائى از استعداد از خود نشان مى دهد ولى روى ساختن چهر هها اصرار دارد ؛ شما چه فكر مىكنيد؟ با چنـين آدم بامزهاى چگگونه بايد برخورد مىشد؟ّ،
** بلخانف احسل. فرانسوى اين عبارت را آورده و مـترجـم انگـلبسى آذ را بــد انغـليسى ترجمه كرده است.

واكنش. كمدى اشكانگَـيز نـوعى سـبـى مـيان كـمدى و تـرازدى، مـردم
 وگَاه رقتانگیيز نشان مىدهدد بدين منظور كد فضيلت را در ما برانگيزد و ما را با شوربختىها آشناكند و بد تحسين پيروزى فضيلت و تقوا وا دار د.اين نوع كمدى كه آن رالاشاسه در فرانسه معمول ساخت ابتدادر انگًلستان ظهور كرد. آزادى بى بند و بار در ادبيات و بد ويزه در تآتر در طى ״بازگشت" در پايان سده هفدهم به واكنشى منجر شد كد حوادث سياسى نيز أن را تقويت كرد. احسـاسات عمومى نو يسندگان راوامىى داشت تابد فضيلانهتر ين شيود بنويسند. اين بلاكى مور ـشاعر متوسطى بود كد بد جنگگى صليبىى به ضد هر زگى كلبىى صفتانه كـه بـر صـحنـه سلطنت مىكرد دست زد. ضر به كارى را جـرمى كـوليه وارد كـرد كــه ليـلو (بــا

 وضع اقتصادى و وضع نيروهاى مـولد قـرار داشت. درجـامعه مـتمدن، تكـامل هنرهاى زيبا را مبارزء طبقاتى تعيين مىكند. كه البته خـود بـوسيله تكـامل اقتصادى تعيين مى شود اما ساختار اقتصادى در همةٔ موارد طبيعتاً باميانجى عمل مىكند.

## توضيحات

## مسائل اساسى ماركسيسم




 190^1 به شكل جزوه مستقلى انتشار يافت.




 يديدههاى گوناگون طبيعت نتيجهٔ تغييرات يــا تـغيير شكـل آن اصـل بنيادى پنداشته مى شد.
r. هيلوزوئيسم نظر يهاى فلسفى است كه به ماده نوعى زندگى يا احساس نسبتمىدهد و هيج تمايزى ميان مادة زندهوهوغير زنده قائلنيست.اين

نظريه (مثلاً در نزد اسپيـنوزا) در خدمت بيان نگرش ماتر ياليستى قرار
گرفته است.
r. . در نسخداى از اين كتاب كد در كتابخانهُ پلخانف محفوظ است، حاشيهُ زير بد خط خود پلخانف در مقابل نقل قول آدلر نوشته شده: آآدلر اين را

فراموش كرده است".



 پاپپییس دهم انتشار يافت محكوم شد.
 توماس آكيناس درست در آمده است. نوتوماس گرايان، پیروان امروزی توماس آكيناس (نوتوماس گرايیى فلسفهُ رسمى واتيكان است) به منظور

 كتابش توماس آكيناس مقدس و كارل ماركس مـنتـتره در سـال
 معلم: مشترك داشتند -ارسطو - و اينكه وجه مشترك زيا فلسفىشان وجود دارد. ردينگَ اين وجد مشترك را اادر مـبارزه بـراى

 صفحات V\& - VY -

.ars ^. نتاه كنيد به مقالهُ ا(اسوسياليسم: تخيلى و علمى" ماركس و انگـلس اركان حزب بسوسيال - دمكرات آلمان كهميان سالهاى Dic Neue zeit . 9 I9 Fr و و IANF مقالاتى از فر يدريش انگَلس در اين مجله چاپ شد. انگَلس غـالباً بــ هيئت تحر ير يه هشدار مىداد و آن را به لحاظ انحرافات از ماركسيسم شديداً مورد انتقاد قرارداد. در سالهای آخر سده نوزدهمه پس از مرگ انگَلس در ايـن روزنـامه بـــ طـور مـنظم مـقالاتى كــه تـوسط تـجديد
 جهانى اوّن، اين روزنامه موضعگيرى كائوتسكى گرايانه و مركز گَرايـاند اتخاذكر ده و از سوسيال شووينيستها پشتيبانى مىیرد. •ا.اشاره بهكارل ماركس و فريدريش انگًلس است، مجحموعه آثار، جلد \&،


عنوان كامل نخستين سه جلد اين مجموعد چنين است:
Aus dem literaeischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels and Ferdinand Lassalle, Hrag. von Franz Mehring. Stutgart 19(2, Bd. 1,II,III. Gesammelte Schriften von Karl Marx und friedrich Engels von März 1841 bis Oktober 1850. سالنامهُ آلمانى - فرانسوى بويراستارى كارل ماركس و آرنولدروگَ بد زبان آلمانى در پاريس منشر مىیشد. تنها نخستين شماره (دو شمارهدر يك جلد) در سال MAFF انتتشار يافت با مقالاتى از ماركس: ادر بـارء مسئلهُ يـهوده (مـاركس، انگَلس، مـجحموعةُ آثـار جـلد ا، صـفحات

 گَشتهه و حال به قلم توماس كارلايل" (ماركس، انگَلس، آثـار جـلد صفحات ATD - Fq).
 .If
 و هفدهم گَاه حامل ايددهاى ماتر ياليستى و خداناباباورى بـود مـثلاً در جيوردانو برونو و بنديكت اسپيبنوزا.
كاهارل ماركس و فر يدريش انگّلس، خانواده مقلدس، مسكو 1908.



 نداشت.

پلخانف بد كتاب ف. لانگَه نوكانتى به نـام تاريخ مـاترياليسـم و نـــد ارزش آن در امروز اشاره دارد د.
 صفحد
19. اينجا پلخانف باز همه|ز:

Sämtliche Werke, Leipzig, O. Wigand, Bd. I-X 1846-1866.
-r. فرئرباخ نقل قول مىكند.

Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von Uerulam bis Benedict Spinoza.
فوئرباخ نقل مىكند.
 كارل ماركس و فريدريش انتگلس، خانوادهُ مـقدس، مسكـو، 1908، ITM. صفحات 9 19人-9

## توضميحات

 مثابه گوهر و بنيان جهان مىداند. در متن حاضر اين نظر يد مترادف با با ايدهآليسم أمده است.
.Tf .14s


 وجودگوهر تغييرنايذير رامنكر است و ماده را در حالت تكامل و تغيير دائمى مى داند.
نقل قول از Geschic .rs آثار، جلدجهارم، ص rیAاست.
FV همان كتاباست.



 تجربـ.
Epistemology بخشى از فلسفه كه مـنابع، وسـايل و شرايط شناخت را مطالعد مىكند.









 نگَرشهاى چر نيشفسكى را اانكار مى مرد و بد بالرزش ماتر ياليسمه فلسفى او كم بها مى داديا.
مرجع نادرست است. صفحه TFQ بايد باشد نه

 در صفحاتى كد پِ


 مىكشاند. اين گرايش انديشهُ بشـرى بـه گَفته گَاميرز، بـنيان نظظريه افلاطون را تشكيل مىدهد.



 مىشد بدين گونه توصيف مىكيند. عنوان كامل چنين است:
Festshrifi I, Rosenthal zur Uollendung seines 70.

Lebensialres - gewidmet, Leiqzig. 1906.
 اصلى آن شلينگ و هگل بودند.

 .INV

19V9 نگاه كنيد به ماركس و انگلس، منتخـب آثـار، جـلد ا، مسكـو صفحات D

نگاه كنيد به ماركس و انگللس، منتخحب اَثار، جلد ا.مسكو l9Y\& ص . 14

نگاه كنيد به كارل ماركس، مقدمهاى بر نعد اقتصاد سياسى (مسكو. fa l9V•، ص • • • بررسى دستنويس نخستين نسخئ اين رسالد نشـان ميدهد كه پلخانف پس از نوشتن كلمات: ادر نقد فلسفذٔ حق هگً او نشان داد كه روابط متقابل در اجتماع.... او قصد داشت انديشئ خود را ادامه دهد ولى كلماتى راكد نوشتد بود خط زد و بد جاى آنها نقل قولى را آوردكد باكلمات "روابط قانونى") آثاز مىشود. در نتيجه اينگَمان خطابد وجود آمد كه نقل قول مزبور بهنقد فلسفهُ حق هگـل اشاره دارد. پلخانف از انگًلس "وضع انگَستان.گذشته و حال بد قلم توماس كارلايل" ff نقل مىكند (نگاهكنيد به ماركس وانگگلس، آثار جلد ا، ص ATD - F99).
 نگاهكنيد بهكا بيتال، جلد ا، مسكو 19V0، ص FA نگگاه كنيد به بخش Y مقاله (וیک مدافع جديد خودكامگی، در منتخب

 اهـ اه الگاه كنيد به همين كتاب.

پr "وجوه اساسىى تاريخ تكـامل زيستشـنـاسى در سـده نـوزدهمم") جــنـين مىنويسد: ا1كوشش دوورى... در اصل هيج چجيز را تغيير نداده است و بل مفاهيهم داروين، حتَى در مسأله خاص جهش هيـج جیيز نيفزوده است. داروين نيز امكان هم تغييرات ناگهانى كه در جهشهها بروز مىكند و هم تغييرات تدريجىتر و عام رااجازه مىداد. حتّى چیيزى كه در حال حاضر الزام آور سازد كه به مفهوم اولى، ارزش نه فقط منحصر بلكه حتتى مسلط نسبت دهم وجود ندارد.
اشاره به فلسفء هكل بد عنوان "يكى علم جبر حقيقى انقلاب" تـوسط
 ماركس،كآتيتال، جلد !، مسكو AY AF
 صar.

 ص 109
 Les maitres de giuerre, Frédérik ll, Napoleon, Moltke 'Essai critique d'apres les travaux inédits de M. le géneräl, Paris, 1899.
 .9. .ffl
lNAF نام قبيلهاى در جنوب غربى آفريقا است. در سالThe Hereros اينان زير سلطهٔ امــرياليستهامى آلمـان كـه رزيــمـى مـبتنى بـر تـرور

بىرحمانه به منظور برده ساختن آنان به وجود آوردنــد قـرار گَرفتنـنـ.










انسان ديلوويال. نام كلى براى تمايز نزَادهاى انسانى كه پییش از پايان gr دوره بعد از يخ وجود داشتند.
 محرك انقلاب روسيه است. تلخانف چون فكر مـى مكرد كـه در روسـيه،




 براى تصادم ميان نيروهاى مولد و روابط توليد سرمايه داري هي هنوز فـير فـرا
 در روسيه هنوز شرايط عينى وجود ندير ندارد.
ن.ك. SF صا
.94. ظاهراً اشاره پلخانف به يادداشت انگلس بر چاپٍ سومكا پيتال (INAr) است كه در آن انگگلس مىنويسد: مطالعهٔ تحقيقى بيشتر وضع ابتدائدي انسان، مؤلف را (يعنى ماركس ران، ويراستار) به إين نتيجه رساند كه اين خانواده نيست كه در اصل بد قبيله تكامل يافت بلكه بر عكس قبيله شكل ابتدايى و خودبهخود متكامل جامعهُ انسانى برمبناى رابطئ خونى بود و با نخستين تزلزلها و سستىها در قيود قبيلهاى، شكلههاى متعدد و




نگــاه كــنيد بـه مــاركس و انگــلس، مـنتخـب آثـار، جـلد ا مسكـو
 .8A .170

 براى عوامل غير اقتصادى سهمم بسيار كوچكى قائل بودند... تا در آثنار بعدىشان".




 ماركس، منتخب آثار جلد r، مسكو با F\&Y نFاهكنيد به ماركس و انگَلس، برگزيدهُ نامهها،مسكو، 1990 . Vr

كلمات پایانى در مقابل عنوان مقدمءّ كانت بر هر متافيزيكى آ يندهایى .VF


 هشت سيلابى و معمولاً به شكل مثنوى سروده شده بودند. Chanson de geste


 جامعهشناسى"گسترش دادكه در آن وى در باره علل اجتماعى پيدايش مكتب داويد نيز بحث كرد د.
 .f8V-9人

عنوان كامل كتاب فوئرهارد جنين است: VA
Die Entstehung der Stile aus der politischen Okonomi. Eine Kungstgeschichte von Franz Feuerherd, Erster Teil. Der bildende Kunst der Griechen und Römer. Braunschweig und Leipizig, Verlag von R.Sattler, 1902.

$$
\begin{aligned}
& \text {.V9 }
\end{aligned}
$$

Ernest Chesneau, La peinture francaise au XIXe siécle. Les chefs d'école, L. David, Gros, Gericault, Decamps, Ingres, E. Delacroix, 3e édition, Paris, 1883.

Hippolyte Taine, Philosophie de Part, 5 édition, Paris,. A।

1890, 1, p. 116.
نگاه كنيد به ماركس و انگًلس، خانوادهُ مـقدس، مسكـو، 1909، ص
.18人

.101
سانكت ماكس -فصلى ازا يدئولوزى آلمانى نوشتـة ماركس وانگللس، AF پلخانف از مجلئا اسناد سوسياليسم نقل مىكيند. .ND
 مقالاتى جنجالى در بارء فسق و فجور در ميان ملازمان قيصر ويلهولم دوم


محاكمه معروفى بودكه به افشاى دارودستئ قيصر پايان يافت.



. Iry
. 9 . 9 • نگاه به يادداشت
-9.
 گَنجاندند مبنى بر امكان گسترش مالكيت دهقانى به حسـاب اراضـي دولتى، موقوفات كليسا و املاكى خصوصى كه به قـيمت (اعـادلانها) بـه

 اصلى بورزوازى ليبرال بودند و سياستارضى ارا آنها متوجّه حفظ مالكيت ارضى وگسترش روابط سرمايهدارى در كشاورزى بود. لنين مىنوشت
"كادتهامى خواستند نظام ارضى اربابى رابادادن امتيازاتى حفظ كنـند.


.(MYA
91. 91 . 190 • •

صo
. IqVF ir

 كنندكه در تكامل اجتماعى قانونمندى وجود ندارد، طورى كه سخن از
 مى مردند بر خلاف علوم طبيعى كه - به زعمه اينان - فقط بامفاهيم عام





 قرار دهند. اين ايدههاى نوكانتگرايیى از سوى دشمنان ماركسيسم در
 19Vr 9f

صفحات Y

 . اين كلمات را مـىتوان در نقد پيشداورىهاى فلسفى به ضـد مـالكيت

## چند كلمه در دفاع از ماترياليسمه اقتصادى







 مىشد.
「. تلخانف اين كتاب را با نام مستعار بلتف انتشار داده است. r.r. اين نظر يه را افوستل دوكلانز در La cité antique كسترش داد. F.F. اين يادداشت از متممى كه در آرشيو پلخانف پییدا شده برداشته شده

ه. اين نوع تشخيصها مختص پزشك خـيالى اسخـانارل در كمدىهاى
مولير است:

Le Médecin malgré lui, and Le Medecin volant.
 ص 109.
V. ابلوموف. عنوان يكى از اشخاص در نوول ای. آ.كَونجاروف است. نـام ابلوموف يادآور لختى، ركود و انفعال است
^. كارل ماركس، مقدمهاى بر نقد اقتصاد سياسى، مسكو، .19Y، ص
9. پِخانف از يك مقالهٔ بیامضاى „زملياوليا، (زمين و آزادى) نقل مىكند

كه در زملياوليا شماره ا، \YQاكتبر \AVA انتشار يافت. •ا. مكتب منحچستر گرايشى در اقتصاد سياسى نيمهٔ سدهُ نوزدهم انگًليس. هواداران اين مكتب (سوداگران آزاد) مبين مـنافع بـورزوازى صـنعتى بودند و از تجارت آزاد و عدم دخالت دولت در زندگى اقـتصادى دفـاع مىكردند.

$$
\begin{aligned}
& \text { II. I مؤلف يادداشتهايى در بارةٔ (اميل)، ن.گ. چرنيشفسكى بود. } \\
& \text {. اشاره است به شعر ريلهيف شهرونل. }
\end{aligned}
$$

 ایى الوسپنسكى، دهقان و كاراو.
كوآ يتيسم، اصلى اخلاقى و مذهبى كه بر خوردى صوفيانه، تأملى بـه زندگى، انفعال و تسليمم كامل به (امشيت الهىى" را تبليغ مىكند. (أاسـويستوك) (صفير) بـخش فكـاهى در مـاهنامه (اسـووره مـنيكى")
 داشت. در صفحات آن، خوشبينى ميانتهىليبرالهاوناشايستگىشان براى مبارزه فعّال به شدّت مورد استهزاء قرار مىگرفت. 19. أشارهاست بهمقالهٔ ب. بتلينسكى ॥جوانى و رهبران آن)| منتشره در


## در تبيين ماتر ياليستى تاريخ

اين مقاله نقدى است بر كتاب مطالعاتى در نگگرش ماترياليستى به تاريخ - $9 V$ نوشته فيلسوف ماركسيست ايتاليايى آنتونيولا برى يولا كـه در سـال IA9Q در رم انتشار يافت. مقالهُ پֶخانف براى نخستين بار در ماهنامهٔ روسكويه
 l. اشاره به هواداران روش ذهنى در جامعهشناسى است كه سرشت عينى قوانين تكامل اجتماعى را انكار مىكردند و تـاريخ را بـه فـعـاليّت افـراد

قهر مان و شخصيتهاى برجسته فرو مى كاستند.

 "مريدان، آور دهاست.
「. كتاب مشترك ماركس و انگَلس، خانوادهُ مقدس يا يا انقدى بـر بـر نـــد


 مـنتشر شد.
 زندگى" در مجله روسكويه بوگاتستوار اتيا (ثروت روسيه) بد كار برد.


 انديشههاي ماركس راعاعمه فعممكردهاست.


 مىكند. 1. . منظور كارل ماركس است. 9. جنگّهاى مذهبى دائمى ميان كاتوليكها ها وروتستانههاى فرانسوى در سدئ شانزدهم. -ا. اشـاره پــلخانف بـهـنــــمايندكان اصــلى اســلوب سـوبزكتيويستى در جامعهشناسى ن.ك. ميخائيلفسكى و پيروان اوست. اشاره است به كمدى گوگول بازرس كل .

پ. IY كتاب خويش (اتكامل نگرش مونيستى به تاريخ") مورد نقدى گزنده قرار داده است.
 ماركسيست شهرت داشت. وى در كتاب خود مقالاتى در باب اقتصاد اجتماعى ما بس از رفرم كه در 1 ا 1 انتشار يافت همه را دعوت كرد كه مسـتقيماً و بـلادرنگت و بــا اجـتتاب از سـرمـايهدارى، "ابـراى اتـحاد كشاورزى و صـنعت وابسـته بـه آن، در دستهـاى تـوليد كـنـندگًان... برقرارى توليد اجتماعى بزرگی بر بنياد كمون دهقانى كوشش كنـند. باور نارودنيكـها اين كتاب بايد ماركسيستهاى روسى را شرمسار كند كه ماركسيسمر را - به اصطلاح - تحريف كردهاند.

## تذكراتى چند پيرامون تاريخ

 تاريخ نخستين بار در روزنامةٔ سامارسكى وستتيكـ شـماره ^، 1 ا زانـويد و
 9-9 9 به عنوان پيوستى به چاپ چهارم كتاب پلخانف تكامل نگرش مونيستى به تاريخ تجديد چاپ شد.
 مبتنـى بر تكامل ذهنى است كـه از سـه مـرحـلـٔ خــداجـويانه، مـرحـلـُٔ متافيزيكى (فلسفى) و مرحلهُ اثباتى گذشته است. كنت مرحلهُ اثباتى را
 اكمال خود رسيد، با تسلط روابط بورزوائى مقارن بود.
 خيالحُرايانهشان، چند بار كوشيدند در امريكا و برخى كشورهاى ديگـر
＂كلنى هاى اشتراكى＂（هماهنگى جديد أون و جز آن）تشكيل دهند．
 ساختند و چند روز بعد برلين را به تصرف در در آوردند．
fr．f مؤلف نظام حقوق اكتسابى، فرديناندلاسال، پايهَذذار و رهبر اتحادئ عمومى كارگران ألمان بود．

## نقش شخصيت در تاريخ


انتشار يافت．
1．نويسنده روسى، يكى از نمايندگان جناح راست نارودنيكههاى ليبرال （1へFイ－1へ9Y）
 （IAFT

 آمد．م．
f．فاتاليسم عقيدهاى كد به موجب آن همه چيز در جهان و زندگى انسانى به وسيله سرنوشت از رِيش مقدر شده است．مـ مـ ه．مراد ماركسيسماست． ¢．در اصل،اين لقبدر ادبيات آلمانى رواج داشت وانگَليس به نقل از هاينه



دادند. م.

V．اشارهاست به داستانى از توركنيف به نام＂هملت ولايت شيگروف＂．．

ـ. د. دوآليسم، عقيده به اينكه عوامل مـادى و خـواص ذهـنى از دو مـنـشأ

 تعيين كننده و منشأ ساير عوامل است. م. • ا.
 شكست يافت و سپس أرتش پروس برای سركوبى كمون پار یس بد كمكى

فرانسه شتافت. م.
 انتشار آن متوقف گشت.

 ايتاليا و آلمان در گرفت. پس از مرگً امْیراطور كـارل ششـمه، مـخالفان
 از زير حاكميت اتريش در آمن. :If قلمروهاى متصرفى خود در هلند راواگذار كرد.




 19. مراد اليزابت پتروونا ملكهٔ روسيه است. م جلوس پطرسوم به سلطنت روسيهكه فردريك دوم رامحترم مىداشت، .IV و خوددارى روسيه از ادامهُ جنگَ با بِروس حفظ سيلزيا را براى پروس
تسهيلنكرك
 اعدام شد.
19. حزب بورزوازى بزرگ در زمان انقلاب فرانسه.

 زاكوبنها پايان داد و رهبر آن روبسْيِر بهگيوتين سپرده شد.
 جمهورى است كه در باييز IV9T در كنوانسيون فرانسه مقررگرديد.
 رزيم كنسولى جانشين دايركتوار (مديريت) شد و در پیى آن، اميراطورى نايلئون بنايارت در فرانسه استقرار يافت.
شr. دايركتوار، حكومتى كه در بی كودتاى نهم ترميدور در در فرانسه تأسيس أسيس شد وازاكتبر IV9ه تا نوامبر IV99 دوام داشت.

سيرى در تحقول فلسفهُ تاريخ
رشته گفتارهايیى است كه پلخانف برای كارگران سوئيسى و ايـتاليائى و برخى نمايندگان روشنفكران زنو و روسيه در ماهمارس 1-19 ايرادكرده است. ايــن گــفتارها نـخـست در سـال I9Y\& در مـاهنامةٔ فـرانسـوى La nouvelle revus Socialiste توضيحات اين مقاله در پانويس صفحات آمده است.




 بـستى داردو؟
 ا




$$
\begin{aligned}
& \text { 99F - 9rgFt -9-r: } \\
& \text { ISBN - 964-93644-6-3 }
\end{aligned}
$$


[^0]:    
     از هگل فراتر نرفت.

[^1]:    *Arbeit und Rhythmus, S. 342.

[^2]:    قل* نگاه كنبد به بيشُغتار من بر چاب دوم ترجمغُ روسى مانيفست كمونيست به هـمبن

[^3]:    
    

