


مؤسسه نرهنگى صراط

- نام كتاب: ماو مدريتّت - •مؤل: داريوش آشورى

 - ليتوگرافى: خدمات فرهنگى كيان
- جاب: طلوع ازادى
- صحافى: سايه دهخدا - قيمت: •ها تومان
- حق جاب محفوظا
 - 9 \&


نهرست

بنج
1
ir
fr
$\Delta \Delta$
79
AV
I.v
irr
ifr
IDV
ivo
190
Y.D

YFV
rfo
rir
$\square$
ا. سنت و بيشرفت
Y.
r. r. دگرگوني مفهوم دولت در جهانِ سوم
F. F. شرق وغرب

ه. ايران شناسى جيست"
ا. ا. درآمدي به معناي جهانِ سوم
V
^. ه. نظريهي غربزد وتى و بحرانِ تفكر در ايران
9. ظاهر و باطنِ تجربهي تاريخي ما در رويارويى با غاني با

- • ـ جانِ يريشانِ ايران

I الـا ايران: از امبراتورى به دولت ـ ملت
Y Y Y F تاريخ، رؤيا، كابوس

P
ها الشر و ور
7. 7 او او مدرنتّت

## ديباجه

اين مجموعهي مقالهها گزيدهايست از نوشتههاي من كه دورهاي بيست و ينج ساله از



 جهانى|"ست، بر ما جه گذشتهاست. درين ميانه تنها يكت مقالهي بلند، "ايــدئولوزیى، اخلاقيات و فرهنگگي و دنبالهي آن امدينهي انسانى" از اين مجهوعه جداست. اين دو

 هنگامى كه غوغاي ايدنولوزى در ميانِ ما بالا گـرنته بـود واز جـــله ديـن در مـفام

ما و مدرنتيت



 المريكا در يكي ازنتريـها



 دهه اينجا و آنجا به جاب رسيدهاندي







 بيامدهاي اين وازگوني عظيم در جشـمباندأِز تاريخي ماست.






 "مدرنتّ"، كه از ديدگاهي تازه بـ مسألهي زابطه و نسبتِ ما با (اغرب") مى ير دازد.



 بى تابانه مىخواست خود را از وضعيّبِ برحقارتِ خود در برابرِ مدلِ اصلي خود در













 .
 ما بيند. حند مقالهي بعدى ــكه نخست در اين دهه در مطبوعاتِ خـارج از كتــور


ما و مدرنتّت
تلخكامي اين زندگاني ناكام كه به تهى دستى و شكست خود اقرار دار دارد.


مىنوشتم ولى باكدام حبوزى در اين گر شهوي غربت.
داريوسِ آشورى

$$
\text { I } 9 \text { Y V توكيو - مارس }
$$

## سنت و هيشَ فت




 اين تفاوتِ اساسى از آنجاست كه ميانِ تمدنهاي شرقى و تمدنِ غـرب يكى

 بى بغير و مطلق وجود دازد كه جاودانه است و اصالت با اوست، و آنجه انســان بـه




صورتِ امور گَذرا و رويدادى در زمان و مكان مشاهده مىكند مـجازىست، و بـه دليلِ نابايدارى و گذذرايى خالى از اصالت است و جز اوهام نيست. منزلِت انسان در اين جهان از ديدگامٍ تمدنهاي شرقى اين بود كه انسان به لحاظِ داشتنٍ بهرهاي از آن ذابِ ثابتِ مطلق ذاراي ارزش و اعتبار است و حاملِ بارِ امانتِ
 مبداءِ خود باز مىگگردد.
در شيوهي نگرشِ شرقى به جهان، اصالت با ثبات و تغيرنايذيرى وست و انسانِ

 زندگي اين جهان هم هميئه به آنجه داراي سنت :
 تحولي وجود نداشت، بلكه تغير و تحول بسيار كند بود و در طولِ نسلها و ترنها صورت مىگرفت و كم و بيش نامحسوس بود.
 نشيبنها مباني انديشهي شرقى نسبت به انسان و جهان تغيرِ اساسى نيافت. انسانِ شُر قى


 فكر يكى بود: انا لله و انا اليه راجعون.
امّا آنحه تمدنِ غربى بيش گذارد به عكِس اين بود. تمدنِ غربى اصالت را بـه



 جهان بر مبناي علوم اين شُد كه اصلي اساسي جهان و همحنين وجود انسان تـغيير و

تطوّر و تحول است و جهان از صورتِ تودهي سحابى بر اثر انفجاري عظيم از هم گَسسته و سسس از حالتِ ماذهي بىجان به صورتِ مادهي جاندار در آمده و مادهي
 در تاريخ تكوين و تحول و تكامل يانته و به سوي كمالِ انسان يا تحققِّ مدينهي فاضله متوجه است. البته ايِن بيشتر بنسادٍ نكرِ غربى تا آخرِ قرِين نوزدهم بود و در قرين بيستم در اين احول به ديدهي شكك و ترديد نگر يستند. ولى ،به هرحال ،بنيادٍ تمدنِ غربى اين است كه هنوزاصالت را به تغير و زمان مىدهد.
با سروزي مادىاي كه تمدنِ غربى درنتـجهي يِروزىهايش در زمـينهي غــلم
 تمام زمين را فتح كرده و جانشبين تمام مفاهيم و مقولاتِ بنيادي تمدنهاي كهن شده




 غرور و سطوتِ خود پايِن مى آيند، ولى براي فســتِت عـمدهايْ از جـهانِ امـروز، بخصوص آنجا كه به اصطلاح (اجهانِ سومر ناميده مىشود، هـمجخنان مـطلق است. امروز طبقات و نيروهايي كه در كارِ زير -و -زبر كردنِ بنيادِ جامعههاي جهانِ سـوم هستند خود را با معيارٍ "يشرفت") : (اترقى"، نوجيه مىكتند كه نسبت به شاخصِ مطلق غرب سنجيده مىشود.
 سكون و نكرار و رجوع به گذشته اصل نيست، بلكه حركت و تغير و و بيسرفت اصن است. حقيقت بیزمان و مكان و مطلق موهوم است و و اصل با با واتعيّتِ مـتغيرِ نسـبي
 يسشرفت فراگر فته است.

ما و مدرنِت

اما حالا كه ما نيز اين اصل را حذير فتهايم نبايد فراموش كنيم كه ما به عنوانِ انسان

 بايد خود را از گراني بارِ آن رهانيد! آيا رجوع به سنت و ميراثهـاي گـذشته، بـه
 نتايجِ بريدگي رشتهي بيوندِ تاريخى و فرهنگى در ميانِ ما مردمِ ايـن سـوي جـهان هيزي بيش از صرفي ناآگاهىست و آن سقوطِ ساحتِ موجوديّبت انساني ماست. ما از تاريخ و فرهنگبِ خود بريديم يا بريده شديم تا به تاريخ و فرهنگبِ غرب هـيوند بخوريم ولى بى آنكه به اين يكك برسيم، از آنحهِ بوديم و داشتيم هم رانده و مانده


بلكه دوام و تكراريست دز سطحي بالاتر.
 انسنان به عنوانِ (انسان) وجو د نـخواهد داشبّت - تو جه كنيم. انسان موجو ديست كه به هستي خود آگاهى دارد و زمان براي او داراي سه بعد است: گذشته، حالل، آينده. اين
 كه حاصلِ آن همان موجوديت و وضعيتِ اوست دز زمانِ حالى و بر مبناي آن نست به احنمالاتِ آينده جهتگيرى مىكند. هر انسان از آنجا كد به گذشتهى خود آگگاه است دارباي تاريغ است و شخصيِت او يوستگي آن تاريخ است و از آبنجاكه داراي تاريخ است انسان است. تاريِّ فرد انسانى، در عيِ حال كه تاريخِ خاصَ, فرد اوست، رابطهي سرراستي دارد با تاريخِ جمعي كه او در ميانِ آن جشم باز كرده و تكوين يافته
 خورده است و از آن جدا نيست. زيرا، در واتع، انسان با حضور در جـع و زابطه با ديگريست كه انسان مىشود، يعنى به هستي خـود و انســانهاي ديگـر و جـــيز هاي
 با حضور يافنت در جـع و با زشد يافتت دز جمع در عينِ آنكه داراي هوتِتِ فـردى

مىشود، يعنى دإراي نام، منزلِت اجتماعى، و روابطِ مشخّصي با ديگران به عـناوين










 هـتنـنة دوام دارد.



 گذشته و در وجود انسان كنونى متبلوز شده و شخغيبت فردى يُا جمعي انسانِ كنونى را ساخته است.


 مى نوانيم











 بسازد.












 ما بس از آنكه غرب رابه صورتِ مطلق بذير فتتيمكه هر جيز را نـبت بـه آن بـايد

سنجيد، شروع كرديم به نگاه كـردن بـه خـو دمان و آنـوتـت، بـر خــلافِ گــنشته،




 آن جدا مىشديم.
ما براي آنكه هر جه زودتر به آنحه كه به نظرِمان اصيل و غ غالى و ممتاز مى آمد



 كو دكاني تبديل شديم كه هـه جيز را تازه باد مىگيرند. يكى از فرقهاي ما با غا غربىها





 صورت و معني تمام جلوههاي زندگي ما نشان مىدهد. اين گذشته جون بكى نقص با
 ديگري يانه است ـنامهاي كم رشدى و توسعهنيانتگى: و بنابرايـن، بـاين آن را الز




ما و مدرتيّت

ك夫 -و -كوز و بىاندام نشان مىدهد. ما امـروز در شـيوههاي زنـدگي خـود خـام و بىمهارت و مقلدايِم و در همه كار، انسانِ بالغ، يعنى انسانِ غوبى الگُوي ماست. زبان را مثال بزنيم به عنوايِ اساسسىترين ركنِ موجوديّتِ انسان. انسـانِ بـالغ بـا
 الست و مسلدود زبانِ امروزِ ما زبانِ ناتص و كو دكانه و ابتريست كه با آن نمىتوانيم بيانِ مفاهِمِ عميتِ كنيم. اين زباني نيست كی گذشتگانِ ما در كاربرد آن در شهر و نثر برايِ بيانِ انديشهها و مفاهيم خود هنرتنايىها كردهاند و نبوغها نشان دادهاند. آنها در
 كامل بيان مىكردند، امتا زباني كه ما به كار مىبريم زبانِ كو كانيست كه مى خخواهند با مفاهيم آدمهاي كامل و بالغي ديگر ستخن گويند - با زبانِ تمدنِ غربى. واكنثبن امروز ما در برابِر كذشته از يكسو ريشه كن كردنِ آن و بريدنِ رابطه با
 موزهي انتخارات. حالا انتادهايم به جانِ اين بـكِرِ مو ميايى شده كه از هر گوشهي آن

 زمينهاي نمى گذرد. از نظرِ روحِ علمي غربى، هـيَ چیيزي نيست كه شايستهي برّوهش
 بردند و از. اين رهگگنر علومي مانندِ مردمشناسى و باستانشناسى و شـرقشناسى بـه وجود T Tمد. بِّى غربىها به اين سوبي دنِاكه باز شـد شروع كردند به كندنِ خاككها و بير ون كشيدنِ آثار تمدنهاى مرده و جمع كردنِ آثار تمدنهاى روبه مرگّ. هر זیيز را از هرجا جمع كردند و در موزههاگذاشُتند. ما نيز خود به آنیهه از گذشته مانده بود از نظرگاهٍ شرقشناسى نگاه كردیم.
برداشت ما از ادبيات و آموزشِ آن، يكسره بر هايهي شرقشناسى است. وبا اين روش و برداشتـ، طبيعىست كه تاكنون يكى نقدِ ادبي جدى از ادبـياتِ گـذشتهي ايران به دست ند'ده باشيـم.










 نستخرِ فضا جهه ربطى به ما دارد.










 رفتو صفِّ آنهارادرازانر خورامندكرديـ


## ما و مدرنتيت

و از همين رهگذر است كه مىيينم فعلِ سنّت ( = انتقال) مستلزم انجام شدن در زمانِ هال است.ر














 گذشنه.







مـردهريگتهاى گــذشته را بـه روبٌ شـرقشناسى و بـاستانشناسى جـمع و جـور

زندمي آنها را در زبان و تفكر و ادب و هنربكار گيريم.

ما بايد مدهي آنجه راكه غرب به ما ما آموخته است از از نو بياموزيم و نقادى كنيم
 معيارها و شيوههاي زندگى و ورهنگبِ آن نيست.

# هشيارى تاريخنى <br> نگرشي در اغربزدگىى، و مباني نظري آن 

 دهات و آجرى در شهرها. و اين تنا در عالمِ خارج

 جهالِ آلِ احمد، غربز دتىى


 شده رااز هجايتانه بردند و خحير كردند.








## ما و مدرنيت

مسألهي رابــطهي تــاريخى، ســياسى، و اقتـفـادي كشـورهاي اسـتعمارگر و استعمارزده رفته -رنته در هر دو گروه اين كشور ها اديـاتِ وسيعي را وا با بها وجود آورده و مسأله از نظرگاههاي مختلف تحتِ بررسىست. امروزه نامهاى فرانتر فانون و امه






نوعي (ابيمارى شناسي تاريخى" و تلانتى برايى يِافتِ بعضي درمانها.








 فرهنگت و تمدنِ سرزمينهاي استعمارزده است؛ عوارضي كه در نـتيجهي رابـطه بـا غرب يديد آمده است.
 ملتهاى به استقلال رسيده و ييدايي اشكالِ نوين و مخففي استعمار، انديشهمندانِ اين

 גوبارْي آن در اين مجهوعه بى جا به نظر نـىرسـ.

سرزمينها را برانگيخت كه ريشههاي درد را عميقتر بكـاوند و مسأله را نـه تـنها بـا
 مسلط، بررسى كند و اين كار را در غرب ــا تا جايى كه ما خبر داريم - گروهٍ متفكرابِ بيوسته به سار تر، مانندِ فانون و سزر، به طرزِ بهتر و عميقترى انـر انجام دادهاند. اهميتِ


 باگرچه اين رابطه اساسِ مسأله است و تو جيه و تحليلِ جنبههاي ديگر بدونِ دريانِت Tا Tمكن نيست.
"غربزدگى" اساسي دارد يا زمينهاي يا محتوايي كه قابلِ تأمل، قابلِ بررسى، و قابل دفاع است و آنجه به اين مقالهي بلند اهميت بخشُيده همين ارئ اساس يا زا زمينه است. اساس غزبزدگى يكت نگربِ تاريخىست بر موضعي كه ما در آنايم. نگرشيست

 مجموعهي احوالِ اجتماعي ما چيست. اهميت اين نگرش در آن آن است كه آن آيا ما با بس از از آن ممه سالها كه كورانه اين. طريق را رفتيم، اينكت مى توانيم بايستيم و راه رفته را
 روشنفكِرِ اين سرزمين كه در طولِ جنجاه سالِ گذشته تجربههاي سياسى و و اجتماعي

 توشهاي از تجربهها و دانستهها و آموختهها مى وخواهد به وابس بنگرد. اينكه آلِ احمد
 رفتگانِ راه تنها او بود كه جنين جسار تي و همتي رادر خود ديد - هرجند كه جسار و مـت شرط لازماند، اما نه كافى. غربزدگى تأمليست در اينكه هرا ما به عنوانِ يكت ملت، يا شرقي مسـلمان در

ما و مدرنتّت

مجموع، در طولِ يكت سير تاريخي چندقرنه به خنين زبونى و حقارت و پاشيدگى د هار آمديمه در حالي كه "غرب"، يا اروباي مسيحي غربي در همان زمان به مدارجي عالى از قدرت و فرهنگ دست يافت و شرق زيردست و ذليل شد و غرب فرادست
 شد و شُرق فرع. مجموعهي كتاب تلاشيست براي دست يانتن بـه بـاسخهاي ايـن مسأله.

البته، به يكب معنى، مىتوان گفت كه اين حرفها تازه نيستد و بيش از اين نيز سـخنهاى بسيار در اين باب خواندهايمِ و شنيدهايم؛ و از زمانِ مشروطيتـ تـا كــنون دست كم همواره مسألهي "جه گونه مى توان به غرب رسيده به اشكالِ مختلف مطرح بوده و صدها مقاله در اين باب نوشته شده است، با حنين برداثــتهايـي كـه المـا بـايد جنبههاي مثبت تمدنِ غرب وا بگيريم" و يا اينكه پما بايد تمدنِ غرب را را با توجه بـه سنت و دين و تملنِ خودمان اخذ كنيمي كه ممهي ايـنها كـلىبافيهاي خـنـكي بـيش نبودهاند. و آلباحمد بود كه اول بار طرحي كلى و نسبتاً جامع از مسأله افكند و تلاشي
 خودش، از دهانِ احمدِ فرديد (॥اَيده و به اين صورت عرضه كرد، با اينهـه حيثيت آن براي او باقى مىماند.
و بالاخره، صرخبنظر از اينكه توجيهات "غـربزدگى" را از وضـع تـارينیى و اجتماعي خود بيذيريم يا نيذيريمّ سؤالِ اصلي اين رساله همواره بـه صسورت يكت سؤالِ مهم و اساسى براى اهلِ تفكر و قلم اين سرزمين بـاقى مـىماند. و آن ايـنك سرانجام در برابِ اين موجِ تاريخى خه بايدكرد؟ بايد در مسير Tب شنا كرده يا خلافب
 راههاي خلاص هستيم و اگر بايد به عنوانِ ملتي صاحب فرهنگت و هـويّت انسـاني مستقل روي پاي خود بايستِم تا كجا بايد ميراثها و مقياسهاى غربي را بخگيريم و از كجا خود بايد Tغاز كنيم؟؟ ارزشه روي آنها بافشارى كنيم كداماند؛ آيا اساساً راهي به سوي ايجادِ يكت فرهنگبِ خلَّاتِ

نو هست يا همه بايد در يكت "فرهنگِ جهانى" كه از غرب تـحميل مـىشود، حـل
شويم? اينها سؤ الهاييست كه برايشان هنوز ياسخي نيست.
 طرحِتاريخي مسأله، كه اسابِ آن است، اختصاص دارده و بقيه وصفيست از وضعِ زمان به عنوانِ دنبالهي اجتتابنايذيرِ آن سيرِ تاريخى. بنابراين، در اين نقد و نظر تنها با مـان خهل صـفحهي اول سر -و -كاز داريم كه نو آورىهاى اوست و به تولِ خود او پطرحي تازه، است از تاريخ - و آن بقيه حرفهاييست عيان (و البته، بر خلان
 ملموس سر -و -كار دارد درست و دقيَ و شـجاعانه است (صرجِنظر از راه حلهايي كه ارائه مىكند) و آنجاكه به كليّتِ امورٍ تاريخي و اجتتماعى مى برذازد، خيال بردازانه

و مر تناقض و احساساتىست. مشكل نوشتن نقد بر اين كتاب إين است كه آدم نمىداند از كجا بايد شـروع ع كند، جون تقريباً همهي مطالب همهجا آمده و با وجود إينكه كتاب فصلبندى شده آن آب نظمي راكه بايد در آن نمىتوان يافت. از اين جهت نقدي كه تابِ سيرِ كتاب باشد
 غربزدهايم، در چندجا به جند تو جيه مختلف برخورد مىكنيم كه يكجا مدون نيست، و آن به اين خاطر است كه مطلب در ذهنِ نويسنده يكى سيرِ منطقي مـنسجم طـى نكرده است. در اين نقد و نظر اگرجه سـعى بـر ايـن خـواهــد بـود كـه نـظمي بـه هراكندگىها داده شود، با اينهمه نويسنده ناگزير است كه در جاهاي مختلف به مساتلِ واحد باز گردد.
اولين مشكل آلِاحمد در كاراش تعاريفب اوست. و نشخسين مشكل در تعريفِ "غرب"، يش مى آيد كه او اينگونه تعريف مىكند:




ما و مدرنتّت

سدودي امربكاى شـمالى. يا بگذاريم ممالكِّ مترقى- يا ممالكِّ رشدكرده،


صورتِ يبجيدهترى در آورند و همجون كالايى به بازار عرضه كنتد.


ايرادكرده نيز اغرب"، را اجنين تعريف مىكند:



 مصنوعاتِ ماشينى جز موادِ خام حيزي ندارند. به اين ترتيبه، در مقولهي غرب و غربى - براى من روسيهي شوروى مم با دار دو ... برابي من كه از ايران مى آيم غرب و شُرق ديگر تنها دو مفهوم جغرافيايى نيسـتـ بلكه دو مغهوم

اقتصهادى است'
اولبن اشكالِ اين تعريف اين است كه اگر مـعصود از اغـربه تـمامِ مــمالكي هستند كه به صنعت دست يافتهاند و اين تعريف، مـلاّ، شاملِ رُاين و جِكسلواكى مـم مىشود، آيا مجموعهي اين كشورها با راه و رسمها و ايدنولوزییهاى مختلفِ خود بر
 بخوانيم؟ آيااثرِ سياسى، اتتصادى، تاريخى، و فر هنگي انگلستان و امريكا و خرانسه بر روى ما -مقصود از ما مجموعهي اتوام و ملليست كه به شكلي از اشكال مـقهورِ آن
 امروز دارد؟؟ داسِخ روشن است. اگر بخواهيم روابطِ دو گـروهِ كنــورهاي صسنعتي و غيرِ صنعتى را بر مبناي اتتصاد توضيح دهيم ( كه بايد بدهيم)، بايد گفت كـه مــحتوي رابــطهي اقتتصادى مـيانِ ايـن دو گُروه لزوماً رابـطهي غـالب و مـغلوب و مســلط و تحتـ سلطه نيسـت و بساكه رابطهي كشُورِ صنعتي قدر تمندي بـا يكك كشـورِ كــمرشـدِ
$19 \Longrightarrow$ مثياري تاريغى
معن رابطهي عادلانهاي باشد (كه عوامل سياسى مشروط كنندهى آناند) و باكشورٍ ديُري برعكس. نمونهي آن رابطهي شوروى است در گذشته با كشورهاي اروباي شرقى و آن شركتهاي مختلط و غيره، و رابطهي امـروزِ آن بـا كشـورهايمي مـانند
 يوگوبسلاوى و مصر و الجزاير، و در مقابل، رابطهي آنها با ويتنام و فيلبين و مالزى و و غيره. از اين گذشته، حسابِ كشور هايي راكه در جهتٌ صـنعني اوليـه بـه صـورت وت اميراتورىهاي جهانگير در آمدند از حساب هر كشورِ ديگري كه به نحوي از انحاء به حنعت دست يانته است، بايد جدا كرد، زيرا تفاوت كتّى و كيفي اين دو بىنهايت است. حسابٍ كشـورهايي راكـه نـظام سـياسى و اتتصـادى و فـرهنگگي مـلتهايي را گگينتند تا بر بازارهاي داخلى و منابع خام و سياست خارجى آنها مسلط شوند بايد جلاكرد از حسابٍ مبادلهى سادهي اقتمطادى ميان، مثلا"، رومانى و ايران. بنابراين، من بجاي آن تعريف اين را مىگذارم: |"مقصود از غرب مجموعهي كشور هاي ارويـاى غربى و امريكاي شمالى ست كه تحبت رزُيمِ لِبراليسِم بورزوايى با انقلابِ صنعتى به قدر تهاي جهانى تبديل شدند و سرزمينها و كشورهاي سه قارهي آسـيا، افـريقا، و امر يكاى لاتين را به زايدههاي اتتتصادى و سـيـاسي خـود تـبـديل كـردند و دورهي
 عوارخِ فرهنگى و اخلاقي اين تسلط اتتصادى و سياسىست كه ملتهاي اين سه قاره را از بسياري جهات به صوربت زوايد و توابعي از متغير آن تــدرتهاي جـهانى در Tورد و الًا هرگونه رابطهي ملتي صنعتى با ملتهاي غـيرِصنعتى را نــمىتوان رابـطهي
 آنهم بيست سالي بيشتر بـه طـول نـينجاميد،) نــمى توان در ايـن شــــار آورد. زيـرا سرزمينهايبي راكه روسيه به زور از كثورهاي مجاور گرفت، سرانجام در يكت واحلِ سياسي بزرگٌ حل شدند و از ييشرفتهاي آن برخوردار. و هر هند كه ملتهاي تابِع ملت روس استقلالِ فرهنگي خـود را از دست دادنــد، در عـوض در بـيشرفتهاني اتتصادي آن سهيم شدند.

مشكلِ ديگِر اين تعريف اين استكه آلي احمد رابطهي اتتصادي مسلطِ (اشرق،

 اميرياليستي غرب و توجهِ آن به بازار هاي خارج نخست از اضانه توليدِ كالا در داخل







 آنهاست. ومثلا"، آن همه خونها كه در كنگو ريخته شد نه به خاطر بازارِ آن (يا به





 سنگين) برای خود خطرناكك مىديده است. و در گذشته نيز همواره كوشيده است






و مقارناتش" حرن نادرستي ست و نمونهي آن رادر همين تضبهي ذوبِ آهن ايران

 كار فقط هدر دادنِ ميليونها تومان بول بود. اين حرخي نادرستي ست كه آلِ احـمد


 بسيار كو جكي ست نسبت به خودٍ غرب.


 هاروارد جنين تعريف نمىكرد:


 يعنى ممان استعمارِ كلاسيك.





 كتابِ غربز دگى مىتوان يافت. به اين عبارت:



عنوانِ جانشـينِ مفدماني T.
 باي "ماشين" را به ميان مىى اكثد.
آلِ احـمد معمولاً مـطالباشُ را بـا يكت شكسـتهنفسى آغـاز مـىكند و بـه

 ديگگر اينكه اين شكستهنفسىها را سَري مـىسازد و عـذرٍ مـوجّهى بـراي ادعـاهاي بزرگی. غربزدگى را نيز هنين آغاز مىكند:




 در گذشُتهاند ...
برداشت تاريخي آلِاحمد در اين ككاب بسيار شتابزده و در عينِ حال جسورانه است و او براي بسياري از مدعاهاي خود لزومي نديده است كه دلبلي ارائه كند، يعنى
 جسارت و يرشِ ذهنى تنها وقتى ستودنى ست كه مايهي كافى نيزِ در بشتِ سر داشته

 اغغرب" را با هم مخلوط كرده است. بدين معنى كه آن بديدمي تـاريخى راكـه در






سرزمينهاي غربى بيشتر رابطه داميتهايم تا شر ت (كه تازه اين حرف هم جاي بحث
زياد دارح) اغربزدگى" خواندن، حرفىست عجيب:


 ليديا، و به مغرب اتصى و به درباي عنبرخيزِ شــال.

 T' مىگيرد: اشايد فرار از هند مادر بوده است ـ نخستين علت توجه ما به غرب.) (و اين گريز لابد عكبِ تعبير فرويدي چناد بردن به زمدانِ مادر است؟) البته اين هندِ مادر تنها مادرىاش (به تولِ خودٍ آلِاحمد) دز تمام دو هزار و پانصد سال تاريخِ مكتوبِ اين




خرافات استمداد مىكند:
اتاّ در ابن دأد و ستدها بأ مند ما مرگز فصلِّ قربت نداشتهايم. هرگز


كه نسبتِ و ســتِ خون رi بربدهأِم.

تشبيه رابطهي دو ملت و دو قوم به مادر و فرزند فقط به اين خاطر كه در فاصلهي بيش از بيست و هنج قرن تارين دو -سه بار جمعي از يكي به ديگري گـريختهانــد، البـته
 Tغوثِ مادر به جايِي نرسيده است.! و معلوم نيست كه اگگر رها كردنِ آغوشِ مادر
r. تأكيد بر كلمات „غربزدگى، در اين متاله مـه بـا از نويسندهي اين متاله است.

ما و مدرنيتت



ايرانى و هندى ست، كه اين همريشگى با ارويايي هم هست.
دليلِ ديگِرِ غربزدگي ما اين است:


 مى آمدهاند.
از اينجا اهميت جهار جهتِ اصلى و ستفرعاتِشان در تاريخ معلوم مىشود! لابد اگر

 آن مى آيند شامل بيابانهاي تفتهي عربستان هـم مىشود: اوو در آخرين تحمليل آيا اين توجهِ ما به اسلام نيز خود توجهي به غرب نيست؟



 !استقر'ر بذيرئند.
در حالي كه تيبورمنده فقط گفته است كه "پینج قدرتِ بالفعل يا بالقوهي جـهانى در نيمكرهي شـمالى بين ه رأسالجدى و رأس السر طان منطقدب حاره قرار دارد، يعنى بين و شمالى و Y Y $\frac{1}{Y}$ درجه عرضِ جنوبى. و نيز بين منطقهي ميانِ شمالى، كه منطقهي معتدلهي شُمالى ست، (و ايران نيزَ، برخلان تصورِ نـويسندهي




غربزدگى، جزيٌ آن است) با (منطقهي سرد1)، كه منطقهي قطبىست، فرق بسيار است! هه اصراريست كه قضايايي زاكه به سادگى توجيه مـىشوند بـيـخيده كـنيم؟ مسألهي رابطهي ما با مند و ديگر سرزمينهاي شرقى و غربى، مثلِ رابطهي هر ملّث تديم با مللِ ديگَر، فقط مسألهي امكانِ ارتباط بـوده است و بس. مـهـترين مشكـلِ
 دريانورد نبودهايـم. هون مراكزِ اصلي تمدنِ ما از دريا دور بود و به همين دليل راههاي زمينى از زمانِ هخامنشيان تاكنون برایى ما اين همه اهميت داشتهاند و اين همه همّت بر سرِ ساختن و نگاهداري آنها صرف مىشد و از اقدامات عمراني هر سلسللي تازه
 غرب برويم و از طرفب شرق نمىتوانستيم• زيرا از جانبِ حين، از شمالِ شرقى ديوارٍ




 در ايامِ رونتي دريانوردى در خليبِ فازس، بعد از اسلام، اين رابطه وسيع بوده است. در زمانِ ساسانيان از هند كليله و دمنه و شُطرنج و بسيار هیيزهاي ديگر راي را وارد كرديم و در دورهي اسلام قسمت عمدهي هند به شمشيرِ ايرانـيان مسـلمان شــد در دورهي گوركانيان زبان و ادبياتِ ايران هند را نتح كرد ... يس چجگونه مىتوان گفت كه ما به

هند "یشت") كرديم و به "اغرب" زوتى آورديـّ! و اين ادعا را نيز بنگريم كه:

 حقد و حسد.
مى بينيد كه تنها علّت توجه ما به اين غربي كـه بـراي مــ السـلام را آورد (॥بـا سـلام ضلحجويانهاش،) و ابر و آب و آباذانى را، فقط „كينه يا حقد و حسد" بوده است. و

هحراكينه و حقد و حسد؟!
نا يِش از اين سه قرن ما ميميّه به غرب حسـد بردهايم باكينه ورزيدهامِم
با به رتاببت برخاستهانيم. به علّب سرزمينهاي آباد و بندرهاي شلوع و
 خود رأ بر حق مى دانتـتـم به داشتُنِ خنان نعهاتي•
 "سرزمينهاي آباد و بندرهاي شلو צ و شهرهاي آرامهاش بود؛ يـعنى هـمان إرو بـاي گر فتارِ ظلمت و جهل و فقر و نؤو دالِيسم و تمجز يه كه به طـع ثروتهاي شرت از جاى
 آلِاححد از "سرزمينهاي آباد و بند; عاي شلوغ و شهرهاي آرامٌ غربب آمده بـود نشان مىدهد كه آن ونيزي مسيحى در برابرِ آبادانـى و ثـروت و شـهـرهاي بـزرگّ هرجنبـ -و -جوشِ شرت حهه حالِ حسرت و حسادت و حيرتي داشت و وتتي كه اين روايتها را به غرب برد او را لقبِ بزرگَترين دروغگو دادند. آلِ احمد فرامـوش مىكند كه در طلبِ دست يانتن به شهـرها و بندر هالي بِ ثروت و نعمت چجين و هند بود كه واسكودوگاما راه جنوب افريقا زاكشُف كرد و كريستف كولومب در راه يـانتن
 شرت بود و آبادانىهايش. اگر ما هرگَز با حقد و حسل و كينه يا با حسرت و اسف و حيرت به غرب نگريستهايم امروز است و آن روزها غرب بود كه با ایحقد و حسل و

 ثروتهاي شرت بود كه غربى را به، خطر كردن و سينهي درياها را شكانتن برانگيخت و از ميانِ سوداگُرانِ دولتمندشدهي زُن و ونيز، و بعدها، لندن و مارسى، بورزوازي صنعتگِِ غربى را بدِيد آورد.


 اسلام مم از


 امغربالاتصى، را نيز شَامل مىشّود.





 ستوران. من اگر ادعاكنم كه يكى به اين دليل بود كه ما ما ماندبم و غر بر با تاخت












ما و مدرنيتت

نمى آمد. همينطور شهرهايى كه أين بورزُوازى در آنها ساكن بود. (اثبات اين مدعا جندان احتياجي به شاهد آوردن از كتابسها ندارد -و در حـذَ راين مقاله نيز نيسـتـ فقط نگاه كنيد به سفرنامههاي ابن بطوطه و ماركويولو). دوَم ايـنكه، ا گـر در جـايى رشـــد شهرنشينى كم باشـد دلِيلِ اين نِيست كه مردماش جادر نشـيناند. بِس روستا جــيست؟
 كردهاند نه Tنكه صصرا گرد بودهاند و ساصلِ كارِ آنها بود كه زندگِي شهرى را رونت

 جاي ديگر، دورانهاي رونتِ شهرنشينى وگسترشِ شهرها بود كـه بـايهاش آبـادانـي
 علوم و حكمت و بحتثاى نظرى يديد آمد. و همين بازارهاي ير متاع و كارگاههاي
 بیرورند و اگر نیروردند مسألهي ديگگيست و محتاجِ تحليلِ تاريخني مفصل. ما اگر شهرنشـينى نداشنهايم بس اين همه ادبياتِ مكتوب و معمارى از كجاست؟ اينـ ايما فقط در فراغتِ شهرنشينى ظهور مىكنـد. و اگگر ايلهاه، به عنوانِ قدرتِ مستحركت در ايـامِ گسستغي نظام قدرتِ سياسى و ضعفِ حكومتـهاي مركزى جهر ه نشان مى دادهاند به اين معنى نيستت كه مميشه فعالِ مايشاء بودهاند، و ايـن درست است كـه تـقريباً تـــامِ سلسله هاي سلطنت در ايران ريسُهي ايلى داشتهاند، ولى وتتي كـه بـه عـنوانِ قــدرتِ مركزی حاكم مىشدهاند، خور رابا خرورياتِ زندگي شهرى و نظامِ سكومت تطبيت مى دادهاند و از بدويت بيرون مى آمدند. ستس به اين استدلالِ عجيب مىرسيم كه جون مردمِ ايـن سـرزمين تـابستانها


 ستونها و يىما نكيه دارند نه بر ديركِ جادرها؟ و آنكس كه سـه ماهِ سال را رويِ بام

> مى موابد نه ماهِ ديگراش را زيرِ سقف.به سر بىبرد.





 خلافتاش را داشت، بريديم. و جندجا بـا به اين مطلب اشاره مى مكند.
 بلاياي عيتِنر شدبم و به همين علت بود كه غرب در در بر برخورد با با ما نه نتها با با

 نخــت بدل به ماددي خا بر بكند و بـ از آن به آزمابشگابِمان بيرد.



 هكلبّب مسيحى" به با ساخت؛ يعنى از همان زمان كه لوتر تكفير نامهي باب را بر بر در



 مسيحبت بورزوا در آمد. و آن وقت نيز ديگر قدرت در در دست باب
 مذمبي اروبا بسيار سختتر از جنگِّ شيعى و سنى بود. منتها فرِّ آن دو اين بود كه

ما و مدرنيتت

آن يكي بيشتر صورتِ جنگك طبفاای داشت و اين ديگـري حـورتِ جـنگٌ مـلى و قومى. و اگر توسعهي اميرياليستي اروبا رنگي از مسيتيتت نيز داشٔتـ اين نـبايد مـا را

 اسلام و مسيحيت بوده است، مسأله در موردِ چين و هند و برمه چهي بود؟ آنـها كــدام

 مى آورد كه بر سرِ ما Tا Tيايىها يا يا بر سرِ افريقايىها؟





 جهانگيري غربيان و چهـ گونه بود كه بيست و جند ميليون انگَليسى بر سـيصد مـيليون هندى غلبه كردند؟ آلِ اححمد تعمداً ميدانِ بررسي تاريخىاش را تنگُ گُرفته تـا بـه نـتايجِ مـوضعي خاص برسد و ممين موضوع سببِ گَـمراهـي بـزرگٌِ او شــده؛ يـعنى ايـنكه مسألهي اســتعمار رااز صــورتِ جـهانى اش در آورده و بـه صـورتِ يكت رابـطهي مسعلودِ جغرافيايى مطرح كرده و به نـتايج نـادرستى رسـيله استـكــهـ بـه مسـكـك زدنِ آن در
 انقالِبِ صنعتى واقع شد و كفهي تعادلِ قدرتها را بكل بر هـم زد و در واقع مسأله نـه مسألهي اسلام و مسيحيت، بلكه مسألهي دنياى دست يافته بـه تكــنولوزى در بـرابـرِ



مسيحى مسألهي رابطهي ملتهاي صسنعنى سـرمايهدارى و غـيرِ صنعنى است و بس، ممانگونه است مسألهي رابطهي ايران و هند و چين و برمه و ويتنام و مصر و عـراف و













 ساخت؛؛ زمين و آنسمان را به اندازهها سـنجيد و عـصرِ صروشـنغرى، را بـديد آورد؟





 كردند.
بد نـيـتْكه نوونهاي ديگري از احتجاجماى تاريخي آلِ احـمد را بـــنجيم.

آلِاحمد میگويدكه بإٍ روم جميعِ وسايل را برانگیِيخت تا بهلوانِ اسسلام رابه زمـين
 صفوىاست در اردييل:












آدمها بְتْتو رو دارند يانه.





 جوري دستاشَ در دستِ بإب بودهاست؟



كى مى خوامد بيش از سد امكاناتاش وسسيع جلو•كند و از مسه حيز كمكت بغيرد. امّا


 غربيان و نتايجِ اتتصادى و تاريني آن.













 هه گونه مى توان آن را تصديقكرد؟؟ و بدين نكته نظر كنيمكه: روحانتّت نيز كه آخرين برج و باروي معاومت در فبالِ فرنگى بود از از


خود. تنيد كه مگر روزِ حشر بدرد.


ايِن بودكه مبادا غربى از لاي درزى يا از درِ دروازهاي داخحل شود. يعنى نگهبانانِ قبور و حافظانِ سنتـهاي بوسيده در يكك جامعهيگرفتارِ تحجر و ظلم و استبداد و فـقر و فلا كتِ مادى و معنوى مىبايسـت در برابرِ سبلي كـه از يكك تـهـدن و فـر هنگگِ بــــــار
 و افسوس كه نسانحتند! و لابد توقع داشتى كه از زير قباي تحجرِ قرونِ وسسطليى تـاللي
 نجات دهند؟ نمىدانتم چحرا آلِ احمد آن ضرورتِ تارينى رادر آخرِ عهدِ ساسانى و آن گرفتار عغونت شدنِ مغانِ زر تشتّى را مى بيند اما اين يكي را نمىبيند. و جِه طور از جِنان آدمهاي سر در لا كي خود فرو برده مى خواهدكه سـيلابعهاي عـظِمِ تـاريخ را بشناسند و در برابر آن سد شوند؟ آخر با جیى؟ منگر نه اين است كه اين گروهاز هــهـ دير تر با تحولآتِ تاريخ آشنا مىشوند و تـطابت مـىكنند و در ادراككِ زمـانه از هـهمه كندترند؟ آدمى كه مىگويد: "و از طرفِ ديگر مذهب تا مىتواند به خرافـات تكــيه مىكند و به عهودِ ماضى و رسوم بوسيدهيكهن بناه مىـرد و به دربـاني گـور ستانها قناعت مىكند و به ملا كهاي قرونِ وسطايىى مىاند يسـد،ه جِه گونه جحشـم دارد كه همين سذَ سلديد ضدَ استعهار و ضدِ غربـ باشد؟ آخر با جهه سلاحي در برابر جهه سلاحي؟ آلِ اححمد به ملكم خان و سيد جممالِ افغانى و طالبافـ ايـراد مـىیگر دكـه جـرا
 جامعهيي كه آنها دراش مىزيستند و قياسِ آن با جامعهي غربي هـزماناشى در تسمام مظاهر زندگى تفاوت از زمين تا آسمان را نشان مىدهد. مى خواستى كه آنها به مــدِ كدام دانش و بينش در برابرِ دانش و تكنيكِ غربى بايستند؟ مى خواستى كه آنكس كه در آن ظـلمت بـار مـى آمد و سـهس از آن سـر بـيرون مسىكرد و يكك سـو هـهـه درماندگى و بدبغتتى و ظلم و جهل مىديد و سوي ديگر رونت و آبادانـى و Tزادى و


نشود؟
برداشـتِ آل احمد از مـــروطيـت بــــــار سـت اسـت؛ يـعنى خــلى از نگـرشي

درست به محتواي طبقهاي آن است و نا گزير او هم مانندِ ملاهاي صدرِ مشَروطيت و


 مشروطه جهثِ طبقهاي بودكه در داخلِ اين جامعه با مى رادر جريانِ مشّروطيت علامتِ استيلاي غربز دگى مى داند:

 سراي اين مـلكت افراشته شـد.
اينجا ديگر حديثِ شكافتن تاريخ نـيــت، عناد و لجاج است و خلاصه بناه بـردن بـه




 مسُروطيت درگرفت در نظامِ اجتماعي ما هی جيزِ فابلِ دفاع وجود داشت؟ هِ هر جه بود
 تبامى باشند، به خودي خود جِه ارزشى دارند؟ فراموش نكنيم آن زمان كه هِگل بنيادِ
 مى مرود و در آن زمان كه فتحعلى شاه اداي محمود و سنجر رادر مى آورده، در اروبا
 صندلى را حرام مىدانستند، غربى بطونِ رموزِ عالم را مـى ششكافت و مـا در حضضيضِ



ما و مدرنتت
گرفتنشان. نگامي كنيم به سفرنامههاي ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه تا بيينيم چه كـاني زمام مملكت را در دست داشتند و بـا هــنان اوضـاعي بـود كـه آن شــيفتگي
 "مونتسكيوهاي وطنى" ييدا شـدند. من براي اين ييشروان هيب سـرزنشـي نـدارم. آنـها
 بردارد به علامتِ جنبشي نو براي اعلامِ استفلالي ياطلِبِ استقلال. و تازه به ياد آوريم


تناتض و سبُك است.
 راكوبيد. به عنوانِ بيشقراولِ ماشّين." منى برسم كدام ماشبن؟ آلِ احمد هــهـ جـا ايـن

 شدن يا نـشدن بود، سالها بيش تضيه يكطرفه شـده بود. در حـالي كـه، مــــانطور كـهـ
 كوشثِ دارندگانِ ماشين مـم اين بود كه ما يكراست به ماشين دست نـبابيم، بـلكه بـه صورتِ زايِهي دنياي صنعتى باقى بمانيم و هنوزكه هنوز است اين مسأله وجود دارد

 مصرفى ست، اين بحث رادر آغاز روشن كردبم و باز مىگويد:

 هنوز آن كليْتِ جامع را دارد كه حفاظي يا سِذي در معابلِ نفوذِ ماشُين باشُد.

 ورودِ ماشين راغلْتِ هـهي بدبـتىـهاي ما مى داند و جاي ديگر از اين شُكوه مىكند

كه ما هنوز ماشينى نشدهايـمَ. جـاي ديگـر مشـروطيـت را مـىكوبد كـه مـىنوواست
 يكراسـت نمونهماي نوشتههاي او را به دست بدهيـم.

مائين و تكنولوزُى.

آنكه ماشُين را مىسازد اكنون خود فريادنُ بلند است و خْفقان را
 بز هم ميدهيم و اين است غربز دگى! حرفي اساسي اين متختصر در اين است كه ما نتوانستهايم شـخصيتِ اصلي فرمنگي خودماني قبالِ هجومِ جبرىاشُ حفظ كنيم.

اين بديهى كه ما تا وتتي تنها مصرفكنندهايم و تا وتتي ماشين را
 ماشينزده خوامبـم شد.

غربزدگى مشخخصهي دورانيست كه ما هنوز به مانئن دست نيافتهايم و رمزِ سازمانِ آن و سانتـمانِ آن را نمىدانيمه. ماشُين كه به ده با واكرد تمامِ
 صنعتِ محلى و دستىست. و جه بهت. تا اينهمه جـُسم و سينه و دستِّ جوانانِ


 ايلاتى و خان خانى. بايد ماشين راگرفتت. الما در بنداش نبايد ماند. گرفتاراش نبايد شـد. ماشين

وسبله اسـت. هدف نيست.

روشّي.
[ماشثـينيسم] اين كشندهي زيباييها و شُعر و بشريت و آينـهه و آســان ...
آن بهشتِ گمندهي قبل از ماشين را خود خنين رقم مىزند:
هيزي مانده به Yo-19 ميليون آدميزاد كه VD درصدِشان در روستاها
مىزيند يا زيرِ جادرها - با رسومِ عهِد بدايتِ خلفت - بىنخبر ازارزشهاي جديد، محكوم به رسومِ ارباب و رعيتى - ماثين نديلهـ - با ابزارِ كارِ بدوى و خوراكي و سو ختي و بوششُي و خانهاي ممه در خورِ بدويت.
.... با ورودِ ماشثين و والستاندارديزه" شدنِ دنيا فرهنگكه هاي ملى مضمحل خواهد شد و دنِا به سمـذِ يكت دستى و هكنفور سيسم" خوراهد رفت. اما خيالِ من از اين بابت راحت المت بجاى آنجه در قبالٍ هجوم ماشين از بين خواهل رفت ما نيروي يكت فرهنگِ دنيايى را خواهيم دانــت آميخته از ممهي فرهنگڭهاي ملى.
(از اكارنامهي دو ماههي مارواردی)
 بد بكاربردنِ ماشين؟ خوواههانِ يكك فرهنگِ جههانىست يا فرو رفتن در لاككِ مذهب و رسوم ملى؟ معلوم نيسـت كه ما به اين دليل بيجاره شلدهايم و غربزذدهك ماشين به اينـجا پِا واكرده يا به این دلِل كه هنوز اقتصـادِ ماشينى نداريـم؟ ظاهراً به نظر مىرسلدكه آلِ
 ماشينيسم را ترجيح مىدهد و معلوم نيستـ كه در اين راه تاكجا به عقب بر مـىگردد،
 موشى گرفته تا داسغاله و جرخ ريسه و دارِ قالى طرزِ تفكرِ بلوى مـم مى آورد. اعتهاد
 گريز از بيمارى و آفت از اين دستانذ.ه و لابلد كسيكه رابطهي نـحوهي مـعينـت و توليد را با نحوهي انـديشيدن فـبول دارد، نــمى نِواهــد بـه قـعرِ بـدويت و جــاهليتت

برگردد، جون در آن قعر جايي دسـبّكم براي خودِ او به عنوانِ نويسنده نخخواهد بود؛
 بيشر فبِ اقتصادى و فر هنگگى بتـر تأثير فراوان داشُتهاند؟
 ماشين در آثارِ ادبي غربـ. از جمله در طاعونِكامو وكرگدنِ يونسكو ترجمهي خود
 مى توان دريافتكه نقطهي نظر يونسكو فاشيسم و يا جريانهاي اجتماعي مشــابهِ آن
 اساسأ انكـار مـاشين و ضـدينت بـا آن يـعنى انكـارِ بـنـر و خـلاقيتَبِ او؛ يـعنى انكـارِ تواناييهاي بشر در غلبه بر طبيعت و تسلط بر آن و تعالى يـافتن از مـرحـلهي زنـدگِي





 ماشين به دستهاي سودجوى با جـتمههاي كور است و الاَّ تعالي بشر در اين است كه

جانوريسـت سخنگگ, و ابزارساز . وكمال ابزارسازى او دست يافتن به ماشين است. در غربزدگى در همان مباحثِ تار يخى گاه نكاتِ دفيق و برداشتهاي خار خوب نِيز
 و آنجهه از مجموعِ اين برداشتْهاي تاريخى اسـتنباط مـىشود ايـن است كـه ذهـني




ماو مدرتّت
متلاطم دست بهكاري زده استك ابزا ابزار ماي آن را، جنانكك بابد، فرامم ندائته است.




















 صرفِ بآنارشيــتْتابازى تنها مايهي شهرت تواني



مى مواهد دنيا را تغيير دهد: (ا... نه ميخام دنيا رو عوض كنم با از سياست در آمـدنها






 نيست و كاريست انجام نيافته، ولى قالبيستكه ارزنٌّ بسـياري حرفها و تـعمقها را دارد.
بدونِ شُك جِزي در جهانِ استعمارزده، بويزه در آسيا، در حالِ تكوين است. اين تكوين را مى توانيم مقدماتِ يك پارنسانسِ آسبايى، بخوانيم. آسـيا، بـا وسـعتِ خود، با جمعيتاش، و با ميراثهاي بزرگثِ فرهنگیاش بـيسُ از دو تـارهي انـريقا و
 زيراكه افريقاگر فنارِ بدويْتِ خويش است و امريكاي لا لاتين خود زايدهايستت نـاساز





 زايدهي اعوري بيش نيستند -و آلِ احمد اين نكته را جه خوب و هوشمندانه دريافته است-و از آنهاكه در نيانتهاند مى توانم غالبِ جماعبِ سينماجى و نقاشُ را مثال بزنم
 بأشند با در فلان فستيوال يا نمايشگاه جايزهاي به رسم "توسعهغي روابطِ بـينالمـللى

ماو مدرنيتَت

## تقديمشان كنند.


رنسانس است و غر بزدگگي آلِ احمد براي روشنغكر ايرانى مدخلي ست براي براي آن. بهمن IFA

## دگرگوني مفهومِ دولت در جهانِ سومْ




 با آن از جِند دهـ فراتر نمى رود.









مىگذارد و تاريخِ جديدي را Tغاز مىكندكه جند دهه بيش قدمت ندارد.





 كشور رهاي ديخر،كه از لحاظِ زمان هم كم-و ـبيش به هم نزديك بود بودند، از آن جهت


 شك و برسش قرار گرفت.

 فرمانبري مطلق. اين رابطه يك توجيهِ عرفى و روحانى نيز جـئتِ سر داشت كه به اين
 از رنسانس به دستِ زُان بودن فرموله شده، در آن سرزمينها فرموله نبود؛ ولى حكــيتِ
 جهانبيني سياسى و اخلاقي جين بود، در زمينهي سياست خاليا
 سياسى و دامنهي آن بر مبناي يك جهانينيني عقلى ايجاد كنند. از آنجاكه جهانيبيني





مىكوشيد كه آن رابا معيارِ عدالتِ مطلق مـطابقت دهـد و بـر ايـن مـبنا دربـارهي آن داورى كند. ازينرو، جهانبيني شرقى براي تدرتِ سياسى تنها حدودِ اخخـلاقى وضـع مىكرد و آن رادر جارجوبِ سنتي عدالت موعظه گر بود. فلسفهي كنفسيوس قدرتِ





 كتابمايىى مانندِ سباستنانمهي نظامالملك كه يكـر هـره در اين باب نوشته شده، و جه
 رعايت و مراعاتِ احوالِ رعـبت بـه عـنوانِ اسـاسِ تـوام و دوامِ سـلطنت و رضـايتِ
 يكي از صفات او راعدلِ او وصف مى كرده اند. در ميانِ شُاعرانِ مد يحهاسرايِ ايرانى،
 طولاني اين كشورها ممواره اصلِ عــلى ايـن بـود كـه قــرتِ سـياسى مـطلق و بـى جون-و هحراست و جز موانع عملى و مصلحتى هيجِ عاملي نمى تواند آن را مــحدود كند.



 اساسِ قدرتِ سياسى يا بنادِ اخلاقى و روحاني آن موردِ سؤال قرار نگرفيت. يعنى در




 جامعهشناسي سياسى كرده اسـت. از لحاظ او، هر قدرتِ سياسي بِابر جا تنها به نـبروي
 را مشتروع جلوه مى دهد. هرگاه اين اساس اخلاتي مشُروعيت مورد سوال قرار گـيرد، بنيادِ قدرت سست مىشود.
 تفكر در سـاست و جستت-و -جو براي بهترين شككل جامعهى مدنى بخشتي اساسى از
 حكومت و حكومت مستروطه طنرح مـىشود و غر فـلسفهى يـونانى، بـخصوص در فلسفهي افلاطون و ارسطو،كه بر نفوذترين متفكران در تمام تـاريخ فلسفهي غِي غـرب هستند، تُورى سياست و حكومت و بهترين نشكل خولت جاي خاصـى غار و و همين

 محورِ اصلي فكرشِشان مسئلهي جامعهي سياسى ست و انديشهي آنان از طريقِ انفلابِ فرانسه در دنياي جديد اثري محو ناشدنى مى گذنارد.

 است كه قدرت اغلب به ارث به او مى رسد: (r) تمام سلسله مراتب اداري مملكت به صورتِ دستگاا شخصي فرمانروا عمل مىكند و همگى بندگانِ او به شـمار مى 'آيند و



 انقلاب فرانسه و نيز از بالاگر فتنِ كارِ دموكراسى در انگليس سربر آورده بود، از غرب به آسيا وارد شد.
 مشُروعيتِ قدرتِ سياسى يكباره و يكسره دگرگون شد. اين انتفلابِكـه زيـرِ نـفوذِ روسو و ديگر فيلسوفانِ هوادارِ حقوقِ طبيعى قرار داشتَ، اين مفهوم را الستواركردك
 مردم براي زيستن در جامعهي سياسى قرار دارد. و جون غـير انـير از مـردم جـيزيز ديگـري نيست كه بنيادِ قدرت باشد، پِس اين آنهايندكه حـق دارنـد دربـارْي جِگـونگي آن تصمبم بگيرند و حكومت جز تظاهر ارادمي مردم نيست، و بهترين شكلِ حكـومت

 nدموس" يا عامه واردِ سياسـتِ عملى شد. با انقلابِ فـرانسـه مـفهومِ حـونوِ فـردى و مصونتِت فرد در برابِر دستاندازي قدرتِ سياسىى واردِ سياستِتِ عملى شـــد و مـبناي



 آنگثت
 معنى كه در جهان اين اصل بذير فته شده است كـه حكومت بايد تانونى باشد. بـر ايـن اساس، تمام حكومتصها امروزه داراي يكت جارجوبِ فـانونى بـه نـام تـانونِ اسـاسى




























F9 دگرگوني مفهوم دولت در جهانِ سوم

مفهومِ ملتاعتباري جندان نمىشناسند و به وحدتِ منافِ زحمتكينـانو حكومتهاي آنان در سراسرِ جهان بـاور دارنـــ، در عــمل مـفهوم دولتِ مـلى و سـلطهي آن را بـر


 هم به عنوانِ "دولبْ ملى، از لحاظِ خارجى، در تمامِ جوامِ "سنَتى، نِيز استترار يـافته است: يعنى اينكه دامنهيكِكاربسِتِ قدرتِ سياسى، در نظر، مصحدود به سدودِ قانونى و
 ولى در ابن جوامع شكلِ عملي حكومت بـ لحاظِ دستاندازى الي نـيروهاي
 سياسى در اين جوامع استت. بد ين معنى كه شكلِ سكومت در اين جوامـع نـتوانسـت صورتِ اوليهي خود را، كه اقتباسي از شكلِ دموكراسي بارلماني اروبا بود، حغظ كند



شر قى، يعنى ديكتاتوري حزِبِ واحد، در نوسان استـ.




 آزادىهاي سباسى و انتشابات به معناي غربي كلمه وجود داشُته باشد و مند تنهاكثورِ بزرگي سـت كه اين سيستم توانسته اسـت در آن بنـيادي با بر جا بِيداكند. ولى در بعيهي
 است. از جملهي اين علتها، مسـنلهي عقبماندگي اقتتصادى و نـآ مادگي نـهادهاي سنتّي اين جوامع براي بذ برشِ دموكراسِ سياسى ستكه مهـترين علت استـ. در ابن

جوامع مغهومِ دموكراسى را روشُنغكرانى معرفى كردندكه بـا تـــدنِ غـربى و مـغاميمِ

 غريى طرح شده مطرح نبوده است و جامعه مهواره با اصولي زندكى میكردهد مكه بـر

 يرا كندكى و آشوب انجاميده استكه از طريقِ Tن هـــان قـدرتهاي قـديم در زيـرِ



 داشتتد. ميانِا كثريتِ جامعه و سكومت تنها رابطهاي يكسويه برقرار بودكه عبارت بود





 آن استت و از هيجِ جزني از آن، حتا آگر تسلطِ عملى بر آن نداشنته باشد و و تنها مدعي آن باشמد، نيز نـى تواند جشُّم بيوشد.


 آشوبهاي اين جوامع افزود. زيرا بس از دست يافتن به استغلال، مردمِ اين كثـور ايها ناگَان در برابر سكومتي قرارگُرفتندكهبه عنوانِ ادولتِ ملى، از آنها فرمانبرى مـى


 مهوار كردنِ اختلافماو يكدستتر كردنِ پملتا بديد آمد.
 قومها و ملتهايگونا گونكه اغلب در جوارِ يكديگر مىزيستند و تنها رشتهي يـيوندِ





 مند از جمله نـــانهماي اين بحران است.






 دموكراسي بارلمانى و حتَا آزادي محدودِ حزبى، در عمل سلطهاي فردى يا جمعى در


 به عنوانِ داورِ نهايِى واردِ مبدان مىسود و حتًا در بعضي كـُورها زنجيرهاي از كودتاها


























قابِل حل اسـت؟ آيا ادامهي اين قيمومتِ مـلى بـراي مــلِتِ طـولانى ايـن خـطر را در برندارد كه براى هميشه امكانِ بازگشتِ آزادى هاي اجتماعى را به معناي اصبلِ كلمه از ميان بر دارد؟ تجربه هاي تاريخى نـان مىدهدكه براي آنكه مردمْي به آزادمـنـــى و
 درازمدتي لازم اسـت، و اين تربيـت و آمادگى هرچهه بيشتْ به تأخير افتد امكانِ آن در

 شُون و مظاهرِ زندگى مسلط مىشوند و تمامي جنبههاي زندگِي فردى و اجتماعى را
 بوروكراتِكك امككانِ به وجود آملنِ جامعهأي راكه در آن حريمِ آزادىهاي فردى به رسميت نشاخته شده باشد، دشوارتر مىكند.

شرقو غرب

بعضي مفاهيم با آنكه بسيار به كار برده مى شوند و بظاهر بســـار آشُــنا مبـىنـايند، بـه
 مىشوند كه، در واقع، اصلِ معناي آبهاگم مىسُود يـا مـعنايِي بســيار مسبهم بـه خــود
 خاللى از هر گونه درنگت و تفكر استت و مانندِ بسـياري كـلمات ديگـر جـز وسـيلداي براي ابرازِ احسـاسات وگرد و غبار برانگيختن و معركهگرفتن بر سرِ بازارِ زمانه نيسـتـ.


 ولى در اين گفتار ما را با اين معناكاري نيسـت، بلكه توجِهِ ما به معناي ديگري از اين كلمات استكه در سالهاين اخير باب شده و بكن الشارهي جغرافيابِى-فرمنگگى در

 occident











براي آنكه اساساً بتوانيم جنين مغاميمي را طرح












تاريخى انگاشته مىشودكه اساسِ آنها يكى است.

- \%

كاربردِ مفاميمِ شُر تِ و غرب در ادبياتِ فارسى به عنوانِ مفاهيمِ رمزى و كنايى تازگى


 آنتابِ حقيقت، دور افتادن از حق و حقيقت، و فرورفتن در ظلمت آملذه است. ايـن




 عقل و استدلال و اتكـاءٍ بشــر بـه درايـتِ خــود و داشـتـنِ ذهـنِ مـنطقى و شـكـا كت و

استدلالى سـت.
از جــمله در داســتانِ رمزي خــــن و دل، نـوشتهي مــحمدبن يــيىى سـيبكِ
 داستان مىیَويد: ادر شهرِ يونان بادشاهي بود كه عمل نامِ او و تمامِ ديارِ مغرب مُمَسَخِّرِ احكامِاو ..." و نيز مولوى در مثنوى اين كنايات را جِنين بيان مىكند: ايـسـن بــدن مــانند آن شــيرِ عَــلَم

وانكك از مــغرب دُبــورِ بـا وبـاست
مغربِ آن بـادِ فكـرت زان سـر است جــانِ جــانِ جــان بـود شــرقِ فـؤاد قشر و عكـِ آن بود خـورشِدِ روز فكر كان از مشرق آيـد آن صـباست مشرتِ ايـن بـادِ فكـرت ديگـر اسـت مه جماد اسـت و بـود شــرقش جـــــاد شرف خورشيلدي كه شــد بـاطنفروز

و به مـمين ترتيب، در آبَارِ ديگـر، از جــمله در رسائلِ سـهروردى و بــخصوص در

داستانِ تصهة الغربت الغزبيه، اين مفهوم به رمز آمده است.
ولى آنجه در سالهاى اخير در ايران به عنوانِ شرق و غرب مورد بــتث است،



 برداخته اند و تاريخ و فلسفهى تاريخ را الصالت داده اند و همانان بوده اندكه كوشيده



 و روحـاتِ تملنى و فر هنگي آن بياغازيم، زيرا جز با اين شــناخت مـانـا نـيز در هـمان


 تاريختي خود در ما بيدار شده و اين برسش كه ماكيستيم و در جـهانِكــنـونى در كــجا
 و امنا آنجه به غنوانِ صورِبِ نوعي تمدنِ ديگري نيز دارد، از جمله جهانِ نوين (مدرن) و نوخواهى (مدرنيسـم) به طـور كـلى.

 متفكران تأ كبدكرده اندــ تكيهي آن بر انسان و يا اصالتِ بسُر (اومانيــم) الست. البنه




صورتهاى ديگُ چیيره اسست و سبياي اصلي آن تمدن را مىسازد. جنانكه، مثلاُ، در

 كه Tان را از ديگر تمدنها متمايز مىكند. به مـمين نسو، صورتِ نوعي تمدنِ غربى را














 دربارهي اوست. نتايجِ اساسي اين انديشه عبارت استاز اتكاء به بشر در مقامِ سنجهي نهايي ممهي امور و حقايت. -در برابرِ ايـمان يـا تـغكرِ مـلتزم بـه وححـي و كـتابـهاي


 زمان و مكان.

ماو مدرنيتّت

يكى از مهمتر ين و جوه تفكر مبتنى بر اصالت بشر عبارتاست از رويارو نهادنِ
 بو دهاست: خدا، ذهن (سوزه)، و ماذه. ولى بر اتر روى گردانـدنِ هر جِه بيشتر از ايمانِ
 خارج شد تا به جايي كه نيجه، سرانجام در اواخر سدهي نوزدهم فـرياد بـرداشتـكـه
 جهت ء معنادهنده به زندگى انسان و كزل . جهان، از زر فناي جان و دلِ انسان است و او
 (نيهيليــم) از نظر روانشناسى و تاريخ در كتابٍ خواستِ فدرت Der Wille zur) شرح و بسطي عميق دادهاست Macht) به هر حال، روّيارو قرار گرفتن دو جور دور
 خو است و اراده است. و اين تودهي برا كنده در فضا، يعنى ماذْه، با همهي صورتِ
 ارادهي آن موجودِ داراي هوش و اراده است و از درونِ همين رويـارويي دو مـفهومِ
 الجتماعى و تار يخي او بوجود مى 'آيد. اينكه ما امروز زبان و نيز هــهـي اخــا

 مىدهيم. آنجه "طبيعن" ست حاصلِ سير و برخورد و تركيب و تجزيهي خِود به خودِ



 آنجاكه حاصل ارادهي جمعي ماست - مىتوان از مـيان بر داشت و بر حسبِ نـيـازهاي
 است: حال كه بديدههاي زندگي اجتماعى جيزي جز حـاصل عــمل و نـــاز و ارادهي بشرى نيسـت، مى توانيم با تغييرِ نحوهي عمل و نيازهاي خودي، آنها را بها ارادمي خـوـود


 داراي لزومِ ذاتى براي بشر نيستند و حسابٍشان از امورِ "طبيعى" جداست.
 (اونتولوزيكن) براي زندگي انسان وجود ندارد و زندگي بشنر و كلز ـ اجتماع و و تـاريخِ













جچگونه جامعههاي بشرى زير -و -زبر هنى
 بشر ارزشي خود به خود و بـى جون-و-جرا و مقامي خودساخته در جهان دارد، ايـن
























 زندگي بشر آشكار مىكنند.

يكى از وجو•اساسى و شنايد اساسى ترين وجهِ جهانبيني تمدنِ غرب آن اسـت


 را در مركزِ جهان مىینداشتت و خود را در روي زمين گزيدهي آفريدگان و مـقصودِ


 زميناش به صورتِ جزِ










 شناساي خويش مو جودات رااز تاريكي گمنامى و هستي نيستوار مى تواند رهـايـى





اصلي جامعهشناسى و روانشُناسي جديد استــت تفسيري ست از نـظرگاه عـلمى كــ انسان رابا موجوداتِ طبيعى در يكت تراز قـرار مـىدهد و بـراي او جـايگاهِ خـاص و




 هستىشناسى همه جيز مىكند و تا مر تبهي خدايىى باللا مىبرد. و تناقضِ بنيادي زندگي

 بىامميت مىشود و از سوي ديگر، مسهي ارزشها و معناها و غايات متوجِهِ صورتِ نوعي انسان است.

 انسـان و مبداءٍ هـتى ارتباطي خاص مىيُناختـ. انسانِ شرقى مـوراره مخاطبِِ خدا يا




 به همين ترتبب، با آغاز از عزيمتگاهـاهـ





انساني زبان نه يكت وسبلهي ساختهي بشر براي مقاصدِ عملى و ار تباط با يكديگر بـه جهاتِ عملىست، بلكه آينها|ي ست كـه عكسِ هـر آنـجِه در شـعاعِ بـبنش و دانشُ بشُرى ست در آن باز تابيده است، از اشياءِ محسوس گرفته تا مجرداتِ عقلى، و فراتر از آن، حتًا از آنجهه پاندر وهم نايده هم عككسي و طرحي به صورتِ زبانِ اشــارات در اين آينه هست. از اينرو، زبان براي او نه تنها چچيزي مقدس، بلكه سر آغـازِ هـمهـ جِـيز
 صورتِ "الوگوس "، به صورتِ لوحِ محفوظ، كلَ , امكـاناتِ عـالم بــديدار را در بـطنِ


 ولى اگر بخواميم آنها را خلاصه و فشرده كنيم، مىتوان آنها رادر دو مفهوم گنجاند:


 امروز با شركتِ دانشـندانِ ايِن علوم تشكيل مىشود، معنايي جز آن ندارد كـهـ، بـنابر آن تصؤرِ بنيادى، تاريخ و زندگي اجتماعي بشر ساختـي ست حاصـلِ عملِ جـعي بشر كه بر او محيط شده و شرايطِ كـنوني عــمل را بـراي او تـعيين كـرده است و از ايـنرو،
 كنوني فكـرى و تـزلزلي كـه در بــنـانهاي زنـدگي بشــر راه يـافته مـعلولِ عـلتـهاي
 نابِديد مىشود. علومِ اجتماعى و انساني امروز تصوَري از موجودبَتِتِ بشر در ارتباط با

 ديدگاه، تنها اين است اسك بشر باعملِ اجتماعى و تاريخي خود ساختي ناخودآ گاه به


ما و مدرتيتت

آن را در حوزْبي شناختِ علمى درآورد و امكانِ تـغير و تـصر فـ در آن را جــنانكـ بايل فرامـم آورد.
ولى در حوزهي تـدنمای شـرقى جـنـن تـو جه و تأ كـبدي بـر روي جــامعه و

 و ريشُهاي هــتىشنناختتي وجودِ او بوده است. به هر حال، أنسان خود را هــمواره در ارتباط با ازل و ابلد، در ارتباط با ريشُهـاي وجود، مىديده و جسستـو -جو مىكرده است. از جمله، ما در تمدذِّذئتهي خود شـاهد وجود حــدهاكـتابِ در ابنـ زمـينه هستيم كه در آنها بحـثهاى بسبار دقيق و مغصل با زبانِ بيتحيلهي فنتى شلده اسـت، كه شُايد از ابن جهت از زبانِ علوم انسانى و اجتماعي المروز بسـيار بـيبحيدهتر بـاشلـد بـر

 اساسِ بيـُداورىها به آن پاسخي سـاده و آسـان بــهـيم - و آن هـرس اختلانِ نظرگاههاى انسان نسبت به خود در ارتباط با جههان و مـستى جه اثُري در بنيادٍ زندگي بشُ دارد؟
به عنوانِ آخرين بِر سـش در اين گفتار، بايد به اين مسـأله برداختـ كه در جـهانِ


 غربز دگى دارد. بذين معناكه ما با ايستادن بر مفاهيمِ اومـانيسنمِ غـربى و از ديـدگاهِ آن
 معنايي به اشُرقا بدميم كه بكلَ با ذات آن بيگانه امست. امروزه بسيار اندكساني كه به

 تملنـهمادى" معنويتي ببخشُند. ولى معنايِ اين سعنويتيكه به عنوانِ درمانِ دردمــايِ









 دبِد او از حفايِِ امور و اشـياء ناساز اسـت؟




 و تقليدي آن، كه نام اش "غربزدگى، است.

## ايرانشناسى چيست؟

امروزه رسم بر اين استكه هر امري از امـور يـا هـر جـيزي از جـيزهاي جـهان را بـا قراردادن يكك logy (= شناسى ) در انتهاي نامِ آن موضوع علم خاصي قرار در دهـند. و

 دانستهها و دستاوردهاي " علمى " در هـر بـاب مـى برِدازيــم . يكـى از ايـن رشـتهها
 ايرانى را مطالعه مىكند. اين رشته از دانشّ را نخخـت اروبِايىها بنا نهادند و اينكك مـا







بار مدرنتت










 "شرقشناسى" جِيـت؟

## شُرقشناسى چجيست؟


 شر ششناسى از بـش











 ششرقشناسى، داريم، اما اغرببئناسىى،نداريـم.

 كردناز آنها به موضوع معنايبي داده مىسود




 ناميده مىشود معنايي بدهد.

 غربى در كجا جاى دارد.







جـتـو -جو كر :ند:




















ا. ॥ حقيقت ; هـمى




Frederick Engels. "Persia and China". in K. Marx and F. Engels, on Coloniahinm. Forcign Language Publishing House Moscow (undated).



























 غربى مى غوراهند جامهي نقرِ سر قـى بر تن كنند.

## روشِ رويارويى

























 ادبيات، هنر، و فلسفهي يكت توم با ملت بودندكه در آنها "اجهانِ"، خاصِ خود را بـاز مىنمودند و تعبير و تفـير مىكردند. Tنها در اين "جهانه زندكى'ممىكردند. اين آنـار
 مظاهر يكت جهان، يكت انسـانيتت، يكت تاريخ، يكت فرهنگٌ و يكت زندگى بودند. امـا تعدـير جنان بودكه اين جهانها و زندگى_ما معناي دروني خود رااز دست بدهند و از بيرون معنايي تازه بيابند ـ معنايي كه تمدنِ غربى به آنها مىدهد؛ و نيز تعدير جــنان
 سوى جهان فرستاده شود. غرض شيون بر اسنخوانِ بوسيلمي اين تاريخ نيسـت، بلكه اين استكه اين جهانها و زندگىشا بِش از آنكه موردِ هجوم ترار گِيرند، در درونِ
 ديگر، يعنى جهانبيني غريى، سنجيده شُدند و اين معيار امروز هنوز جـنان مطلق است

و جنان حاضر و بد بهى كه به آن نمىانديشيم.
 روبهرو مىشود. اين امري بدبهى ست كه مر فرمنگت و هـر جـــاعتِ انسـانى داراي آثار و خلاقيتهايمي در سطوح مختلف است، و طبيعى ست كه ممهي ايـن آنـار در
 در مسيرِ سركتِ يكت فرمنگيِ زنده گزينتـي خود به خود در كار استْ. بدين معنى كه
 صورتِ ميراثِ فرهنگُ نسل به نسـل منتلَ ميشوند و آنهايِي در در مراتبِ بايينتري

از ارزش قرار دارند يا يكــره بىارزشانــد يـا نـيازي عـميق بـه وجـودِ آنـها نـيــت،
















 فرومرده بيگانه مىشوند.








 همان روى گردانيدن از جامعهي صنعتى و ستايثِّ انسانِ ماقبل صـنعت اسنت كـه سـر رشتهي آن به احساساتِ رومانتـكِ روسو دربارهي جامعهي ابـتدايـى و مـعصوميْبِ اوليه مىرسد. شرف در اين طرزِ برداشت نيز از دريجهي هـزار و يكت سب نگـريسته
 آدميان مىلولند و آدميان در دنياي اسرارآميزِ قصرها و كوجه ـ يسس كو جههاي تي تنگ
 مى خوانند و با عالمِ غيب تماس مى





 نا كنون كرده است و شـا گردانِ بومىاش دنبال مىكنند) و يا اينجخنين با آنها روبـهر



 از آنها معجونهاي مختلف درست كـنـيم و در نـــيـهـهاي مــختلف بـريزيم. در ايـن
 مـانگونهكه ما آنها را موردِ بر سش قرار مىدديم، آنها ما و جـهانِ مـا و زمـانِ هـا را موردٍ پرسشِ قرار خواامند داد. در اين صورت آنها ما را به مبارزه خواهند طلبيد، به
 صورت رابطهي ما با آنها بكك جانب نخواهد بود كه در آن يكـي فـاعل و ديگـري





 غرب، كه با دكارت و بيكن آغاز مىشود، تادر برابرِ منطقِ ارسطويى وخـع انـتُادي






 جديد را بديد آورد. بدين ترتيب، تاريخِ اروباي جــديد، از حـيثِ بــينيادِ انـديشه، از




 باز مىگزدد و آن را در زندگي خود دو دوام مىيبنشد.
 در آينهي حابجى باباي اصفهانى آغاز كردند. حاجى بابا را اجه ايرانىها نوشته بـاشند

هه فرنگىها، اين وانعيتت رادر خود داردكه هم ايرانىها و هــم فـرنغىها بـه آن بـه

 براستى در جريان بود. بدين ترتيب، شرقشناس تارين يكت انحطاط را مطالعه ميكرد









 نوازشي بد سرِ آنها مىكـند.

## شرقشناسى خون خودشناسى









ماو مدرنيتت

جست-و-جوى ريشههاي انحطاط و درماندگي خود در عمنِ تاريخِ خود كـردند. و از اينجا بودكه تاريخ و علمِ تاريخ اصالت يافت. و اين تاريخ بر حسبِ مفاهيمِ غربي،




نكردديم و به روزگارِ علم و تكنولوزى نرسيديم.






 ديگگِ او). اين گرايش در جنبشت هاي دستِ راستي بعد از شهريورِ بيسـت نيز بايگاهي






 كسروى و ياراناش با تكيه به آن اصالتِ عقلِ سادهانديش كـه از اصـا اصـلتِ عـعلِ قـرنِ


 به عنوانِ سرگذـــتِ يكت بدبختى نبود و كار به آنجاكثيد كه شتابكارابه به \#نوسازى يرد داختيم و به سرعت كفشّ و كـلاه عـوض كـرديم و دروازههـاي شـهـرها را خـراب


 سرراست از آن اتر بذيرفته است؛ بلكه روانشناسِي غربز
 رفتارهايسُ بازتاب دارد و اين عقدهي حقارت از برخوردِ تاريني غر بر با با ملتهاي





 عرضِ وجود مـىكند وگاه در جـهتِ عكس. عـرضِ وجـودِ سـر راستِ آن بـه ايـن






 استعمارِ مستقيم بى شباهت نيستند. براي آنان ديگِر مردم همان (بومى)،هابند، كثيف،

ذليل، بدبخت، وگرفتار لعنت تاريخىى و چنان راه مىروندكه تنِشان به آنها نسايد و









 بختـيدهكه سرانجام خود به روز سياه افتاده است!


 نحيف و ذهنِ بيمارِ او نيست.

## زندهكردنِ ميراثها

 كه بى واسطه در زندگي او حضور دارند و با آنها زندگى میى






شد، آن وفت است كه با خود موضوع فكر مـىشود. آن وقت است كـه بـا نـداشــتن خود غمِما مىشود. ميراثهاي تاريخى نيز ممجننين است. ما تا زماني كه ايوانى بوديمَ، يعنى تارين،











است اسه دلبر بيند / ورنبيند جه بود فايده بينايـى را؟ شا












تضادهاي زندگي كنوني ما سر جشمه مىگيرد كه از يك؟ سو، بنا به ارزشهاى امـروز، مى خواهد يكـرْ بيشرفت و تكامل و ترقى باشد، و از سوي ديگر، مـحافظه كارى و




 آن آش مى خوردم Tنقدر به حضوراش T Tگاهى نداشتم كه امروز دارم، زيراكـاسهاي
 شُكستناش افـوس نمى خوردم كه امروز مى خورم، زيرا آن روز مىتوانستم كاسهي



 راباكاسههاي ديگر فرو مىنتانيم - ساختِّ فرنگّ

 صورتِ مادهاي كه صورتِ تازهاي به آن داده شــود. صـورتِ تـازهاي كـه المـروز بــه همدي تاريخهاي شرفى داده مـىشود هـمان صـورثِ غـربى استـ و و ايـن صـورتِ



 اينرو تكرارِ آن جز ملقمهاي ناساز از تناقضِ صورت و معنا نخواهد بود كوششي كه امروز براي (اايرانى"كردنِ همه جيز صورت مى


























ماو مدرنيت
ادامهي منطقي تاريخ گذشتهه است) انجام مىدهيم هـمانا جـز "تـوريـــمٍ فـرهنگى" و


درآمدي به معناي جهانِ سوم












يك بلوكبندى قرار مىگيرند. (اغربِ" سياسى نيز شامل بخشِ توسعهنيافتهي خويش است و آن كتور هايي هستند در آسيا و افر يقا و امريكاي لاتين كه از نـظرِ اقتصادى
 اقتصادىاند. (Y) گروه اقتصادى و سياسي (شرق،) اكه مركزشان اتحادِ شـوروىست و
 ششمار مى آيد و بخشُ آسيايبي آن (جـين، ويـتنام، كـرهي شــمالى، مـغولستان) جـزٍ




 لاتين كه از نظرِ اقتصادى وآسِمانده به شمار مى آيد وگرفتارِ مسائلِ ويزْهي خويش
 سنجشِ نمودارهاي اقتصادى و اجتماعى سبب مىشود كه اين بخش از جهان بـخشِ


 آنها در عمل وابسته به غرب بِ با شرقاند. البته، تعيينِ حدود و مرزهاي "جهانِ سوم"
 هست، جنبهي اقتصادى در آن غلبه دارد و نمودارهايِ بيشر فتِ اقتصادى بيش از ممه آن را تو جيه و معنادار مىكند، مىتوان بر اساسِس همين نمودارها (نمودارهاي نوليد و


 معين كرد. امَا از زمانِ وضع اين اصطلاح در حوزهي جغرافيايِىاي كه اين اصطلاح در

بر مىگرفت دگرگونيهاي مهمي رخ داده است، از جمله مسألهي بِيدايشِ كشـورهاي ثروتمنِ نفتخخيز در اين حوزه كه درآمدِ نفتي هنگفتِ آنها از بسياري جهات آنها


 تكنيكى، و دگرگونى هاي ديگر. ولى از آنجاكه بخشّ عمدهي اين كشُورها هنوز در

 جين و هند راحل نكرده است، اين كشُورها از بـياري جهاتا از دابرهي فرا گِيرياين




 كه رشدِ اقتصادى و اجتماعي نيمبند بديد مـى آورد، در حـالي كـه جـهانِ بِكــي
 دستِشان بيشتر مىشود و به دنبالِ آنها شوروى و بلوكِّ وابسته به آن در اروبِانيز از
اين روند سهـي مى برند.

بارى، مههترين وجه در اين مفهومِ "جهانِ سـوم،كـهـ مـاهينتِ آن را نـيز تـعـيين



 و هـحنين نظام اقتصادى و سياسى و برخوردارى از بهزيستى و همهي آنجهه بـهـ ايـن مقوله تعلق دارد، خود را به مرتبهي نخـت برساند؛ و بخخِّ دومـي كـه از نـظرِ نـظامِ

اقتصادى و سياسى روياروي آن و خـِّ آن است و كـابيش برخوردار از بيسُرفتِ علم



 دارندهي اين معناست كه درجهي بيشرفتِ اقتصادى و ميزانِ جِيرگى بر طبيعت از راهِ علم و تكنولوزى و بهره كتى از آن تعيينكنتدهي ماهيْتِ فرهنگگى و ارزشِ اخــالاقي

 بر روي رمين اكنون بر سرِ داري ـو -ندارِ ابن "اجهان سوم" استِ به عبارتِ ديگر، مغهومِ جهانِ سوم در بر دارند همجخنين معناي غايى و غايتِ اخلاقي زنـدگي آن استت. جـنين مـفهومي از وحــدتِ بشُر يت و جنين تصوَري از غايبِ اخلاقي مستى و زندگي آن بر روي زمين، كـابيش




 مى بينيم هنوز اين انديشه جهانگگِير نشده بود كه انسان را بر مبناي ماهيَتِ اقتصادى آن تعر يف كنند. در واقع، تا آن زمان جامعههاي بشرى هويَتِ خود را بـر مـبـناي عـناصرِ
 راه-و -رسمِ زندگى و جهانبينى و دين و زبانِ خود و جداكردنِ خود از ديگـران بـر




 عناصرِ فرهنگى ست. ولى با بٍديدار شـدنِ تمدنِ ارويايِى از رنسانس به ايـن سـو ست


 homo economicus جاى homo religiosius (انــانِ دينى)ست كه كليسا نقتُّ مركزي خود رادر جامعه




 زمين به رسميت شناخته شود. ماهيَتِ سياسى -اقتصادي جهانِ سوم و و مـقام اخــلاقي



 هنوز همان عناصرِ فرهنگي كهن هويُتِ آنها را تعيين مىكند. به همين دلِيل، ساخـتِ "دولتِ ملى" در اين جامعهها استوارى و دوامي ندارد و يا به زور تحميل شــهـه و جـا

 امبرياليستي تمدنِ غربى استكه حدّ -و ـمرزي بر روي زمين برايِ خود نمى شناسـد و



تمدنِ غربى است از ديدكاٍٍ متفكرانِ اخير،كهَ اينجا مجالِ آن نيست و تنها به تكيه بر




 تمدنها را جهانِ سوم ناميدهاند.










 يانتهه يا آتكامل نيافته، نيست، هر جانوري







كردن ماهى ها در زيرِ آروارههاي سنگِينانِ بخواهد ماننـد اسب بجچر د، خـندهدار و

 كوبيدنِ دشـنـ، در ميدانِ مسابقهي اسبدوانى خندهدار خواهد بـود. سـوسمار بـراى اينكه اسب بشُود (اگر كه بشود؟؟) بايد جه دگرديسي درازي را بگخذراند ... جه راهِ دراز و ناممكني در بيش دارد. بارى، هر سوسمار تا زماني كه سوسمار است "توسعه نيافته"



 موجوداتِكامل تر و بيحجيدهترى باشد، معني آن اين نيستكه همهي موجوداتِّ زمين
 ماهى ها و درختصها و سوسمارها و زنبورها و كرگدنها، شير و اسب و ميمون شـوند و ستّسِ همهي شير ها و اسبـها و ميمونها آدم شوند. طبيعت با منطتِ ظر يفِ دروني
 ميمون و ديعر هيجِ! اين جهاني ست احمقانه و ناممكن. جنين نوعي نمى نواند بـاقى





 تهيدستان و درمـاندگانِ زمـين را هـمـجنان تـهيدست و درمـانده و نـفرينشده بـاقى بگذارد. اما مرادِ من به هيجِوجه جنين جِيزي نيسـت و شككِ من دربارهي آ كـسيومهاني

انديشه و آگاهى امروز خود جز يكت پشكِ دستورى، براى تـحليل و بـهتر فهميدنِ آنها و داشتنِ جايگااهي عينى (نه احساساتى و اخلافى) نسبتِ به آنها نيسـت و نتـتِ


 استكه وجودِ جهانِ سوم و تهيدستى و درماندگي آن بِيامدي ضرورى و و ناگَزير از وجودِ "جامعهي صنعتى" و شُهرهاي آبادان و زندگاني بر آسـايشُ و رفـاهِ آن است و و است
 اول، (يعنى عالمِ بورزوايى به وسيع ترين و ريشهاىتى ترين معناي كلمه) را براي هــهـهي







 تاريخ سرورِ جهان است در غيابِ خحداكه تازيانه به دست بـندگانِ خـود را بـه سـوي





 زور و تهرِ خويش در جهت پ كمال، مىراند، غايتي جز صنعتى كـردن و بـورزوايـى

كردن - يعنى »شهرى" و شهرنشـين كردنـ تمامي مردم زمين ندارد و به همين دليل با




 تناسب با زمين و آسمانِ خود مىزيستند و هنوز اين آ گاهي شوم به سراغش بود كه شانسان" جز يكك مفهوم و مصـداق يا جز يكك شــيوهي زنـدگى بـر روي زمـين

















 جامعههاي كهن از هـينز گتودنِ دروازهها به قهر يا به ياري اسبـهاي تروايي غرب بر مى آيد. از آميزشِ زُنهـاى نـاهمسازِ "شــرت" و \#غـرب" و خـونهاى نـاجورِ آن دو جانورانِ شگفتي زاده مىشوند، مانندِ جانورانِ افسانهاى، كه سر و تـنهشان از تـركيـبِ

 بى میق كه جز به ياري "بششر دو ستانهي" ديگران توانايي ايســتادن بـر سـرباي خــود را ندارند. اين جانورانِ غير طبيعى و ترسناكك، اين هيولاهاي شگغت و ناساز همانهايى هـتـد كه امروزه براي رعـايـتِ ادب؟ و انســانيت بـه آنهـا "جـامعههاي رو بـه رشـــ" مىگويند و يا بیبرده بوتنحى " جهانْ سومه! بختّ عملبهاي از آنحچه امروز جهانِ سوم ناميله مىشـد هـمان استت كه تـا جــند
 آنتىتزِ آن ايسستاده بود و در واقع معيارِ سنجشي بودكه وجدانِ غربى در برابرِ خويش فرا افكنده بود و آن را هـمجون و جهِ منفى يا ــبه معناي هگگلي كلمه ــ هـمجون. "تني" خويش مىنگر يسـت و از درون و نه تنها از راهِ قدرتِ نظامىى و سيانسيِ خويشَ، بلكه از راهِ علم و "شرقشناسي" خويش، بدان مىىخزيد تا آن رااز درون بِياشد. و هنگامىى كه فـرايـنِد بـاشيدنِ آن از درون بـه بـايان رســيـد و جـهانبينى "شـرقى" و ارزشـها و سنجه هاي آن از درون فروباشيد و ديگر شرقي با وجــلـانِ (اشــرقي" خـويشُ بـر جـا نماند، آنگاه بدل به بِارْاي از جهانِ سوم شد و مسألهي \#شرق" و "غرب؟" جاى خود رابه مسألهي رابطهي "شمال" و "جتوب" داد، يـعنى رابـطهي جـهانِ "تـوسعهيافته" و "تو سعهنــافته|. مسألهي رابطه و نسبتِ ششُرق" و "غرب" مسألهاي و جدانىى و اخخـلاقى بود، امًا مسألهي رابطهي "شـمال" و "جنوب" مسألهاي صرف اقتعادى سـت و مـعناي باطني آن تماميت يافتِ جِيرگى شانسـانِ اقتصادى" بر سـراسسرِ كـرهي زمسين اسـت. بـه عــبارتِ ديگــر، الكــنون مــدتهاسـتكـه شـرقي وجـود نـدارد زيـرا آن و جــدان و

 همجِون بشُريتِتِ دستِدوم و (انفرينشدگانِ زمين" مى بيند و بازتابهها و رفتارهايش





 غرب است، اما در نهايت جيزي جز كثششِ شديد به سوي آن از باطن و نفي ظاهر

 ربرداخت.

## TFاهمي شوم









 شناخته مىشود بديد آورده است. آيـا ايـرانِ سـاسانى و سـلجوقى و صـفوى و هــندِ


ملتهاي همانندِ آنها و روزگارانِ بِش از آنها نيز جهانِ سومى بودند؟ بـــونِ شك










 نيز تا زماني كه از تعادلِ دروني عناصر برخورينـي













99 درآمدي به معناي جهانِ سوم

استننايى ست - جیزي جز محصولِ درجهي دومى از نفوذِ فرهنگِ اروبايى در آنها

نكتهي مهم اين است كه اين جامعهها هنگاميكه در عالمِ خود بودند، در دورانِ سلامتْو سازندگي خود هرگز گرفتارِ انفجارِ جمعيت و فقر و درماندگى بـه صـورتِ امروز نبودهاند، زيرا همان سـازـو ــكـارها (مكـانيــمهها) يـي كـه روانِشــان را تـعادل مى بيخشيلد و خوراكك مىداد و زمينهي آفرينـدگى رادر آن فراهـم مـى اهـرده، رابـطهي
 هنان سامان مىداد كه از مسلِ پارزثِ افزودهي، آن مىتوانستند بر آباداني شـهرها و
 و حتَا به تجمل بر سند و دربارهاي شكوهمند و بررونق بربا دارند كه جلبِّاهلِ هنر و
 زندگي اجتنماعي بشر، بعنى شكلِ قبيلهاى نيز تا زماني كه از مكانيسـمهاي سامانبشخشِ روابطِ بشرى و رابطهي بشر باطبيعت بر خوردار بـود نـيز مـانندِ امــروز گــرفتارِ فـقر و كميابى و' درماندگى و اضافه جمعيتت و همهي بِياهدهاي اتتصادى، اجتنماعى، و رواني بر هم خوردنِ اين مكانيسمها نبوده است. اين مكانيسـمها هنگامي يكسره برهم خورد و درهم بِجحيدكه اين فرهنگكها و تملنهايي كه تا حدودِ زيادي هنوز "اطبيعى" بودند و اساسِ توليِششان توليِلِكشاورزى بود در برابِر قدرتِ قاهرِ تمدني قرار گرفتندكه بـا نيروي صنعت باروهاي آنها را شكافت و نظام درونىشانـان را درهـم ريـخت. جـهانِ
 جهانگگيري تمدنِن غربى و فروريختگي فرهنگكها و تمدنهاي غـيرِيرغربى است (و يـا



 ماركسيستى آن فهميد و اين نكتهي باريكى ستكه میى وايد بـجاى خود روشن كرد.

وجهِ اساسى و بسيار مهمٍ اين تمدنِ "بورزوايى"، و "صنعتى، آن است كه تمامي شكلِ رابطهي انسان و طبيعت را به نحوِ انقلابى زير -و -زبر كرده و انسـانِ غربى ور را در
 حركتِ انسانِ غربى برايِ تصرّفِ تـمامي كـرهي زمـين و بـهره كثــى از آن بـه سـودِ
 است، همحِون بخشتي از طبيعت در زيرِ سلطه و نفوذِ او در مـى آيذ. بـقيهي بسـريتِ
 به اين نيروي جِيره بر جهان بِذيراند (و آيا بدرستى يافته و پذيراندهاند؟). بِك نكته را بايد همينجا روشن كرد و آن اينكه در اين بحث از مسألهي برخوردِ تمدنِ غربِ
 دربارهي غرب و امبر ياليسـم نيست و طلبِ آن نيست كه آلذها به نامِ اخحلاق و انسانِّتِ دست از سر بقيه بردارند، زيراگذشته از آنكه اين گونه پاخخلاق، و پانسـانيت، خـود
















 هين و مصر شايد كهن تر و بير تر و بوسيدهتر از آن بودند بـد
 منوز كودكت تر از آن بودندكه از يِس اين جوانِ تناور و يل بر آيند. در اين مـيـان تـنها

 ملتهاي جوان و قدر تجويي بودندكه جالثِّ غرب در آنها انگِيزشي شديد و عظبم


 جه گَونه رفتار كرد و به كجا رسيد.












ما و مدرنيتت
اسـت و آنجاكه جامعهاي از عهدهي حلِ مسائلِ خويس بر نمى آمده، يـعنى روزگـارِ مرگگ و زوالاش فرا مىرسيده، تن به مـرگك مـىداده است. امـا امـروز "بشــردوستي" انسانِ غربى اينهمه جامعهي بيمار و نيمهجان و زبون را، مانندِ بـيماران رو بـه مـرگِّ

خويش، به ضربِ آمبول و كبسول و تزريق زنده نگاه داشته استـ. بحرانِ زُرِِ دروني جهانِ سوم حاصلِ تحميلِ قدرتِ مادَى و معنوي غرب بـر سراسرِ كرهي زممن و ناسازگاري اين عناصرِ مادى و معنوى ــكه حاصلِ رشدِ تاريخي آنها در بطنِ غربى استـــ بـا سـاختِ درونـي، تـجربهي تـاريخى، و نـهاد و و بـاطنِ

 و آن برسش اين اسـت كه: غرب جِيست و رازِ تــدرت و بـرتري آن كــدام اسـت و جـهـ گونه مى توان به اين قدرت دست يافت؟ به عبارتِ ديگر: جֻه گونه مى توان به غرب

رسيد.
شتابزدگي مردمانِ غيرِ غربى براي باسخ دادن به مسألهي فوري خود و ضرورتِ
 باطني آن راه يابند و از معناي هستى و زندگي بشر در رابطه با آن برسشّكـــنـند، بـلكه

 اقتصادى و يكت سازمانِ سِياسى نشــان مـىدهد. ايـن نـظمِ اجـتماعى خـود را نـظمي اخلاقى و قانونى مىنماياند، و آن سـاختبِ اقتتصادى عـنوانِ نـظمِ اقتتصادِ صـنعتى و
 آنجهه جهانِ غربزده در بي آن مىكوشد دست يِّفتن بهُ اين نمودگارهاي قدرتِ غرِب است. جامعههايِي كه در زير استعهارِ سرراستِ غرب نبودهاند، ماننِـِ ايران و تركيه، و نيز تمامِ جامعههانيى كه دوراني زيرِ استعمار بودهاند و سبس به "استفلال" رسيده اند، همگی در جهـت جارهجويي دردِ خويش در تقليد از غرب در زمينههاي اجتماعى و اقتصادى و سباسى دستـبه كارهايي زده انــــ بـراى تـقليد از نـظامٍ اجـتماعى آن در


 مدرنا. در زمينهي سياسى نهادهاي دموكراسى را تقلبد كرده اند و داسـتانٍ تـجربهي
 غمانگيز (البته در اين زمينه بايد يك استثناي بزرگی، يعنى هند، راكنار گذاشتـ) . در

 كوششها فاجعه آميز بوده است و هرجهه جهانِ امروز پبيشُتر" مىرود بيشُتر شاهِدِ شُكافِ زرف ميانِ دو بخشِ فـدر تمند و درمـاندهي بشـريت بـر روي كـرهي زمـــن

امَا باز بايد به ياد آوريمكه همهي اين كوششها براى باسخخگويى به آن برسشِ اساسى بوده است كه: غرب جِيست و رازِ قدرتِ آن كدام است؟ و بـراي آن آن استكـه ابنهمه كوشُ در جهتِ آموزش و برورشُ يا وارد كردنِ نهادهاي قانونى و ســياسي








 سوادآموزى و ديگر جـيزها. اگـر آمـوزس و بـرورش از ديـدهي فيلسوفانِ دورانِ


روسنىیافتهي مدرن است، براى غربزدهها و استعمارزدهما آموزش و بـرورشن رمـزِ

 و زبونى در برابر قدرتِ غرب است نه كثفِ ارزنشهاي بنيادي تمدنِ غربِ و ايـــان
 آن، يعنى قدرتِ غرب را، پذيرفته اند و آن ارزشها را را در رابطه با آن قدرت شناختا

 دست يـابد آمـاده استكـه بـسـياري از ارزشهـاي بــنـادي تـمدنِنِ غـرب، از جـهمله
 قربانى كند.












 تكنولوزى صرف كردهاند و هرگز در بسط و تكامل سير معنوى و باطنى غرب، يعنى


 دارة،امما با سر آغاز و سير آن بيگانه است.


 مى مىنكوهند و حتًا كمونيستهاي غربى نيز در.ابن نكوهش سهيماند، در جهانِ سـوم
 تزار كمونيسـت را خور ردهاند و قربانىهاى جندـدين ميليونى بر سرِ سوداهاياي او دادهاند، به سبب آنكه راoِشان رابه سوي تكنولوزى و قدرت گتشوده، بســياري بـا احـترام از او
 استالين صنعتى كردنِ روسيه رابه قيمتِ جندين ميليون قرباني انسانى و فدا كردنِ يِك
 كثيدهي جهانِ سومى اين قيمتي ست بر داختنى، زيرا بـز رگترين عـعـدمي او، يـعنى عقدهي حقارت در برابر فدرتِ غرب را جاره مىىند. جاذبهي عظـيم قــرتِ روسـيـي

 ماندگىي" دست و بِا میزند.
 سوم جهاني ست خيره هـر برابِ قـدرتِ غـربِ و سـركوفتهي تـدرتِ غـربِ و و تـمامى





ماو مدرنيتت

يكبارجه سياسى، ماهيْبَ سِياسي جهانِ سوم، در عينِ حال، ماهيْتِ فرهنگي او را نـبز


 فرهنگِ زنده و برياي خود أيستاده دارد و همجِنين محروم اسـت از طـرحِ مســانلي و


هستىشناسـى، الاهى.
مسألهي سياسـى از آنجاكه بنا به ماهيبتِ خودد مىبايد راهِ حلِّ خود را در ساخـتِ دولت و شكل قدرت بيابد، در نتيجه، جـهانِ سـوم كـه زرف اســبرِ مسألهي ســباسي خويش استت، يعنى رويارويى با تهرِ غرب، همهي توانِ خود رادر حـوزهي مسألهي دولت متمركز مىكند نا با بسيج همهي قدرتِ خوده، براستى يا بدروغ، باسخ مسألهي




 كردن بيسْ بر ده باشد. اينن همه ستم و فهريكه در جهانِ سوم از راهِ جيرگِي قدرتهاي

 دسـتنشاندهایى هستـند كه بدترين صورتهاي زور و ستم را بـه كـار مـىبرند بــدون
 حادتر نيز ميكنند.

## دولت

1-غربو انديشهي سياسى













ماو مدرنتّت

ايدهها"الى او نيز جه بــا جز درآمدي بر فلسفبي اخخلاقى و سياسى او نباشد. افـلاطون









 سياسـى را مى خو/هد هر جه بيشتر از و جهِ اخخلاقى بـخشـد و بيرايلد. زيرا النديشـهي جينـي نيز همجخنان هستىمدارانـه المت نـه انـــنانمدارانـه. در تـفكر يـونانى و در انـديشهبي

 تعر يف مى كند: يعنى رخداٍٍ ذابِ انسانى رادر جههانِ حاصلِ حـضورِ انســانْ، يـعنى







 كَ:
1.9

روحِ يونانى و رومى هرگز سيرِ "عالمِ بالال نداشته استْ وبينُب اساطيري آنهاهنوز با
 يهوديَت وام مى ستاند، امْا اين روح نـيز سـرانـجام در رنســانس مـغلوبِ عـقالانيتِتِ و





اگُر بخواهيم در برابر روح گِيتِانه و " جهانبينِ" يونانى -رومى روح ديگري را







 و با نضّم اجتماعى و ارزڭْهاتى آذ سر راست سر -و -كار خارد.امنا، در عين حاله، راه را









ما و مدرنيتت

تاريخنويسي انسانى مـشغول مىشود. اينجاستـكه نيحه مى كساني بودهاندكه تاريخ رابا تمامينت و عظمتاش انديسنبدهاند،، ا' و منصودِ او ممان
 كيهانىستکه ايرانيان انديشيدهاندو محور انديشهي ايشـانانز زرتشُت تا خيام و حافظ
 سرجشــه مىگيرد كه در قومِ هندى و ايرانى بسبار قوى بوده و سرانـجام در يكـى بـــ صورت روحِ حكيمانه و در ديگري به صورثِ روحِ شاعرانه بديدار شُدهـ استـت امنا در
 كاهنِ بزرگث باكنسول با فيصر يكىست و دين وسيلها'يسـت در دسـِّ فرمانروايـان









يونانى و رومى هميشّه در خدمتِ "جمهور، (res publicum) است. بارى، نزد افلاطون، يعنى يدرِ فيلسوفان، فلسفه و سياست يكت حيز است وكارِ فيلسون آن استكه بس از بيراستنِ نفس و آراسته شدن به فضائلِ اخلاقى وظيفهي سياستمدار را برعهده بغيرد و امور اجـتماعى و سـيـاسى را سـامان دهــد و سـرانـجام مى مبايد فيلسوفان شاه يا شاهان فيلسون شوند.


1. F.Nietsche, Der Nachlass, Zweiterteil
Y. ابين نكته نيز درخور ثوجه اسـن كه زبانِ يونانى كلساي معادلِ تدين، ندارد و نزدبكترين مفهوم بــ

رشد مىكند، يعنى اندبششايكه در آن عقل بشرى استقلالِ خويش را العلام مسىدارد و خود رااساس و جهانِ هستى را تابعي از خويش قرار مىدهد و آنحهه راكـه عـقل از

 همواره رشتهي يبوند خود رابا دين نگاه مىدارد و از راهِ آن و از درونِ آن است استه به به كمالِ شاعرانه و عارفانه يا حكيمانهي خود مـيرسد. و حتَا آن عناصري از يونانيتِ
 سخت از جانب سر آمدانِ فرهنگى روبرو مىیّود و غزالمىا و مولوىها و حافظها،


 امكان زندگى و دوام مى يابد در.عرفانِ نـظرى مـنخل مـى
 بحثِ باريكت و درازي ستكه تاكنون بـه آن نهيرداختـهانــد و بـــث در آن نيازمند بيُوهشى وسبع و زرف است.
و اما مسألهي اشهروندى،، يعنى مسألهي هويّبِّفردِ انسانى از جهتِ نسبت با دولتِ خود هديلهاي ستكه در يونان و روم تكوين مىيابد و در اروياي بس از رنسانس به
 (Polis) و نظامِ سياسى و اجتماعي آن تعلق دارد و دارابي حعونِ سياسى ست، در برابِير
 تشكيل شده و هر شهر داراي دستگاهِ سياسى و حكومتى و تضايى (يا دولتِ) خاصِ خويش است. انديشّه فلسفي يونانى در آتن مركز فلسفه و فرهنگگِ مــنـى، از زمـانِ
 وارْهي دين (كه به زبانِ عربى و فرآن و به جينى و رُابنى نبز راه بانته الست) الملِ اوستايى و سانسكريت

سقراط بر گرذ مسألهي نظام سياسي درست و شهروندِ خوب مىگريردد و از اين زمـان
 مىدارد، بويزْه بعد از رنسانس كه در آن يونانيتت مسيخيتّت را هـرجـه بـيشتر مـغلوب خويش مىكند. در انديشهي يونانى هنوز فرفِ ميانِ "جـامععهي سـياسى" و „جـامعهي


 مو جودي كه بيرون از اشهر"، زندگى مى وكند يا خداست يا يا حيوان. مقامِ انسانى زيستن









انساني شمرده مىشود.

اين روحِ سياسى، بر تمامي تاريخِ يونانِ و روم حكومت مىكيند. سقراط نيز تنها




 يهودىتبار اروبِا رابراي هزار سال زيـر سـيطرهي مـطلقِ خـود در مـى آورد و كفر را

بسشتى كيفر مىدهد.
 اروباستكه آرمانِ اخلاخى سسياسى دوباره قوت مىگِيرد و مسألدي دولتِ آرمانى و نظامٌ آرماني اجتماعى بكى از بُعدهاي اساسي فكـي مور نخخستين اثرِ كلاسيكت در اين زمينه اسـت. و شگغت آن است كــن نـويسندهي آن آن يكك مسيحي درستابِمان استكه در يـي آرمانِ افلاطونى مىكوشد. قهر مانِكتاب او

 دين و كاهناناش يكــره در خدمتِ دولتاند و آنجه محورِ زنـدگِي اجـتماعى ست
 ممهي جنبهها و گوشه-و-كنارهاي زندگي اجتماعى تسلط دارد و هيجِ چجيزي بيرون از نظارت و برنامهريزي آن نيست. جاى سبردنِ كليسا به دولتكه مهمترين حادثهي اجتماعي اروبا بعد از رنسانس است، هـم آن وقت در كـتابِ ايـن مسـيـيحي مـعتقد و كاتوليكِ جانباز روى مىدهد. دو -سه سال پيش از نوشته شدنِ ايِن كتاب، ما كياولى
 آن بنيادِ جهانبيني سياسي نازها


 "قراردادِ اجتماعى" بديد مى آيدكه بنيادِ نظري دولتِ مدرن را مـى نـهـد و از راهِ بِسـطِ


 سرانجام در قالبِ ايدئولوزيَهاي سياسى -كه از قرنِ نوزدمـم فرمولبندي نـهايي آنـها آغاز مىشود ـ شكل نهايى خودرا مى يابد و از آنجا سراسر جهان را فرو مى میگيرد.

ماو مدرنيّت
روحِ گِيتـانه (دنيوى) در تمدنِ اروبايى و انديششهي فلسفى بها اين تمدن جـهت






 برداخته است. به همين دليل، آن بينش, معنوى كه در مشرقزمين كمال و رسنگارى را



 مى كند، خواه به صورتِ محـدود كـردنِ دولت بـه سـودِ مرد و فـرديّت بـاشد كــه در
 مطلقِ دولت؛ خواه مطلق كردنِ دولت باتـد در قالبِ فاشيسم و نازيسم؟ يا مطلقِ كردنِ

















 مىگيرد و تودمي مردمِ آن نيز از نظرِ روحيهي دينى وينى و باورهاي















 نظام سياسى نمىتواند تمامي آنها راكور كند، به روسيه نشت مـيكنـد، آن تـلاططم و








 مقاومت نياورد و از درون تركيد اما روسيه أين عـناصر را بـا روحـيهي خـاصِ خـا

 رستگاريِ اين جهانى و در اين راه از دادنِ مليونها قربانى انسانى و حتَا قَربانى كـردنِ

 كارگر " جاي مسيحاني نجاتبخش را مىگِيرد.گويى در روسيه استكه رؤياي تامس مور گزارده مىشود، يعنى رستگارى در دولت و از راهِ.دولت.

## 「「. دولت در جهانِ سوم

بارى، مفهومِ نوينِ دولت كه در غرب بديد آمذه و ساختت و سازمانِ بِجحيدهاي يافته است از سه عنصر اصلى تشكـيل مـىشود: دولت - مـلت -كشـور (خـاكت). دولتِ مدرن را دولت-ملت (nation-state) نيز ناميدهاند، زيراكه بنابر نظريهي "تـراردادِ اجتماعى"، كه أساس نـظرى و مـتافيزيكى يـا فـلسفى دولتِ مــدرن است، دولت آن

ساخت-و-سازي از قبرت استكه يكت امـلت، آن را بـنـيانگذارى مـىكند و ايـن


 به قانونگذارى و اتوريتهي دولت براي اجراي قاني (ميهن) است كه از آنِ ملت اسـتو قدرتِ دولت بِاسبانِ آن استِ. از درونِ بينش است كه ناسيوناليسم ممجون ديانتي گيتيانه پِيدار مىشود و با تقدس بخشيدن


 برجاى گذاشته است و سازمانِ مللِ متحد امروز انجمني از اين دولت - ملت ها سـت انـ

 فرهنگك و تمدن در زيـر يـنجههاي قـدر تمندِ آن أست - هــواره بـا قـدرتِ غـرب



 ساختِ قدرتِ آن محورِ همهي مسائل قرار میگيرد. به عبارتِ ديگر، جهانِ سوم راهِ
 مـى جويد و در عــينِ حــال راهٍ "رســتگارى، از راهٍ دولت و در دولت را از غــرب
 مقدماتِ نظرى و فلسفى و فكري آن را فرامم داشنه باشثد. به همين دلِّل، جهانِ سوم
 رستگارى را نشان مىدهند و هر يكك نظامِ دلخواهِ سياسى خويش رابـ ابـ عنوان راهِ حلِّ

نهايبي شمهي مسائل و به عنوانِ بُرونتـدي از مـهي بيسجارگىما و درماندگى ماي جهانِ
 يعنى در فالبِ ناسيوناليــمه، ليبراليسمه، سوسياليسمه، ماركسيسم، و ديگر ايسمها اعرضه مىششند و هر يكك دوراني كوتاه يا بلند بر ذهنها هحيره مىشوند يا راهِ حلِ خود را به آزمايش مىگذارند، ياصورتمايي در آميخته (التقاطى) از آنهايند كه عـناصري نگرش و فرهنگِ بومى راباعناصرِ ايدنولوزُىماي مدرن تركيب مىكنند و بدين سان

 سوم تا زمانيكه مسألهي خود را تنهاو تنها مسـألهي سياسى مى بيند و تمامِ نيروي خود را در اين جهت بسيج مىكند جهانى ست سرابا غربزده و در آن از شإصـالت، خـبـري

 دوسودايى (ambivalence) يا درگيري احساسهاي همستيز در درونِ روانِ جـهان سومى ستكه تركيبى سـتـاز شيفتگگى و بندگى در برابرِ فدرتِ غربِ و در عين هالل
 ترازمندكه بتواند خود و مسـاثلِ خود را بيبند باقى نـى گِذذارد.




 جست--و-جوي "حقيفت، را بايانيانته مى دانند و تـمامي مســائلِ اسـاسى را روشـن شده، يا آنكه آن راكوشُشي بيهوده و باطل مىشمارندكه پسودي، از آن بر نمى آيد.
 آمده و همهي بر سششهاييكه دين و فلسفه و عرفان و انديشهي شاعرانه در هزارهمـاي









 ايدثولوزَىها با جهتگيري اخلاگي خود و باگريزي
 غايتِ آن را در يكت مسألهي سياسى يعنى مسألهي دولت و شكلِ نظا نِامِ سياسى خلاصه


 صورتِ دنيوي دين را جانشينِ صورتِ اخروي آن مىكندا















 مى پِذيرد و دجارِ بحران و تلاطم دزوني عظيم مى رشود. انتليگنسيايِ روسيه از ميراتِ














 ماركسيـــمــلينيــــم خو

هيتِج رخنهاي برای شك و برسش باز نـىگذارد (و سرانجام پِليسِ مخفى با خششونت



 دست بافته و توانسته است تمامي ميراثِ دين و فلسفه و علم را درونِ خِينِ دود تحلبل برد
 مسألهاي سياسى طرح مىشود كه گرهِ آن نيز در عملِ سياسى و نظامِ سِياسي آرمـيانى
 توانست در سايهي امن و آسـايشِ جـاويدان و در نـلمروِ "حـقيقت، زنـدگى كـنـد و "حقيقت" _ـكه اهعدالته نبز هستـ_نقاباز جهرهي خود بردارد و "غبار طـبيعت"



 ماركسيستى (و بالاتر از همه نظارتِ بِليسِ مخفى، يعنى هو جدانِ يِدارِه جامعه) 'آن را فراهم مىكند.

 سر سختِ غرب (اروبا و امريكا) در كارِ جهانگِبرى ست، ولى حه بــا از نظرِ مـعنوى همجنان به جهانِ سوم تعلق داشته باشد، زيرا همان حالاتِِ رواني جهانِ سومى، يعنى





ماو مدرنيّت

بالا رفتنِ درآمدِ سرانهي جامعهي شوروى نسبت بـه امبريكا مـى جويد تـا از ايـن راه


 قابليتْها و استعدادهاي درونـى و ذاتـي مـلتِ روس، كـه نــمودهاي عـالي آن را در ادبيات و موسيقى مىيابيمَ يكك نيمجه فبلسوف هم نتوانسته است بديد آورد تا جـه رسد به آنكه بتواند خود را نمودگارِ كمالِ انديشهي غرب و ورگذشته از آن بداند.
 "سوسياليستى" را آن اهرم تاريخىاي مى ششناساند كه مىتوانـد بـه نـيروي قـهر و نـيز







 فر هنگك و جامعه در زيرِ بازبيني بوروكراتيكن، با با آنكه سخت تشنـي


 ناهمترازىهای جارهنايذذير است.
 مىراند، آن الگگويي از دولت است كه سرانجام مى خواهد در میهي جهانِ سوم خود


در زمينهي زندگي مادى را وامدارِ يويايي دروني خويش است. بدين معناكه در آنجا











 سرمايهدارى و بويايى و جهانگگري آن است. اما جامعهاي مانند روسيهـكـه از جـنـنـن نيروي يوياي درونى در قالِبٍ "روحِ سرمايهدارى" بى بهره بود و تودهي عظيمِ دمقانِ








 دولت در آن همجچون سري ست بر بدن و بارهاي از بِيكرهي آن و مظهرِ خواستِ آن؛




 بدون شكك كاميابى هاى مههي نيز داشته است، و از جمله صنعتى كـردنِ شـورورى بــ



 جامعهي روس و وجودِ يكت قشرِ آموزش ديده و كارشناس در زمينههاي گِـونا گـون
 بوروكراسى و تكنوكراسي آ بندهي شوروى را تتذكـيل مـيدهند. و ايـن واقعيت كـه روسيه خـود يكت فــرتِ جـهانى و جههانگِير بـود نـه بك سـرزمين اسـتعمارزده و دسـتنشانده.

امتا در جهانِ سوم، تا زمـانِ رويكـرد بـه روسـيه و تـجربهي آن، در كــــور رهاي

 حكومتِ قانونى و بر قرار كردنِ نظامِ دموكراسى به عنوانِ اساسِ نظامِ نوينِ




























 بخثِ عمذهي آن جامعهو و فرنگٌ از خود تدرتِ روحى و اخلاقي لازم براى بـسـيج

## ما و ملدرنّتـت

به سوي قدر ت و شكلگیري جوباره نشان نمىدهد و با آنكه جارجوبههاي سسياسي
 دولت-ملت بظاهر خود را نسبت به ارزشهـهـاي بـيشرفت و مــرنيّت پـاىبند كـرده است، در عمل از حركت به سوي اين هدف ناتوان است و يكي از نشانههاي آن اين
 نيرومند و با ارادهكه بتواند جامعه رابه سوي آرمانهاي مدرن بكثــاند نــاتوان است؛


 كهابيش از لحاظِ نظرى بذير فته شُده است، ولى اين جامعهها از آن بويايي درونى كه الـي
 گردنِ امبرياليسم و دخالتهاي آن بگَارند و اين نيز درستاست كـه اقدرت" هرجا


 نيروي خود در جهتِ مدرت است و كاميابى هاي نيز نشان داده است و آ بِندهشناسانِ
 از جامعههاي نزديكك و هماننبِ آن كه در همــايعگي آن قرار دارنـد و زيـر سـيطرهي مهان ايدئولوزى مستند جنين آيندهاي در سيماشان ديده نمىشود. نمونهي آن ويتنام

 توانِ رسيدن به آرمانِ جامعهي مدرن را دارند و يا نا گَزير و بـا به جبرِ تاريخى در آن آن جهت در حركتاند و اين عاملِ خارجى مانند دخالتِ اميرياليسم است كه آنها را الْ از



سادهانديشانه در عينِ حال باسختي ست به يكت مشكلِ درونى و درماندگى در بـرابـرِ خود و مسائلِ خود و غافل از آن استكه گرهِ كورِ اصلى در درونِ خودِ ماست و اين
 "اخود، و گرِْكورِ آن.



 عينِ حال صورتي از دولتكه جهانِ غرب بـه جـهانِ امـروزى عـرضه كـرده است وري ممهي جامعههاي روي زمين رااز نو دو قالبِ ساختِ دولتِ ملى (ناسيونال) مرزبندى


 گرايشِ عمومى به طرفِ بذ يرشِش صورتهاي

 تو تاليتر يسم در اين جوامع مىافزايد و قدرت رااز دسـنِ سياستمداران بيرون مى آورد

 بنيادِ جهانبينى و فرمنگگِ بومى برنخاستهاند، دستگاهماي سياسي حا كم بر جامعه رابه

 است و همحنين ابزارهاي تكنولوزيكتِ قدرتِشان. دولت با اينِ ابزارها جـا جـامعه را در
 سركوب را بر مىگزيند تا بحرانى درونى راخاموش كند و خود نيز در درونِ خـود از

آن انضباط و سلامتِ اخلاقى و آرمانخوامى برخوردار نيستكـه بـتوانـد يـيكرهي جامعه رانظم و سامان بخشـد.



 هويتِ انسانى را در رابطه باملت و دولتِ ملى تعريف و فرمولبندى مىكند. هنانكه




 است)، المّا دولت را سحورِ جامعه قرار نـىدداد و هويتِ انسانى و اجتماعي خـود رادر


 همين دلِل زيستن در زير حا كميَتِ اين يا آن دولت جنان مسألهي حـادّي نـبود كـــ









قدرتِ اين يا آن بادشاه يا امير توانسته بود خود را بسط دهد و يس و بيش رفتنِ ايـن مرزها اغلب آثارِ مهمي در زندگي نرْنگگي مردمان نداشتت و اگر اثري مىداشت در طولِ زمانِ دراز بود.

 مىىذارد، در همهي زبانها مفهومي ست تازه و اگر باز گرديم و سـيـرير تكـويني ايـن
 بساكمتر از ان است. در زبانهاي ارويايى كلمهي nation از ريشهي لاتينى natio به معناي زاده شُدن آملهه و در اصـل مـعناي نـزاد و مـردم و قـوم داشـته استــ در زبـانِ
 كلمه از IAIA فراتر نمىرود. در زبانِ فارسى نيز وازَهي ملت در اصل به معناي دين يا

 \#امتت، به كار مىرود، حال آنكه در گذشته اين دو كلمه كـابيش هممعنا بودهاند. تفكرِ سياسِي اروياپيى با آوردنِ مفهومِ "اقراردادِ اجتتماعى"، به عنوانِاسِاسِ نظرى

 انقلابِ فرانسه در اين استكه با برافكندنِ حكومتِ سنتّي بـادشاهى و بـرقرار كـردنِ حكومتِ قانونى، اين نظريه رابه عمل درآورد. انفلابِ فرانسه _كه از جنبهي نـظرى
 اوستــ آن قيامي ستكه در آن ״مردم"، بـا بر نـظريهي قـراردادِ اجـتماعى، دولتِ

 باز مى يابند. از اينجا و با شور و غوغاى انقلابِ فرانسه و تقدس يافتِنِ مفهومِ "مردم" و














 بودهاند.











ريشُههاي بينـُي كه حامل آناند نيز بيگانهاند و جه بسا با لمسِس سـطـحى و اتـربذذيري فورى نفـّي از ايدنولوزىیهاي سياسي ملـرن رادر ذهن بذيرفته و مى خـواهند آن را با
 مسألهي حادِ سياسى يعنى رويارويِ با تدرتِ غرب و جاره گري آن است با با شتـابِ و
 ايدنولوزيكك مى جسبد و آنها راكليدِ مشكالاتِ خـود مـىيابل. نـاسيوناليسـم و بـرثا كردنِ ادولتِ ملى، نتخستين راهِ حلي ست كه جهانِ استعمارزده بـراي مسألهي خـود

 ريسهاي ندارد و با بينُس سنتي آنها ناسازگار است، در مرحلههاي بعدى از حلِ مسائل در مىماند و و بحرانهاي بزرگي يديد مىى آورد. وجدانِ ارويا يیى از آنباكه مسألهي


 ملت و یديد آوردنِ پدولتِ ملى" كامياب مىسُود و اين وجدان تازه، يـعنى تـعلق بـه دولت ململت و هـدي لوازمِ اخـلاقى آن، يـعنى وفـادارى بـه ايـن بـيكـره و احســاسِ وابستگیى به آن و ييروى از قانونگذاري آن و سرانجام فدا كـارى و نـبرد در راهِ آن و هر آنحه راكه براى بايدار كردن و ريشهدار كردنِ آن ضـرورى سـت، بـه فـردِ انســانى ونـي
 بربا مىدارند و بر سرِ مبارزهي قدرتِ ميانِ دولتهاي ملى دمها ميليون قرباني انسانى به

 در واقع، مى توانگگفت آنحه تودههاي جهانِ سومى رادر مبـارزه با بِگانه در يشـتِّ سرِ



 بِيكره در كارِ خود در مىماند، زيراكه آن وجدانِ









 كثور -ـمانند جين و هند ـ و نيز روشنبينى و استواري رهبرانِشان بوده است، امتـا
 امبرِياليستى و در جهتِ ريشهدار كردنِ دولتِ ملي ست كه صورتِ آلز بديد آمده امًا ماذّامي در خورِ خويش، و در نتيجه زندگي حقيقى، ندارد.

## نظريهي غربزدكى و بحرانِتفكر در ايران•

باعنوانِ (اغربزرگى، وكتابِ ناملاري كه آلِ احمد در اين باب نوشته بسياري از ايرانيان
 وازءّ را ساخته است و از ديدگاهِ ديگرى، و آلِاحـمد تععير خـود رالز آن ارائـه داده



 امروزين، (اغربزدگى" و گفت-و -گوىهاي يِيرامونِ Tن، گفتمانِ ( discourse) دورانِ خاصي از تاريخِ روشنفكري مـدرنِ مـاست. ايـن زبـانِ حـال از سـويي هـم بـيانِ آن






 ماركسيست-لنينيستى با ديدهاي ناسيوناليستى و مذمبى (مـانند دبـدگاهِ آلِ احـمد و شريعتى) در مقابله باغربو جهانِ آن.
 سوي جهانكه حاحبِ تكنولوزَى و زور است و، ذر نتيجه، امْرياليــت و استعمارگر
 به تعبيرِ 'الِاحمدل، سازندهي مابثين است و صـادركنندمي آنه، و در ايـن ســو جـيزي






























 خويش است.

 صورتِ مــألد كمكي شده بانشد.






يونانى در قالبِ فلسفه و منطق در جوارِ قرآن و وحىى. تضاد و ناممخواني زُرف مـيانِ







 اسلامىى آغاز مى شُود و كتابهاي يونانى و سريانى و هندى و ايرانى به عربى ترجمه

 بسبار توى تبديل مىشود و در زمينهي مابعدالطبيعه و رياضيات و منطق و شاخها




 معروفِ نهافتالفلا سفه، كه به تصـدِ شكستنِ كمرِ فلسفه در دنياي اسلام







ديدگاهِ شريعت و دين، فلسفه را بشكند و اين ضربت رادر واتع مىزند. يعنى از


 دنياي مدرن نيز زنده شُدنِ يونانيتت وفلسغه در فضاي رنسانسِ اروياسِت و ما بارِ ديگر



 فلسفى و مابعدالطبيعهي فلسفى. البته او منطق را مى بذيرد و و به عنوانِ ابزارِ فكر حتًا در
 اما بر مابعدالطبيعهي فلسفى سخت مىىتازد و آن را رد مىكند. امميتِ فكرِ غـزالمى در اين استكه او در واقع درست ريشه و اساس را مى جسبد و اين ريشه واساس بدرستى در فضاي فرهنگگِ اسلامى با حدودِ سه قرن يروربِت فكرِ فلسفى برورانــده و شــناخته





 حل كند و اين كاري بود در فضاي تمدنِ اسلامى مى بايد انجام مىشـد، يعنى ايـن دو





فضاي فكرى و روحي تمدنِ اسلامى جنين امكاني نمىداد، بـعنى، امكـانِ رخ دادنِ


 اسلامى از جهاتِ گونا گون نقـّي بزرگت دارد و كاري كه او مىكند در ساحتِ تـفكر


 فلسفه و حكـت از اين يس در جهانِ اسلامى رشبد مىكند از مقولهي عر فانِ نظرى و حكمتِ الاهى ستكه عقلِ فِياسى و تحليلى را در خدمتِ وحى در مـى آورد. نمونهي




 الهام باز مىكند و ارتباطِ باطنى و شهودى نيز از راهِ بِانِ مفهومى امكان آن آن را مى يابِ





 نظرى و و ححى يديد مى آيد و حاصلِ ان نضايِ روحاني تمدنِ اسلامى سـتكه به تغكر و منر و ادبيات در قالبِ خاصِ خود مجالِ ظهور و كــال مـىددمد. بـه ايـن تر تيب،


جيزي ستكه يُو ومندكانِ غربى باعنوانِ انحطاطِ تنكرِ فلـنى در دنباي اسلاهى از آن باد مىكتن.


 شاعارانه بُرد و بُعِدِ تازه هاي میىدمد.




 تفكر كه مبداءِ تمدن فرارِ گِريرند.














براي غزالى هدف بود، اما براي ايـنان وسـيله است بـراى جـهادِ سـياسى. البـته انكــار نـى توان كر دكه در آلِاحمد و شريعتى يكك احساسِ غربت (نـوستالزُى) نسـبت بـه
 خانوادگىست، امًا اين تمنا نمى تواند در آندو وافعيَت بِيداكند به دليلِ آنكه ايـن دو


 دستاوردِ تمدنِ مدرن است و خواهانِ آن جِيزي هستند كه در واقع هـمان آرمـانشهرِ روشنفكرانهي جهانِ كنونىست واز درونِ ايدنولوزىیهاي مدرن در مى آيد، يعنى از درونِ ليبراليسم، سوسياليسم، كمونيسم. اين پِاىبندى بها ارزشهاي انسانى كه تعلق بـهـ


 غريزى، براى صاف و روحانى كردنِّاو، ولى براي شُريعتى و آلِاحِمد دين وسـيلهي


 انديششهي روشنفكرانهاي ستكه ادامهي بروزَهيْ روشنفكرى در غرب است و ناشى

 مىرود و با بنيادىترين مفاهيم و اساسِ جهانبيني فلسفى روبرو مىشيود، در اين جا


 خود در عمق نآ گاهانه از آن تأثير بـذيرفتهانـد، بـلكه در مـقام "روشــنفكر مـتعهـد"






 فكر كه ناشى از برخوردِ سطحى با غرب در ساحتِ رابطهي تـدرت و ســــاست است



## ظاهر و باطنِ تجربهى تاريخي ما در رويارويى با غرب



 بنيانهاي اقتصادى، نهادهاي اجتماعى و نيز طغيانها و انقلابِهاي سياسى مستـاهـاهده





 روشنتر شدنِ امميتِ اين برخورد و تجربه ـكـه از مهـ جهت در تاريخ بیمانند استـ


ماو مدرنيتت

ما شده است، بيفكنيم.

 مايهي ريشه كن شدنِ آن؛ و گاه با حل شدنِ قوم تازنده در قوم شُكست شدنِ خوني تازه در رگكهاي فرهنگك و تمدن، جاني تازه به آن مىدهند. و آن رَ آن را بــه


 وبا تمامي موجوديُتِ آن كار دارد، يعنى تاخت -و - تاز تنها جهتِ سياسى و نظامى يا اقتصادى ندارد، بلكه تمامي موجوديُتِ قوم را به مبارزه مى جالثشي ست فراگير؛ يعنى تنها نمى ساخحت و سازمانِ تمامي فرهنگك و نهادها و ارزشهـــاي آن و، در نـتـيجه، بـا سـاخـتِ



 يكديگر شوند؛ چچنانكه امروز از تركيبِ عناصرِ فرهنگي غربِ با فرهنگگهاي بـيسياري

از اقوام و ملتها مششاهده مىكـيْم. اگر سه هجومَ بزرگي راكه در طول تاريخِ ايـران بـه ايـن سـرزمين شــده است،

 جِيرگي سياسى و نظامى مى خواست و مايهي داد-و - ستدِ فرهنگى ميانِ ايران و يونان
 داعيهي رسالتي بشرى نداشت و فرهنگگِ خـود را فـرهنگي والا و در خـورِ يـونانيان


وانيران، جدا مىكردند و برتر مىشــر دند. به مـمين دليل با حملهي اسكندر سـلسلهي تاريخ و فرهنگٍِ ايران از مـم نگـسستـت و يونانىمآبى إز حدودِ دربار سلوكى و اشكانى و برداختن به برخحي نماهاي Tن فراتر نرفت و ســرانـجام عـصبيتِت تـومي ســاسانى آن
 از عالمي ديگر به رواني چرشور در جزيرةالعرب زده بود كه مى وخواست نورِ آن رانه تنها به تمامي عرب بلكه به نمامي بشُريت برساند. رسالتي تازه دعوتي تازه عرب و عجم و تركت و رومى نمى شـناخت و خطابِ آن به انــان بود و نظمي تازه براي جهان مى


 روح ايرانى در كـا كث با اين دعوتِ تازه هه مىكرده است. به هر سال، جهه بسا پادو فرن سكوتٌ لازم بوده است تا دستگاْ گِارشِ روحِ ايرانى بتواند اين عنصرِ تـازه را در خود جذلبكند و آنرامايهي جهسِس فرهنگي تازهايكند. حـملهي عرب تنها حـادثهاي بـرز روي زمـين نـبود، بـلكه هــمراهِ آن حـادثهاي شگرف در آسمان نيز مىگذشت، يعنى خدايي تازه خدايي كهن را الز صحنه مى واند.
 مىبايستت فروشود. اين نبرِد معنوى در فلمروِ روح بسيار عظليم تر و سرنوشت سازتر

 نمانده است، امَا آثارِ جنگي كلامِ اين خداروحِ مردمر رابه جنبش مى آورد و يا آ گاهي تازهي "روحِ ايرانى" به خود

 جهـتِ تازهاي در زندگّي مردمان بديدار مىشود؛ شوري تازه بديد مى آيد و روح از از

## هاو مدرنتّت

گرماي تازماي برخوردار مىشود و به جنبشُ در مىآيد و مسه هيز در نـورِ تـازهاي ديده مىشود. مـينگونه فرو شدنِشُان به معناي نابودي جهت و معناي يكت زندگى،
 نشستنِ الله به جاي امورامزدا حادثهاني شگرف در تلمروِ روح و فرمنگثِ ايرانى بوده

آنجه در حمللي مغول از سر گذرانديم اين بودكه خداي ما دارد ما را به سـبِبِ






 آن زمان جيزي مىفهميدند. خداي آنان خود روى درگريز نهاده بود و اين واماندگى








 آنهمه خونريزى و ويرانگرى دورهي تازهاي از شكوفايى ممان فر منغت آغاز شمود و و


شعر بدل شوند و دورانِ تازهامي از شُكوفايي معمارى و علم و تاريخنويسىى و نعاسُى و جز آن آغاز شود. مغول با مـهي ويرانگرىمايش نتوانست بنيادِ مـا را بـرانـدازد و از

 بلكه خونريزي او جه بسا ممجون حجامتى بود براي تنِ فساد گرفتهي روزگارِ عباسى و خوارزمشامى.

## حالشِ غرب: تجربهاي شكفت





 از نو ارزيابى و قالجگيرى كردهاستي












ما و مدرنيتـت

پذيرش تنها از سرِ ترس بـود. مـا در روسـيه تــدلن و فـرهنگي بـرتر نـــىشـناختيـم و

 موجهايست كه از غرب به جانبِ آن مىى آمد. هنوز جندان از آن زمان نمىگذشت كه بطر دروازههاي روسيهي قرونِ وسطايى و فروبسته را به سوي غربگگّوده بود. بعدها، با بديد آمدنِ روسيهي بلشويكى بــود كه روسيه كعبهي ايدثولوزيكنِ „روشنفكرانِ، آسيايـى و از جمله ايرانى شد و افـوني بر كشش بیداكرد. قدرتِ روسيه بِش از آن براي ماكمابيش تحيزي بـيش از حـضورِ سالدات و تزاق نبود.
اما اسطورهاي كه در ذهـين مـا از غـرب شكــل گـرغت از تــماسِ دورادورِ مـا بـا كثورهاي اروياي غربى و خبر يافتن از شگغتى هاي كارِشان و مدربِشان و شـيوهني
 كرديمكه ممـحون قدرتي مرموز و جادويى از رخنههاي بـنهان بـه درون مسى خـزيلد.
 جنين تجربهاي نكرده بوديم. آوردهاند هنگامي كه سفيدبوستانِ ارويايى به سرزمينِ امريكا با نهادند، بوميانِ
 را اوحشى، ناميدند، يعنى مردماني كه به حيوان نز ديكتراند تا به انسان و به همين دليل هر رفتاري با آنان رواست. اين رويداد حنـد ترن جس از آن بـاز هــم روى داد، يـعنى
 شكومي خدايى يافتند و تدرتي خدايى در آنها سـراغ كـرديم و ما در هـئــم آنـان


 خنده دارِ خود رادر آن ببينبم.

ما براي نخستينبار قدرتي را مىديد يم كه از درهاي مخفي دِيبلماسى بـه درون








 -باغِ سفارت و كنسولگرى - مىتافت. اين باغها رفته -رفته براي اي حالتِ جـاديادويِي عجيبي بِافت؛ جيزي مانندكوشكه هاي افسانهاي جنها و وبريان. هركس از در در هاي آن آن مى گجنشت و به درونِ آن راه مىيافت گويى به جابگگاهِ خدايانِ اولمبِ راه يافته است.
 جيزي را مى خواستندكه خدأوندانِ باغ مظهرِ آن بودند، يعنى ادموكراسىى). ير توهاي






 مسهي ترفندها و شگر دهاي ما را شناخته و باطل كرده بود. اين قدرت حضوري انـوري اثيري داشت كه تمامي نضا را ير مىكرد و ما رفته-رفته عادت كـرديم كـه هــمه جـا الادستِ انگلبس" را در كار بينيم.گويى اين قدرت شبكلاهٍ حضرتِ سليمان و قـالِحهي او او را

داشتتكه هر جا مى انوراست مىتوانست حاضر شود بى آنكه ديده شود.'



























درد و بيمارى اين نزادِ فرسوده را ضعيفتر و ضعيفتر مىكرد. خانههامان تابِب يك بـرنِ زمســتانى را بـه زهـمت مـى آوردند. نـعاشـيماي فـلاندن و ديـولا فـوا را در سفرنامههاشان بيـيند كه هـه گـونه در و بـام تـصرها و بـازارهـا و مســجدها و بـلـها و دروازهما مـه و هـه رو به ويرانى دارد. سفرنامهي دكتر يولاكِكِ اتريشمى تكك نگاري

 سكايتاز داستانِ غم انگِيزِ يك زندگاني يوسيده و چاشُيده دارند. اما دنياي بيرونى، قدرتهاي جوانِ نوخاسته، نمىگذاشتند به Tسانى بايمانِ را را
 خونريزىهاي بىحــابِ به خوابِ رويم. احــاسِ خـطر از هـجوم تـازهاي از بــرون بازتابي غريزى دز ما داشت. مكانيسِم طبيعي دفاع از خوده، ما را برانگيخت تا با برسيم
 إين سو اينگگونه حس مىشود؟ نخستين دانشُجويانِ ما روانهي فرنگك شدند تا با ايـن

 جيزهايي ديديم. توب و تفنگك و نظامِ ارتشى، و راه آهن و كارخانه، و نظم اجتماعى

 ما خيره و افسـونزدهن بر جاى مانديم. يكبار مردي بِيدا شُد با غيرت تو اراده، كه از مـهـي ذلّبَ ما دلاشُ به درد آمده بود و مى شخواست جاره انديشـى كـند و راه را هــم درست


 بگيرد. ناصر الدين شاه به دكتر يولاكِي اتريشى گفته بود كه پ [امير كبير ] ســتـت بـود، خيلى سخت!! يعنى ما مىخواستيم باهاي بير و خستهمان رادر آفتاب دراز كنيم. اما او

ما و ملرنيتت

مزاحم بود و بايد از سرباز مىشـد. همهي طرحها و كارها با شكسـت روبهرو مـىشـد.



 دخالتِ انگگليس و روس بنويسيم، ولى واقعيتا اينست كه ما خود فاسدتر و خسته.تر و

 جارهاي مىشناختند. از آن مْـان دو سسه صـدا برخاست كه نداهامين تازه در مىىدادند. ملكم بيسُروِ آوردنِ تمدنِ فرنگى شُد و تسليمِ كامل در برابرِ تمدنِ فـرنگى و حسوست

 خطر را خوب حس مىكرد و آن صداي سيد جمال الدينِ اسدلآبادى بودكه از دهلى تا


 پَوْشِ از سرِ Tرامش فرامم نبود - و صد سالي ست كه اين داستان ادامه دارد. ملكم روزنامهي قانون را منتشر كرد، يعنى كه رمزِ تمدِِ غربى در قانون است و راهِ نجاتِ ما در نظام قانونى. طالبو كتابِ اححد و مسالكك الكحــنِين را نوشت تابه زبانِ ساده ما را از علم باخبر كند و از جهل بر هاند. ميرزا آقاخان زيرِ نفوذِ انديــهـهـهاي بيشروانِ انعلابِّ فرانسه از خكومتِ مردم و ارادهي عمومى سخن مىگفت، تا نسلي بعد كه كسروى بِيدا شـد و شعر و صوفيگرى و جيزهايي از اين دست راعلتِ تباهي ما دانــت و دست در

 بن بــت برمى خورد.



















 ذانستهما راكامل كردند.
























 ايجاد نموده ....


كه راه رابه قانونباورى (لگاليسم) در زندگي سياسى و اجتماعى گُود. بارى، ايمان به قانونمندي طبيعت و ساختِبِ مكانيكي هــندسي آن و بـرى بـودنِ آن از دخـالتِ مــر قدرتِ نإيايدار، ايمان به قانونمندي نـظمِ اجـتماعى و سـياسى را، در مـقامِ بــغـنـي از



 بديد مى آبد، يعنى شركتِ ممگانى در بنيانگذاري دولت. بس قانونِ طبيعى و قانونِ موضوعه از يك ريشهاند و ريشـي هر دو در عقل است و شناسندهي آنها نيز عـقل است. عقل وكاركردِ عقل در ذهنِ بشُ استك كه نظم قانونى در جامعه و علم را همجحون وسيلهي شناختِِ جهان و تكـنولوزُى را هــمجون ابـزارِ دسـتـيازي بشــر در طـبيعت و بهر هورى از آن ممكن مىكـدن اين ارتباطِ ذاتى مبانِ اين سه عنصرِ بظاهر جدا الز هم از از كجا فرامم شده است؟ از فلسفه. فلسفهي جديد با ايمان به عقل (راسيوناليسم) و ايمان به نجربه (آمبيريسم) زمينهي اين حركتِ انملابى را فرامهمكرد.
 مدرسههاي ما در جوارِ فقه و حديث و كلام و اصـول درس داده مى ششد، امًا بـيشتر در حدِ ورزني بود برايِ گروهي مردم هوشمند، مثل يكت بازي فكرى كه حدودِ اطاقتِ
 از اين گليم را به خود نمىداد. يكك موضوعـ دعوا مـ براي اين بازي فكرى برداخـي بودند: اصالتِ وجود و اصالتِ ماهيت. امَا مـهي اين بازي فكرى در در حصارِ ابِمان بود


 "فلسفه، وجود داشت، آن اوديسهي بير جسارتِ انسـانِ غربى نـبود كـه بـه مـر تـلمروِ خدايى نيز مىتوانــت دستبازى وكند و فلسفهاي نبود كه بس از رنسانس اندكـــاندك

خود رادر مفامِ تنها راهِ شُناساييِ جهان و رمز و رازِ آن جانتُينِ ايمانكرده بود. جس، براستى، ما در تاريكى دست به اين فيل مىسوديم و دستِ مر يكت از مابه















جانِ پريشانِ ايران

بر اين جانِ بريشـان رحـــت آريـد
كـه روزيكــاردانِ كــاملي بـود
 لذتها و آرزوها و اميدها و بيمهاي ماست. اين جهاني كه خودِ ماست. آيـا بـه ايـن برسش، كه بنيادىترينِ پرسشُما براي ماست، تاكـنون بـاستخي گـفتهايـم؟ آ بـا ايـن يرسش، جدااز اميدهاوْبيمهاو موسها و خودخواهىمهاي ما، به روشنى روياروي ما قرارگرفته است؟ بىگمان اين دشوارترينِ يرسسها براي ماست، زيرا با تمامينهانگاء و تاريككخانهي وجودِ ما سـرـو -كــار دارد؛ بـا آنـجاكـه ريشـههايش در دوردســتانِ تاريكِ تاريخ، و نيز در بنهانترين بستوها و تاريكناهاي روانِ مـاگــم است. در ايـن
 مى شناسد؟ امًا اين چرسش جحرا المووز سرستختانه خود را روياروي ما مىنهدبٌ آنجِه اين برسش را سرسختانه ِيسِّ روي مـا مـىنهد جـهاني ست كـه "جـهانِ
 جويندگي بى باياناش، با ابزارها و تكنيككهايش،






 اين جهانيست خواستارِ دانستن. و امَا خواستِ دانايمِ او ممان خواستِ توانايهِ اوست.

 كه از قلمروِ خواستِ او بيرون باشلد، براي او وجود نمىتواند داند داشت. در برابرِ جــنـين




 صورت و معنا مى بذيرد. از جمله تمامي جهانهاي كهن و فروبستهي آنسانى، تمامي
 با زيستن در ساحتِ اين "حقيقت، خود را الز ديگران برتر مى بینداشتند؛ تمامي انهانها با

 شوند و ارزشُ و معنا و جايگاه و كاركردِ خود راروشن كنند. آنها نا گزير از آناندي خود رااز نو بشنناسند. آنها مىىبايد در ير توِ زبانشناسى و جامعهشناسى و مردمشناسى
 هزارهها رابا آنها به سر آوردهاند و در عالمبشان آفريدهاند، از نو بشناسند و ارزيابى



 يكك قرن و نيم بيش از اين ماراكه در لاكِكِ خود خفته بوديم با دميلن در شيبوِرِ











 هه تاريخِ دردنا كي ست تاريخِ ايمان آوردن به خدابي تاريخ!



1. L'ame de L'Iran, Sous la direction de René Grousset, Louis Massignon, Henry Massé. Préface de Daryush Shayegan, Edition Albin Michel, Paris 1990.

ماو مدرنيتت

ايرانشناسِ فرانسوي نامور ـ رنه گروسه، لويى ماسينيون، هانرى ماسهــ در نشر آن همت گمارده بودند و نامداراني چجون دوشن -گيمن، گودار، و ريچكا، و ازايران برويزِ
 ابيران و فر منگثِ آن و نقسِ فر هنگي آن در جهان. به ويرّه دو مـفالهي رنـه گـروسه و ماسينيون در اين باب إستت. اين كتاب به همين مناسبت ايـن بـار بـه هـــتِ داريـوش



كتابفروشيها نمايان شده اسـت. شايگان در ديباجهاي كه بر كتاب نوشته است شـرح مـيدهد كـه جـهـ گـونه در نوجوانى، منگامي كه در انگلستان به دبيرستان مىرفته، به اين كتاب برخورده و بويزه
 تمدنِ بشرى روشن كرده است. گروسه مىگويد كه ايران، به عنوانِ يكى از كهن ترين
 عناصرِ بيگانه را در خود بگوارد و با اينههـ مـمحنان ايرانى بماند. در عبنِ حال، ايـران



دوست."
انگگيزشي كه اين معاله بويرُه به ذهنِ اين جوانِ ايرانى، يعنى شايِگان، مىدهده او
 هنرِ ايرانى بيردازد و بس از آن ممه عهر خاطر به اندبشّه دز كار ايران بســارد و چجـند كتاب در اين باب به فارسى و فرانسه بنويسـد.
 كه حرفهاي برا كندهاي راكه در ذهن داشتم جمع -و هجوركنم و بر كاغذ بياورم: اين كتاب هنوز مىتواند به احـــاسهاي ناسيوناليـتـي ما خوراكت دهد و شور و


سالمندانِ امروز هنوز كودك يا نوجوان بوديم، از روزگاريكـ هـنوز شــرقشناسانِ

 دورىاش از بسياري از نمودهاي زندگُي ملرن، و در هـزاردالانِ ذمـنـاى مـردمانِ شرمگين و توداراش جلوهمايي از يكت جهانِ محوشونده را مىشـد يافت، روزگـاري كه اشرقه در Tاستانهي Tن بودكه يكسره به "اجهانِ سوم، بدل شود، جهانِ آشوبزدهِ و بر تلاطم و هردرد و رنجي كـه از گَـنشتهي خــود در تـاب الست و رامـي بـه آ آينده
 هارهاياز آن بوديمــ هنوز بادِ بترودلار به برهم ما نخورده بود و بسـاري جــيزها در


 دوم بسباري چیزما را زير -وسرو نكرده بود. امّا ماكه مر روز از كو جهماي برخاكـك يا

 جوري رااز زمين يا Tسمان بر مىتافتيم و هندان لب به شكايت از تـقدير خـوـود بـاز
 جفاهاي اين جهان را به اميدِ لِبِ حوضِ كوثر و لطفِ حور و غلمان در T ان جهان تاب مى اورديـم و پايمارِّ بهشت كه شرقى هنوز بود و، در نتيجه، سُرقشُناسان نيز بودند و مىتوانسـتند مـا رادر مـر مـتنِ

 تاريخيكه ما خود كمتر هيزي از آن مىدانستيم و اين شُرتشناسى و بـاستانشُناسي اروبامی بودكه آن را براي ما بازيافته و نوسُته بود.





 و زندگانىاي ديگر مىشواهل. و بدينسبان است كه خيزابسهاي شـورش و انـفالمب و جنگگ بر مى خيزد و جهانِ نِمه بجان و از نفس افتادهي شرقى در قرنِ نوزدهم به جهانِ
 اشرتى" آغازِ "جهانِ سوم، اسهت؛ يعنى چاِيانِ جهانِ خودبسنده و در خـود فـروبستهى
 (modernité) جشمّاندازي نو و جهاني تازه از معناي زندگى و فرهنگُ و انسانيتِ گشوده مـيشود.
 هردلهره برایى ما فرا آورده اسـت. اين فرورينتگگىها وگشودگىیا نـه تـنها در جـهانِ بير ونى ــدر ساخـتِ اتتصاد و دولت و شهرنـشينى و معهارى و جز اينهاــكه مهمتر از آن، در جهانِ دروني ما روى داده است. تمامي ديوارها و باروهاي جهانِ فـروبسته و خودبــنـلهي شرقى در درونِ ما فرو رينخت و مـا رادر دلهـرهيِگثـودگى در بـرابـرِ جهاني قرار داد كه از جند-و هجونِ Tن جيزي نمىدانستيم: اينجاستت كه انســانِ امـلِ رضاي تن به سرنوشتت سهردهي شرقى به انسانِ ناخر سندِ جهانِ سومى بل مـيشود و
 جهانِ سومى. انسـانِ جهانِ سومى انُساني ست ناخرسندكه جهانِ او با سنجههاى جهاني
 زندگى ناكامىهاي او را در زندگى به زيانِ Tمار بيان مىكنند. تا زماني كه او به جـهانِ شرقي خود متعلت بود جنين سنجههايِي براي سنجش در كار نبود؛ بلكه جهانِ (شرقي"

او به سادگى و به عنوانِ شكلي طبيعى از زندگى و تنها شكلِ ممكنِ آن، دانسته مىشُد




 عالى ترين دورانِ رشدِ خورد راگذرانداند






 ايران،.






 اما اين اديروزه هه بوده است و بـا ما در جهه فـاصلهاي ست و ريـطِ مـا بـا آن جيست؟ اينهاست بِرسشهايي كه در جـهاني از تـيرگى و ابـهام بـراي ما بـا بـاسخها رياي

ما و مدرنيّت

گونا گونبا خود مى آورند؛ باستخمايميكهبجاي روشنگرى جه بسا بر ابهام و تاريكي


 و مانى؟ در بِرستُبِ مهر و ناهيد؟ يا در عرفان و تصوْنِ اسلامى؟ يا در ديوانِ حافظ و سعدى؟ يا در نلسفهي ملاصدرا و بوعلى سينا؟ و يا آنكه نه، در جـاي ديگـري سـتـ. آنجاكه انديشهي دكارتى، براى برطرف كـردنِ ابـرماي ابـهامِ و تـاريكى و خحرانـه،

 گذشتهـي انسان مىافكند؟ بى گمان طبع بشرى و خوددخوامي انساني ما در بي يانتِ "اخوده" و جـسبيدن بـه آن و يانتنِ "اصالتِي آن استـ. و بسيارياز مادر زير زمينِ تاريكت و نمناكِكِ تاريخِمان،






 در تمامي آثاريكه در اين يكك قرن در بابِ مسـألهي خود نوشته ايِم هى توان ديد. فهم تاريخ در مقامِ تاريخ رويدادي ستت نو در جهانِ بشُرى و يكى از بنيانهاي





خود كرده است. و بنابراين،كثـف و فهم تاريخِ ما (ابـران) نـيز كـاري بـوده است بـر عهدمي شرفشناسى و باستانشناسى كه ما بيش از شصت-مغتاد سال نيسـتكه با با

 ملرن یديد آوردهاست.口 ロ

معناي ستايشـي كه كساني جونكربن يا ماسينون ياگروسه از ما و تـاريخِّ مـا مـىكنند











 زيبايییرستانهي آن ملت مىتراود كه شرق نشناساناش نيز اينجنين از آن بهرهمنداند.

 تماشاي اين تماميّت از بيرون و لذت بردن از تناسبها و ظرافتها و مـايهماي مـنر و انديشهي نهفته در Tن، هجزي ستكه Tميزهاي از دانشِش علمى و فلسفي مدرن و ذوتِ زيبايى شناسيكِ Tا

فر هنگك، در تنـاسبهاى درونـى و يگـانگی گـوهر آن، در هـنر آفرينىها و ذوق و











 ايران و هر جاي ديگگر رادر هر زمان، و منر و انديشّه و راه-و -رسم زندگي آنها رادر

 تار بخهاي از دست رفنه شده اسـت و آن تاريخها تنها الز راه اوست كه جايگاهٍ تاريخى و معناي تاريخي خود را مى يابند و از راه اوستكه تاريخ به اين معنا دانسته مىشوند.

ㅁㅁ
 از آنجه آنان از تاريخ و گذشتهي ماكشف كرده بودند، رفته -رفته امَا بسبار كند و دير،

 بودكه نخستين ذهنهاي جوينده و كاونده و دردمند مانندِ آخوندزاده يا يا ميرزآآقا خانِ


 افتخار". و هنوز هم كمابيش ممينگونها است.
امتا، از دورانِ رضاشاه و با آغازِ بازسازى و نوسازي ايران بود بانه ما هر جهه بيشتر

 مدرن، باكارخانه و دانشُگاه و آموزشگاه، با شهر سازى و معماري مدرنه، با با نهادهاي


 تاريخِ "بِنجمين قدرتِ جهان، در اين زمان بيوند زند. اين سوداي عظمت به هر ها حال
 بارى، با جِنين سودايِي بود كه با شتابِ تمام، آنِهَ راكه از اسبابِ اين عـظهت،




 كه ملكياش با دگران است،! بارى، در اين دوران كه مى انواستند گذشُتهاي يرافتخار را به آيندهاي يرافتنخار


 شرقشناسانِ ريز و درشُت حافظهي بهتري داشته باشند وگذـنـتهي ير انتخارِ ما را بهتر به ياد Tورند.

اما، آنجه كربن و ماسينيون و گروسه با شوق و شيفتگى نسبت به ايران مىگويند











 خيابانهاي بهن در شهرها و جندكارخانه و مدرسه و دإنشگاه بر آن افزوده شُده بود،


 زنده و رونده ديد. هنوز در كارِ معماران و ديگر حرفهمندانِ جامعهي سنتى مى رشد آن

































ماو مدرنتّت


 ابستادگى كند به سخره مىگيرد.











 انــانِ آزاد بدل شود.

## ㅁㅁ

رابطهي مابا اگذشتهي برافتخار، يا سرزنشبار خود در مهي تيره بوشيذه است. ما اين







شيفته و خير هاند. خواه شكوهِ ستونهاي تختِ جمشيد باشد يـا عـظمتِ شـامنـُامي
 چرافتخاره جحسبيدهاند و با آن فاصله نمىتوانند گرفت. نفي چارهاي از گذشته يا تــامي Tا به عنوانِ تاريخِ جهل و جنون و وايسماندگى نيزِ در ميانِ مـا روي ديگـرِ سِكهي
 در ما برمى خيزد كه از نشتِ سطححي ايدهماي مدرن در ميانِ ما، و بازنگريستن به خود
 تاريخي ما نهفته استكه در برابِ اين يديدهي شگُرف، يعنى تمدنِ مــدرن و تـلدرتِ آن، خود را بسيار كوجك و درمانده حس مىكند. اين عقدهگاه بى پرده خود را نشان


 ايران و با نياز به ناسيوناليسمي كه نـيروي انگـيزندهي مسـياسى و فـرهنگیى در جـهـتِ نوسازي ايران باشد، گُفتمانِ (discours) سياسى و فرهنگیي تازهاي شُكل گـرفت وكـه
 ثايهي ايدئولوزُيكي براي دولت بود، مىكوشيد از سويي ما را به پ گذشتهي يرافتخار" بِيوندد و، از سوي ديگر، از گذشتهي نكبتبار جداكند. گذشتهي برافتـارِ يِكدست در آن سوي تاريخ، در دورانِ بِيش از اسلامَ قرار داشت و در دورانِ اسلامى نيز آنحه "إيراني ناب، دانسته مىشُد، إز علم و لمرهنگ و هنر و ادبيات و نمايندگانِشان، مايهي سرفرازى بود و از آنِگذشتهي يرافتخار بود و هر حهه ناخوشايند و بد شـر وده مـى وشد


 زدودنِ آنگوشر از هر جهه موجبِ نايا كـى و تـيرگي Tان شــده است، در عـينِ حـال،







رضائاه اين بخت را داستـكه دورانِ بـادشاهي او دورانِ جـيرگي نـاسيوناليسم

 فكرى داشت كه در راهِ آن مىكوشيدند و برخي از آنان در دولت نيز بـودند؛ و رضا









 گَنُتهي برافتخار هـجُنان در ابهام بود. واين گذ



شناختِ Tن بود، نـى شناختيه.













 كرد.










 كه داروي بيماري جانكاهِ اهيجِج انگارى، (nihilisme) غربى ست! و در وافع، در ميانِ
 داشت و جنان مايهاي از بينـِّ عقلي علمى و فلسفى و جنان زباني در خـورِ آنكـهـ از


 هنوز در دايرهي افسونگري افسونگر ترين شـاعرِ قَرونِ وسـطايىمان مـى




 همجون رنه گروسه يا هانرى كربن را در اين گـا

 مـى دانستند، و ديگـر آنكـه، آن (مـعنويُتِ شـرقى" ( كـه مـى نوانست داروى دردِ
 اين عناصر رادر خود جذبكند و خود باكك و ناب برجا بماند. حال آنكه در هــمان

 انفجاري آن را بييند.

## ايران :از اميراتورى به دولت_ملت

## ملتّتوقوميّت






 nation (از ريشهي لاتيني natio به معنايِ زاده شدن) در فرانسهي كهن به صـورت
 و اقوم" (peuple) در بسياري از كاربر دهاي آن هست.' در كتابِ مـقدس نـيز بــ
 Haus der Kulturn 1. نگاهكندب:1991 199


 ديرينهايي نيست و از حدودِ دو سده فراتر نـىروود.








1. تعريفب Ration به اين معنا در Petit Robert (مسان) جنين آمده است: "Groupe humain constituant une communauté politique, établie sur un territoire défini ou un ensemble de territoires définis, et personnifiée par une autorité souveraine."
كه در ابن معنا برابر با مغاميمِ دولت (etat) وكـور (pays) نيز هست.

"A relatively large group of people organized under a single usually independent government."









مشترك؛، بِيش از آن در مفهومِ قومبّت وجود دارد، امًا مليّت و قوميّت و وجدلانِ قومى و وجدانِ ملى يكـره با هم يكى نيستند. وجدانِ تومى هويّتِ خود را در هـمـخونى و ممنزادى و ممزبانى و مـدينى و زيستن و بارآمدن در بسترِ فرهنگِِّ تومى مى جويد، حال آنكه وجدانِ ملَى اگر جه T آن عناصر راگاه بدرستى و ای بسا به صورتِ جعلى و


 كلمه، بيسـتر عنصر سياسى رابايد در نظر گرفت كه به بايه گذاري دولتِ ملى مـربور است، بعنى نـوعِ نـظامِ مَـدرتي كـه بـنـيادِ مشـروعيتِ آن، در عـالمِ نـظر، بـرمـمرايـي (Consensus)

در روزگارانِ گذشته قومها جه بسا دولتـهايِي از رنگت و نزادِ خود دانــته انــد، جنانكه بر ايرانيان در دورانِ بِيش از اسلام سلسلهماي ايرانىنراد فرمان مى مراندند و بر بر مصرىها و جِنىىها نيز در بـخخِّ عـمدهي تـاريخِ ديـرينهشان شــاهانِ مـصرى تبار و
 رابـــطهي دولتـمــــلت مــــدرن نــــبوده است. زيـــرا آنگــونه فــرمانفرمايى بنيادِ مشُروعيتِ قدرتاش نه بر خواستِ مردم بـا "ارادهي ملى" بلكه بر "اخواسِِ آسمان، بود كه "حقِ الاهي" سلطنت نيز ناميده شـده است. به ممين دليل، در تمامي نوشتههاي فارسى - جه باستانى جه نو ـ تا تا حدودِ يكت

سـده و اندي بيشُ از اين وارُهابي يافت نمىشود كه برابر با مفهومِ كنوني ملت باشد. صورتِ دولت-ملت (nation-state / état-nation)؛ در مقامِ صورتِ نظامِ سياسي جهانگير در روزگار ما حاصِلِ ايدههاي مدرن دربارهي ماهيبِ دولت و نـطامِ سياسى ست كه همراه با يِدايسِ جامعهي صنعتى اين صورت از دولت را نـخـــت در امريكاي شمالى و إروياي غربى و سبس در ديگر سرزمينها و تارَهها جايگیير كرده است. مدلِكاملِ اروبايِي آن نخست در فرانسه با بيروزي انـقلابِ فرانسـه و بـا نـظامِ



 در ضــديْت يــا رقــابت يـا (universal history / histoire universelle) همزيستى با ديگر ملتها زندگَى مىكند. تا جنغگِ جهاني دوم „تاريخِ جهانى" ميدانِ

 "دولت-ملت" به معناي دولتي كه نمايندهي ملْت و تن آو ردگي (تـجـتم) قـدرت آن است و ملتي كه با دولتِ خود يگانه است و در بيكر مي آن تماميتت مـىيابِد. بــخوبى همانستي (identity / identité) اين دو مفهوم رادر ذهنيتبِ سياسي مدرن نتـــان






 برنامههايش ملت رادر جهتِتِ افزودن بر قدرتِ ملى ســازمان دهد. انســانِ مـــرن بـا
 برساخته (artificial / artificiele)كه وضع و خواستههاي وبزَهي انسانى دارد و در


 premoderne) مى بايد به ضربِ قدرتِ دولت و از راهِ نظامِ آموزش و افتصـادِ صنعتي مدرن از نـو بـه قالب ريخته شود نا انسـانِ "راسستينه از او ساخته شـود. بـه عـبارتِ ديگـر، مـلـتها فراوردههاي امهندسي سياسى،اند براسـاسِ ايــدههاي مــرن. مـلتـها فـراوردههـاثى


 دولت و بنيادگذاري دولت به ارادمي خود، ميشناسد و تعريف مىكند، جــنانكه در


 آنكه در گذشته قومها سدهها و هزارهها در زيرِ سايِهي قدرتِ امبِراتورىها مىزيـيستند


 ساختتگى دارند. اما، به هر حال، عينِ آنها نيستند، بلكه عملكردِ دولت و اقتصـادِ مدرن


 متناسب با بهر موري اقتصادِ تكنولوزيكِِ مدرن، از آنها ملتِ يكثارجِه بسـازده، يـعنى
 ايدههاي سياسي مدرن و مهندسي سياسي نإِلنون و جانشيناناش است و آلمانِ مدرن فراوردهي ايدمي مدرنِ ملت و مهندسي سياسي بيسماركك .



 ايران را بسازد.






















كم-و-بيش يكبارجهاي بودند، يا در زيرِ قدرتِ بادشاهىهاي بزرگك يا امبراتورىها.





 آنكه امبراتوري ديگري جانتُينِ آن شُود
 وظايف و كاركردهاي دولت محلدود و ساده بود. از جمله، ضرورتي نداشت






 عباسى و عثـانى ديدهايم، امَا، بر روي مم، تَا بِشت از پديد آمدنِ صورِتِ دولتَ ملَّى شاهد آنايمَكه در درونِ ساختِ سباسي بسياري از اميرانورىماي آسبايى و اروبايى،
















 يك زبانِ ملَّى نيز نياز دارد. فرايندِ شكلگِيري دولت-ملتها در كشورهاي اروپِايِ غربى كامبابتر از همه














نظامِ ادارى و فني دولتِ اتحادِ شوروى اين تركيبِ بسيارگونهاز قومها و سرزمينها به






 قرنها و هزارْها با هم زيستهاند.

## ايرانِ مدرنو مشكلِ آن

 ميلاد به اين سرزمين كوجيد، سرزمينِ خود را حـنـنـن نـاميدكـه مـعناي آن (اسـرزمينِ

 فرمانروايي شاهنتاهي ساسانى به شمار مى آمده است و يكى از حــاسهسهاي بـز رگگِ جهان نيز براي زندهداشتت و بزرگَداشتِ اساطير و تاريخِ آن سروده شده استى است، يعنى
 بيوندي كه هنوز با آن گذنتهي دوردستِ.تاريخى دارد، رويدادهايِ بزرگثِ تاريخني
 واقعي نخستينِ آن به در آورده و بيجیيده كرده است و اين نكتهايستكه بابد در آن درنگِد.




ما و مدرنيتت

ايرانى و جز اـيرانى رادر سرزميني بسيار بهناور در بر مىگرفت. در اين امبراتورى، كه
 قومهايگونا گون با آيِنها و زبانهايگونا گون بذيرفته شد و آنـجهه امـبرا اتـورى را
 مردمانِگوناگوناش در زيرِ فـرمانروايـي قـوم جـيـرهي بِارسى قـرار مـيداد. در آن امبِراتورى گويا دين و زبانِ رسمى وجود نداشتـه است، اما با رشِد دينِ زر تـتشتى و زبانِ
 آن دولت نماينده و هوادارِ دين رسمى (آيبن زر تشتتى) و زبانِ رسمى (يهلوى) بود و
 شُركتِ رسمى داشتند. امتا، با شكستنِ امْراتوري ساسانى به دستِ عربان و بَاى گتودنِ اسلام بـه ايـران


 رشد وگسترسِ زبانِ فارسى در مقام زبانِ اصلي فرهنگى در قلمروِ امبرانتوري ايران و و
 قومهاي تركك در بـخبُ عمدهي تاريخ اين دوران.

 هخامنتيان تا يايانههاي دورهي قاجار إدامه دارد. بدين معناكه در بخشتِ بزرگي از اين تاريخ در سرزميني بهناور از آسياي ميانه تا مند و آناتولى قومها و مردماني بانزادها
 مىز يستند و به آن باج و خراج مىدادند، با اين فرف كه اين سلسلهها در دورانِ بِس از
 اسلام اصلِ تركت و در درواني اصلِ مغول دانتند. و در كنارِ اين امـبراتـوري ســياسى

اميراتوري فرهنگي زبانِ فارسى نيز از جهتِ ديگري ايـن نـلمرو را يِـانه مـىكرد و

مى توان گفت كه امبراتوري ايرانِ بينُ از اسلام، بـويزَه در دورهي سـاسانى، بـا




 ادبياتِ نارسى و چهه در جنبشها و قيامهاي سياسى و اجتماعى و فر هنگیى (هـبجّون جنبشِ شعوبى) مى توان ديد. براي نشان دادنِ اتثرهاني اين ضربه و ايستادگى در برابـر آن همين بس كه جهار قرن بِس از تاختـتو -تاز عربه، با آنكه اسلام در ايران جايگِير

 مايهور كردنِ آن. يادِ فَّ و شَكوهِ دولتِ ساسانى و اندوه خور ردن بر نابودي آن و انـدرز
 شعرِ آخر ين شاعرِ بزرگِّكِلاسيكِ فارسىزبان، يعنى حافظ، ديده مىشود.
 بشريُتاست، نه همجِون زرتشتُتْتو يهوديُت دينِ يك قوم خاص، هر جه جايگير تر مىشود و بازماندههاي دين و باورهاي ار اني كهن رالز ميدان مىراند، و همجنين بـه
 سلسلههاي ناايرانى در سرزمينهاي ايرانى، حسِ هويُبِ نابِ أيرانى كه تـا جِنـد قـرن بس از اسلام زنده بود، رفته-رفته كمتوان و كم توانتر مى مشود و اســلاميَت هـر جـهـ

 آن تاريخ بايان يافته و تاريخِ ديگري آغاز شده استـ.

بيشتر محورِ هويَت قرار مىگيرد. با رخنهي ناسيوناليسـم مدرن به ايران از نيمههاي قرنِ



 اسلام فرقِ اساسى مىنهل.













 رادر قلمرو بِهناورِ خود فرا بمىگرفت.

## ㅁㅁ






 خراسانِ بزرگ، شامل خاناتِ آسياي ميانه و افـغانستان، را در بـر مـىگرفت. امتـا ايـن


 تصرفكنتد و نياز به يكك منطقهي ميانگير در ميانِ خود داشتند.



 براي:آن بود) و از نظرِ خارجى كـُوري با سرزمين و مرزهاي شـسناخته وجـود داشتـه باشدكه دولتِ آن نظراً نمايندمي ملت و پِاسبانِ تماميَت ارضي اين سرزمين باشد.
 با دولت، آشنا شد يم و كوشيديم دولتِ ايران را بر بايهي مليّتِ ايرانى بنا كنيم، آ گاهى قومى در ما بدل به آگاهي ملْى شدكه آگاهى به تعلَّق به ملت و تـاريخ آن است. در



 جهانبينى دورانِ روشنگري فرانسه در سدهي هجدهم برمى آيلـ و روشنـفكران مدرن

 روشنغگرى با انقلاب فرانسه جهانگیِ مىشود و از نيمههاي سدهى نوز دهمر بـه آسـيا

رخنه مىكند، نخستين نسلهاي روشنفكران در آنجا بـديد مـى آيندكه بـرومتههاي

 از درونِ تومهايكهن پِيد مى آورند.
 ملَّى در ايران، يعنى كساني هــجچون آخـوندزاده، مــيرزا Tقـا خـانِ كـرمانى، دهــخدا،

 ملَى كوشيدهاند و فرهنگُِ ملَّى را براساسِ تارينِ ملَّى بازبينى و تفسير كر درهاند.
















فارسي بس از اسلام تركيب مىكرد. اين ناسيوناليسم، در صورتِگزافگرايانهي خود بر گماني از ايرانيتِ نابِ تكيه داشتـك نا نا گزير با اسلام به عنوانِ ديني بيگانه با ايرانيَتِ نابِ سِستيز داشت و با مى بواست آن را ناديده انگارد يا اگگر بشود يكك دينِ ايرانى بيافريند يا دينِ گذشتهي ايرانى را دوباره زنده كنذ و، از سوي ديگر، گونا گوني زياني

 نيزَ بيگانه نبود و، در واتع، مى بخواست آن سه گانگي يگانه راكه در رفتار و انديشهي فردوسى، بزرگترين حماسهسراي قومِ ايرانى، بود، ناديله بغگيرد. يـعنى ايـن راكــه او
 شامنشُاهِ تركُنزاداد محمودِ غزنوى، هديه كرد. هنگامي كه در Tاغازههاي قرنِ بيستم به دنبالِ انفلابِ مشروطيّت و بـا بـرقراري ديكتاتوري رضا شاه بنا شدكه از بازماندهي درهم ريخته و پاشيدهي امبراتوري ايران دولت -ملبِ ايران بربا شود، كم مو -بيس ناسيوناليسـمي با جنان تـموري از ايـرانـيـتِ نــابِ در مـقامِ ايِدنولورُي دولتـى در بسِ چشثتِ آن بـود. ايـن ايــدنولوزَى از نـفوذِ


 بينـازيم، ولى حقيقت اين اسـت كه اين كولونياليسمِ اروبايى بودكه جامعههاي سنتي
 واردأنى بودنِ ايلـهها و عناصرِ سياسِي مدرن و ريشــه نــداشــتن در تـاريخ و فـرهتگِ

 غيابِ جامعهى ملني همساز با خود به بِ يد آمدن وضعي مى انتجامدكه در آن دولت
 بـيـِ سر مايهها و نيروها جامعه را، باصطلاح، از حالتِ عقبماندگى بـه در آورد. امنـا

ما و مدرنيتت $\qquad$
اين سريرستى در بسياري از اينگونه تجربهما، به علتِ ناتواني دسـتگاهِ دولت،كـه از
 مانده است. در ايران نيز اين سربرستى و بيشگامي دولتي، به دلايِلِ گونا گون، تا كنون





 سنتي آسيايى مىخواستند با وارد كردنِ تكنولوزَى و نهادهاي اجتماعى و اقتصادى و اداري مدرن ايران را نوسازى كنند. بِروزهي محمد رضا شــامى بـويزَه از ايـن جـهـت شكست خورد كه مى خواست با بِيوند زدنِ استبدادِ آسيايِى به درآمدِ نفت (نه قدرتِ
 آسيايى به وجود آورد. حنين خيالي مى خواست عناصرِ متضهاذَي رابا مـم تركيب كند كه تركيب شدنى نبودند. از ضرورياتِ دولتـملتِ مدرن وكـاركردِد هـمامنگِكِ دولت و جـامعه وجـودِ رابطهي انداموار (أرگانيكى) ميانِ آن دو و احساسِ تعلتِ دو سويه است. يـعنى ايــنـك






خونريزىما و جنگگهاي دراز ممراه است.
 دولت-ملت بـسيار امميت دارد. با أين انـقلابِ روحـانتيتِ شـيعه مـاشينِ دولت را بـه

دستگُرفته وبا بنياد نهادنِ اصلِ حا كميْتِ الامي روحانبتت، حا كميّت را نهاز آنِملت كه از آنِ پامْتِ اسسلامى" مىداند و به اين ترتيب تناقضي بنيادى ميانِ صورتِ نـيـهبندِ دولت-ملت كه اكنون در ايران وجود دارد و مفهومِ حا كميتِ پامْتِ اسلامىى" جـديد


## مسألهيزبان

وجودِ يك زبانِ ملَي مشتركت در درونِ مرزهاي يكت كشور براي انـجامِ كـاركردهاهي



 صورتاز كشور در ميانِ ملتهايي كه در آنها جامعهي مدنى در زيرِ سريرستي دولت نيست آسانتر مىتواند دوام آورد تا آنجاكه نا گزير دولت وظيفهي رشـــد و تــوسعه















 مى ميونتّ




















 آورد زبانِكانت و ولفـن ولسينگك و هگل و شيلر وگوته بودكـه بـيشروانِ انـديشه و

ادبياتِ مدرنِ آلماناند.
حال آنكه، زبانِ فارسى در آغازِ اين قرن يكت زبانِ درمم.شكـسـتهي آسيايى بود كه در برابِ زبانهاي جهانِ مدرن ــكه زبانهاي علم و ادبيات و فلسفه و تكنولوزي و و
 شكوممندِ خوده زباني درمانده و گنگك و بيمار بود و هنگاميكه مى رخواستاز از قالبِ
 نويسندهي بزرگي به آن جيز نمىنوشت
 شصت-هفتاد سالِِ گذشته بر سرِ بازسازى و هـيـشبردِ آن شـده است هــوز يكك زبـانِ





 تنها به قدرتِ سخنِ فردوسى يا مولوى يا حافظ نگاه داشت. وا گر زبانِ فارسى نتواند

 والاي گذشتنه دست يابد. بى گمان، همجِنانكه در گذشته بوده است، وجري
 خواهد كرد و از جـله به رشدِ زبانهاي بومى و محلى.



ما و مدرنيت


 يافتهاندكه از زيرِ فشارِ يكبارجهـ گري


 مكانيكى يكدست و يكـارحه كنند بايد، مـانغونه كه رفته-رفته احترام به طبيعت و رور اري




 اين صورتِ نِيم بندِ دولت-ملتِ كنونى در كشُورِماكه دستاورِدِ كاركر دِ عوامِلِ سبـاسِي




# تاريخ، رؤيا،كابوس* <br>  <br> <br> فيلمياز محسنِ مخملباف 

 <br> <br> فيلمياز محسنِ مخملباف}





 سورر
 رؤيايى كه سرانجام به يكن كابوس بدل مىيشود، كابوسي كه در دلِ خود يك يك كانوس
 است. در ايران نيز مجلدي كلكت آَن را نتشر كرده است.

نهفته دارد، يعنى بريشـانى، بى سامانى، بى بنيادى، و ترسنا كمى. (ناصر الدين

























انق رفته و در ميانِ اين بيابانِ بىفرياد يكت درِ بـزرگثِ آهـنين هست و پشتِّ در جــند

 فيلم را در خود دارد. اين "مغولها"، را بيش از آن در سراسرِ فيلم در بسـياري صـحتنها

 همهـجا در كارِ زدن و بستناند.
 دستگاهِ تصوير آفرين استكه در عينِ آنكه دستگاهِ قدرت به وجوداش نياز داردو از



 تقويت مىكردهاند، طبييى ست كه موجوداتي خطرناكك بـاشند، زيـراكـه بــنـيادهاي فدرت را تهديد مىكنند. و به همبن دليل، در جهانهاي فروبستهي استبدادى نويسنده




 و سرانجام همان رؤيا روسبهي تزارى را در انفجاري سخت تـركاند كـه صـدايش تـا تـا
 باز تابِ آخرين انفجارِ آن هنوز در فضا بِيجِيده استـ


 "تسخير" آن مىخواندند) يكك رؤيا، يكك تصوير بودكه سـينما بـهتر و بـيـتـر از مـر






 شگْتىهاي تكنبكن، با خـيابانهاي بـهن، بـارككهاي زيـبا، مـردانِ آراسـته و زنـانِ










 مى آفريند و از جهانِ خود كنده مىشُود و بىقرار بـه دنـبالِ ايـن رؤيـا، ايـن تـصوير،

 خود بيگانهاى كه ديوانهوار خود رابه سوي ابين رؤيا ير تاب مىكيكند. اما فرو رفتنِ بسيار

در رؤيا و خيال بِرورى سبب ميشودكه رفتهـرفته مرزِ رؤيا و واقعيتاز ميان برداشتـه



 رؤياي شهر فرنگت با ممه جِيزهايِ ريز -و -درشتِ آن است كه مـواره معياري بـراي
 انسـانِ رؤيازدهاي ستكـه رؤيـاهاي دلانگـيزاش ايـنجا و آنـباگـاه بــه كـابوسهاي وحشتانگيز نيز تبديل مىشوند، زيرا سخت بى تاب و برشتاب و بییروا به سوي آن
 سدي ست در برابر واقعيت ِيافتنِ اين رؤيا.

 درآميختهي تاريخ سياسى و اجتماعى و تاريخ تصوير آفرينى (سـينما) بـا يكـديخرئر،








 دگرديسي (متامورفوزِ ) تاريخى به نهايش گذاشته مى شُودكـه ايـن سـر سـرانِ جـهانِ


ماو مدرنيتت

تب-و -تابِ Tان تبديل به " گـاوه شـده است كـه نــادِ حـماقت اسْت، زيـرا مـنطق و عقلانيتِ جهانِ خود را از دست مىدهد و به منطقِ جهاني ديگر مى بيونددكه با آن از بنياد بيگانه است. در همين صحنه استكه مى بينــم (قبلهي عـالم"، را در طـويلهاي بـه آخورِ بستهاند تا مشقِ هنربيشگى كند و كفِ آخور را تلَّ رشتههاي فيلم انباشته است.










 "رؤيا، و „واقعيت، است، در بنياد، رؤياوار، سورر باليستى استت.
 بسيار قوى، مردي بسيار هوشمند و در عينِ حال دردمندكه بـه دنبالِ فـهم مسـئلهي خويش است. ايدهها و ايمازهاي او ظريف و زيركانه و برمعنايند. بـى

 يكسـره به گردنِ مخملباف نمىبايد انداخت. مخخملباف ثابت كرده است كه سينما گرِ خودساختهي خودآموختهي توانايي ستكه زبانِ رسـانهي تصوير را بــــيار خـوبـ



آنجاكه كار جمعى ست بسبار دشوار تن به انضباط و سازمانيابى مىدهيم و بسياركم همدلى مىكنيم و مسؤوليت نشان مىدميم؛ و آنگاه نبايد فراموش كرد كه اين كـارها


 ممداستان كند؟ و يا دلاليلِ ديِري در كار استكه مـربوط بـه شـرايـطِ تـوليِد اتـر و شتابكارى در آناست؟

## درودي به منخملباف

 مقالهأي دربارمي مبخملباف و همين فيلم نوشتهاند سراسر يرخاث و دشنام و خشـــم و خروش، كه نه شابستهي ايشان است و نه سزاوارِ مــخملباف. ايشــان در ايـن مـقاله بـا

 مى زند و بر ابن فيلم نيز. به گمانِ من، اين مقاله نشانهاي روشن از از آن است استه ما مابا آنكه








 "اعدام بايد گرددها.

نخستين اصلِ منطقى در ارزيابي سنجشگُرانهي يكى اثِر هنرى آن استكه آن را بايد از نظرِ ساخـتِ درونى و روابطِ اجزايسُ با يِكديگر و منطقِ درونـى اشِ و مـيناي




 ارزيابي اخلاقي آن، بويزه در اين زمانه، جه دشوار است. و از اين گــنشته، انسـانها
 ايمانِشان بنوان يكبار براي هميشُه آنها را تعريف كرد. يعنى به "مـرتدِ نـطرى، نبايد
 بر بـسترِ مهوار و ثابتي از زندگى حركت نـى از شخصيتِكسي بتوان داد. زمانهماي آشوب و درمم ريختگى فرصتماي شِيگفتى

 زندانبانان و شكنجه گران تبديل شوند. فرصت مـيديمند
 فرضصت مىدهندكه شكنجه گران و زندانبانانِ قديمى نيز در چهرهي قديس و فـرشته دوباره بديدار شوند! و به كساني نيز فرصتهاى ديگري مىدمند، از جـمله بــه يكـ



 دلاش مىخوامد فِلم بيند (و در نتيجه، لابد به همين دليـل فـيلمساز شُـده است!). درود بر او كه از اين فرصت به بهترين شكل بهره برده است تا خود را بيابد و خود را

بسازد. درست است كدكساني به گنجينة فيلمها كتتر دسترس داستّاند، اما الين فرصت بيگمان تنها و تنها در اختبارِ او نبوده است و اگر تنها و تنها او بوده كه در ميانِ خـيلِيلِ








 را در لذتِ اين ديدارهـا شـريكت مـىكرد و بـه هـمين دليـلِ جـويندگى و بـويندگى




 تنها خرجي جـندان نـداردكـه جـه بسـا رايگـان است، در مـيانِ مـليونها تـن مـهاجرِ


 يكت فرصتِ "استـنايى، بهترين و بيسترين بهره را بگيرد و از يكت جوانِّكمدانسِ بـر

 منزهطلب است و مسلمانِ راستين". بـراسـتى، از ديـدگاoٍ يكت „آزاديـخغواه، مســلمان

ماو مدرنيتت

بودن جه جرمي ست كه مشملباف از بابتِ آن بايد اينههه دشنام بسـنود؟ من نمىدانم كه مـخملباف ا كنون در مسائلِ دينى جه گونه مى اند يشـد، اما بـاكـارهاي سـينمايـى و ادبىاش نشان دادهكه با مسلماني ثُر دروغ و ريا و مردمفريب ميانهاي ندارد و اگر كسى از ساحتِ ايمانِ خود در برابِ كسـني كه آن را دستمايهي دروغ و و فريب و مردممآزارى و غارتگرى مىكنند دفاع كند، درود بر او. مسلمانى به خودي خود جهـ گونه جـرمي سـتكه خانمِ نـدايـى از بـابتِ آن مـخـلباف را اليـنجنين سـرزنش مـيكنتد و دشـنام مى مهند و اين انامسلمانى" هم كه ديگرى را تنها بدين سبب كه باورهاي ديگري دارد تاب نمى آورد، با آن مسلماني خشككانديش كـه هـر كسـي راكــه از رنگكِ او نـباشد محكوم به اعدام مى داند جهه فرقي دارد؟ و اگگر مـا خــواهـانِ جـامعهي آزادايــم و در جامعهي آزاد روادارى (تولرانس) اصل است، جـه گـونه مـى توان كسـي را بـه جـرمِ مسلمانى محكوم كرد؟

## ايدئولوزى، اخلاقيات و فر هنگ؟

## سخني دربارهي روش و ديدكاه














ماو مدرنيتت

هشيارى نباسيم بلكه از آن، بى ميّج فاصله و واسطهاي، به مهه جهز بـنگريم؛ درست
 هميشُه در كارِ ديدنايم و اين ديدن براي ما تـام و تــمام و مـطلق است و بـكـلَ از يـاد
 ديدن و ديده و ديدگاه مطلقيَتِ خود رااز دست مىدهدكه نسبتِ بى فاصلهي ما با آن جاي خود رابه نسببتِ با فاصله دهد، يعنى بتوانيم آن را انز ديدي ديگر أبرَه قرار دهيم و مـجون عينِ خارجى بدان بنگريم و از جبسـتي آن بـرسش كـنيم. هـــين گـونه است نسبتِ ما با ممهي آن جيزمايي كه ما از راoِشان به جهان دسـت مىيابيم و به وسـيلـي

 مرتبهي ديگر به اين يكت مىنگرد، آگاهي بیواسطهاي ست كه نسـبـت بـه خـويش ناهشيار است، زيرا با خود فاصلهاي ندارد و بىواسطه به جيزهاي ديگر، از جـــهـله بـه مهـي رهيافتماي ديگر بـه جـهان و وسـايلِ شــناختِتِ آن مـىنگرد. بـنابرابـن، در



 نيز، اگگر جه در خود مطلق است، از ديدگاهي ديگر موضوع و نسبى مىشود. به عبارتِ ديگر، مطلق هرگز از آن حيثكه مطلق است موضوع (أبرْه) قرار نمىتواند گرفت و
 زمينهي زمينهما ست كه مهه جِيزي بر روي آن مىايستد و خود از هر تكيه كامي آزاد


 صوفيانه و عارفانه در اين بابِ وارد نشـده باشيـه، به اين تمنيّل بسنده مىكينـم كي "مطلق"

براي ما همجچون نسبـِتِ تاريكخانهي دوربـينِ عكـاسى بـه عـدسي آن است. عـدسى
 برده مىشود، اما در متنِ آن تاريكى و سياهى ستكه عكس شـكل مىگیيرد و ثـابت مىشود. مراد آن است كه آن تـاريكي زمينه شـر طِ لازمكـاركردِ هـر دوربـين و هـر ادستگاهِ شناسندهشالي ست و علم و فلسفه و ايدئولوزیى و منطق و اخحلاق دستگاههاى شُناسندهاند و هر يكت بر حـبِ ساختمان و كاركردِ خود مى توانند تصويري از جهان به ما بدهند و ما تا هنگامي كه نكوشيدهايم آن تاريكي زمينه را در آنها رار روشن كنيمه







 درونِ هر دوربيني به جهان مىنگريم و تـصويرهابي هـمـ جـيز را الز راه آن دريـافت



 نسبت به علم و از
 منطت است و اخحلاق اخلان. يعنى. هـر يكت از آنها از درون خـويش



نقنّي ندارند، بلكه هر يك از اين دستگاهماكارِ خود را بـر حــِبِ ذاتِ خـو


 ذاتِ آن جيز از بيرون صورت اخلاق نا گزير غيرِعلمى و غيرِفلسفى و غيرِمنطقى و غيرِيرِ اخلا






 عمل و دربندى و محدوديتِ آنهاست. به عبارتِ ديگـر، هـر شكـلي از آگگاهى بـه









 بعنى از آنجا كه، سرانجامه شناخت و جه بسا تنها شناختِ ممكن براي بشُر را شناخبِ

























"غير اخخلاقىى" يا ماوراء اخحلاقى ست.

## چرا اليدئولوزى؟؟
















> دارند.








و مفهومي ست بنيادى كه با فهمَ آن مىتوان راه به فهمِ معناي لاوضعِ بشرىى، و نيز وضعِ


 اين وازه نا گهان از كمينگاه بيرون مى جهد و در بيشابِيسِ صسنه علمدارِ مـعناي يكِ زندگى و تاريخ مىشود. در بداهت و روشنى و بى خجون-و -خرايي برخي وازهمهاست

 آن مفهوم رامبر به آن است دست يـافت. بـراي شــناختبَ مـر ״جـهانه و مـعناي هـر صورتى از زندگي انسان مىىبايد مفهومهاي اساسى و (اسادهش و پبديهي" آن را ممجون مسأله و برسش طرحكرد و از روشني خيره كنندهي ظاهري آنكه از شدتِ روشنى و بداهت معناي باطني آن را -ـباطنِ آن را
 فرهنگی،كه (جهانِ بشرى" ست، مــيانِ مـفهومها روابـطِ انـدامـوار وجـود دارد و بــا

 دارايِ روابطِ انداموأربا يكديگر باشند و تنها در جنين شبكهاي از روابط است اسه يك

 ضروريكاركردى با همهي اجزاءِ ديگر است و بر همين مبناست كه بادر دست داشتْنِ

 مفهومِ اساسى را متعلق به يك ساختِ كلي معنايى دانست كه در جهانِ معنايِي خاصي



ما و مدرنيتت
ساختتي زندگى مـمجون كون و فسـاد در مـوردِشان صـادق است. ولى مـرادِ مـا از آن

 (بيولوزيكت) فروكاستنى نيسـت بلكه مر تبه و هستي خاصِ خويسُ را دأرد كه در عينِ



 صورت از زندگى نقشي بنيادى دارد. رابـطهي جـهانِ تـارينخى - فـرهنگگى بـا جـهانِ زيستى مانندِ رابطهي جهانِ زيستى با جهانِ فيزيكى - شيمبايِى ست. يعنى، شـمانگونه كه جهانِ زيستى به جهانِ فيزيكى -شيميايى مـجچون بايهي خويش نِياز دارد و بیى آن نمىتواند بود، و در عينِ حال، از آن بر مـىگذرد و صـورتِ ويـرّهي هستـي بـرتر و



 خويش و قانونها و بديدهماني ويرزهي خـويش است. رابـطهـي آن بـا ردهي زيـرينِ خويش رابطهي نغى است، به معناي ديالكتيكي آن، يعنى منحل كردنِ آن در خويش و فرابردنِ آن به ردهي خاصِ خويش. در جـهانِ تـاريخى - فرهنگگى، "زنـدگى" در
 - شيميايي رادر خود منحل مىكند و به مر تبهي خويش فرا مىيرد و قوانينِ فيزيكى ـي شيمبايىى در شُرايطِ حياتى فعاليت مىكيننذ.

 ساختِّكلي ارزشى - معنايي آن متن ببريم. ايدنولوزى رااز دو بجهت مىتوان بررسى

كرد، يكي از جهتِ ربطِ آن با جهانِ تاريخحى - فرهنگى و ديگُري، بويرُه، از جـهِتِ


كوشيدكه به اين هر دو وجه برسـبـم.

## ايدئولوزى چيست؟




 برقرار است و در رأسِشان هستي مطلق قرار دارد كه مـان انـي


 آرمانشهر رمنمون شود. بر مبناي جِنين نظامي ميانِ صورتهاي ازلى و.نابتِ جـيزها


 ارزشها - ارزشهاي ازلى و جاودانى و مطلقى مبناي وجودِ ممه هيز باشد. اين








غايتاش ايجادِ ״بهترين" روابط ميانِ انسان و انسان است. اخلاق مى خواهد بر مبناي
 ساز -و -ساماني غـايى دهــد و آن را از "تـبامى" و "فسـاد، بـرماند يـعنى ايـن هســتي
 برايِ هميشه نجات بخشُد و آنجهه راكه جاودانه و خدايى ست در آنحه گذراو طبيعى










 شورشِ فرمانبران شود.









انديشيده باشد و اخلاق را از نماي بر زرق-و -برقِ مطلقنماىاش بيرون كشيده باشد، مىداندكه نه يكت اخلاق در جـهان در كـار است نـه يكـ ســياست، بـلكه اخــلاقهما و

 سياستِ مطلق مىداند، زيرا طبيعتيكه موتورِ گردانندهُ آن است خود را را طبيعتِ مطلق مىداند وكلَ هستى را الز خويش و براي خويش مى مخواهد. امًا ايـنكه هـر اخـلاق و سياستي طبيعتي دارد و هر طبيعتي سياست و اخلاقي، اين مربوط به آن رازِ شگگت و

 دارد و همان (اخوده، يا ذاتِ اوست. اين نكته را در عالم حيوانى نيز بروشنى مـى توان

 نيز در بر میگيرد. و آنگاه اين هاخلاق، هنگامي كه متو جهِ عالم بيرونى مى مشود براي خود، براي رسيدن به هدفهاي خِي خود سياستي به كار مىبندد و هر جانوري "سياستِّ"
 اتسانى، در اين موجودِ جهاندار و جهانگير و جهانخواه و جهانخوار استكه اخلاق و سياست طنيني كيهانى پيدا مىكند، يعنى اخلاق و سياستي مـى شود عـالمكير يـغنى از محلودهي محيطِ طبيعى سر به سوي آسمان ميكثد و طنينِ صلـياي خـود را در زيرِ
 "آسمان، بر او مى بارند و او در زيرِ اين بارشِ آسـمانى ستكـه خـود را الز "آلايشِي" طبيعت مىشويد و به موجودي انورانى" بدل مىشود، يعنى يكـِّارجـهـ اخــلاقى! !امتـا


 اماناش دهد، مى خوامد يكهتازِ عر صهي هـستـى بـاشد و نــوع خـود را تـا بـى نهايت

ماو مدرنيّت

 طبقها'ى، قومى، ملى، نزُادى - مى فخوامد تنها اخخلاقِ مسلط بر عالم و، در نتيجه، تنها فرمانرواو سياستمدارِ عالم، باشلد.
و اما اينكه هر اخلاقي سياستي دارد و هر سياستي اخلاقي و اين هر دو وابسته به



 تازمي در راهِ رشد، انحلاقِ مربوط به اططبيعتِ ديگِر و در حالِ تكوين، يعنى الخـلاقِ بورزوازی، را نمى شناخت و نا گزير آن را نسبت به اخلاقِ قرونِ وسطايى بد اخلاقى





 „انسانتِت، يعنى اخلاقىترين جهان، يعنى آرمانشهر، است.








مىداند، و هر جه جامعهي بشُرى از حالتِ طبيعى بيشتر به سوي جـامعهي بيبحيدمي غيرِبيعى يا اماوراءٍ طبيعى" ميل كرده و در اين جهت كوشيده است، بيـّتر اخلاقى -

 همساز كند و مطابقِ آن بيروراند، تا به امروز كـه نـظامهاي سـياسي تـوتا تاليتر خـود را








 داراي جهتي انحلافى و غايى مىيبيندكه مىبايد جـامعه در جـهـتِ آن حـركت كــند و

 ثابت از ارزشهاي ازلى را فراجُشّم داردكه از اهجهانِ ايدهها، فرود مى آيد و بر مبناي


ببندد.
 هـت و همين بيوند است كه خود را به صورتِ دلبستگي (interest) ما به جـنـين يـا



ما و ملرنيتت
در مقام نگگرشِ ايدئولوزِيكك به هستى هستيم. تعلقِ ما به جهانِ خويش و نگرشِ ما بـه





 مى كند، يعنى نگرشِّ ارزشى به هستى، اما از ديدگاهي منفى. هيجِانگارى (نيهيليسم) نيز آن روي سكهي بينتي ستكه جهان را جهتدار و معنادار و ســيركتنده در جـهـتِ خير و غايتمند، بويزه داراي غايتي بشرى، مىىيند. يعنى اين نكته را بايلد دريافت كـه جهت و بى جهتى و معنا و بیمعنايى و ارزش و بیارزشـى مربوطاند بـه مـا، يـعنى بــ
 سيري دارند و او نسبت به آنها جايگاهي دارد و از آن جايگاه جِيزها را پِس و بِش و و
 غايت و ارزش نمى بايد ما را دجارِ اين بِندار كند كه هستى نيز پِيبندِ اين نگرشِش بشري


معنا و غايت در جِيزها نسبت به وضعِ بشر ي ما جِيزِ ديگُري نيسـتـ.

ايلوئولوزى، جحهان بينى، فر هنتَى
ايدنولوزى از آن جهت كه با نظام ايدههاي خود مراتبي ميانِ همه حيز برقرار مىكند و اين "همه جحيز" راه سرانجام، به مبدائي مىبيوندد كه همانا "اخيرِ محض" الست، و جهان را جنان جهاني مىخواهد كه اين "خحيرِ محض" -ـبه هر نامي كه ناميده شود ــ بـر آن حكومت كند، و به اين ترتيب، ميانِ نظامٍ مدنى و سياسي بشر و نـظامِ هـــتى رابـطههاي



دايرهي هستى همان دايرهاي ستكه بشر در مركزِ آن قرار دارد و محيطِ اين دايره آن افقي از هستى ستكه در آن آغاز و بايان، زمين و آسمان، زمان و مكان، ماذه و خداره، بر او بديدار مىشود. يس، بها اين معنا ابدئولوزُى همان جهانبينى است؛ همانظهورِ بىكران در كرانمند، يعنى ظهورِ وجود در جهان؛ و از آنجاكه اين دايره انسانمدارانـه است، يعنى بشر در مركزِ آن قرار دارد، يعنى هر كس، هر تمدن، هر فرهنگگ، هر طبقه،
 همواره آنحه ذاتِ بشرى و بس-بسيار بشرى دارد، تـعيينكندهي كـيفيتِ آن است.


 تاريخى ست و بنيادبخشِّ آن آن صورتي از زندگىستكه در دورهي تاريخي معين

 اين شناسايى زندگى مىكند. تكيه بر فعل ، كردنه در اينجا از آن روستكه زندگی در ذاتِ خويش فعل است، عمل است، واين عمل از آن آ گاهى و آن آ گاهى از اين عمل جدايینابٍذير است. Tن T T گاهى همجِون زمينه و متن در بنيادٍ هر عمل ايستاده است و ارزشِ عمل را تعيين مىكند و ارزشِش عمل يعنى سودمندى يا ناسودمندي آن براي آن
 سودمندىها و ناسودمندىها، به سوي عمل مىراند يا از عمل باز مى دارد. بـــينــان است كه اينهـه صورتها اندركارِ عملِ خاصِ خويشاند و و در شمل زندگى مىكنتد.





## ما و ملرنيّت








 امَا آنجهه در زمينه و در متن ايستاده است و خود رادر بِسِ هزار نقاب بِنهان مىكند، در عينِ حال، همان است كه بديدار مىشود و به زبان مى آيد و خود را بيان مـيكند، امـا


 هستى ست كه آنجه درشت و زمخت و سهـنا كك در زُرفنا جاى دارد، آنگاه كـه بـالا مى آيد و چديدار مىشود، مى بايد سبكبار و زيبا و اخلاتى و خدلايى بُود. ولى مـيانِ





 مى بوشاند.ه و هر بوستي ظاهر و یديدار است و همجون هر يوستهاي سـطحيست و براي شناختنِ Tنحهِ در زير بوشانده است مى بايد آن را اشكافت. ايدئولوزى تا آنجاكه در زرفنا ريشه دارد و در زيركار و متن ايستاده است و به




 هنگامي كه آن طبع به زبان مى آيد، ايدئولوزَى به معناي آگا



مىگردد.

















ما و مدريتت

خودخواه است، اگرچه بظاهر يكت اصلِ بديهى و طبيعى است، اما فهم آن براي ذهن بشُري ما دشوار وگوارشِ انْ در ذهن و تاب آوردنِ آن دشوار است، زيـرا آمـوزشِت

 به فراموشى بسباريماشّ و آن را در جامعههاي زيـبا و آراسـتهي "مـنطق" و شاخحـلاقي" بيوشانيم و آنگاه بكوشيم منطق و اخلاقِ خويش را همحون امري مطلق و جهانگير و
 ديگر بر روي زمين فرق مىكند. همهي موجودات با ذاتِ خويش يگانهاند و آن ران نه

 مى مبوشاند، يعنى در جامهي اخلات. زيرا بشر جانوريست الخـلاقى. و مـىبايد بـراي
 با قالبي كلى و "ازلى" همساز باشدل ايدنولوزُى در عام ترين معناي خود تعلت به جهانِ زندگى دارد، يعنى هر موجودِ زنده از آنجاكه موجوديست تُرشونده و تهىشونده و مـميشن نيازمنـ، موجوديست بــا ريشــهها و دستهــا و بـاها و حشــمهها و بـاللهاي خـويش رو بـه عــالم بـيرون و


 دستگاهي درونى تحليل و تركيب و معنادار مىشود؛ دستگاهي وكه به او مىگويد: هاين خوراكت است؛ اين خطر است؛ اين سودمند است؛ اين زيانمند است؛ اين نه سودمند
 بيرامونِ هر جانور براي او محيطِ „تـعريفـشدهاي"ست كــهـ او در آن اوزش و مـعناي
 خودكارِ خميرِ جانورى نيز "عالم ايدههاهي جاي داردكه در آن هر تجيزي بر حسبِ

يك صورتِّكلَى تعريف و طبعهبندى شده است و آن اعالمِ ايدههاه آن ابيدئولوزى،
 موجودِ زندهاي جهانِ بيرونى رااز ديدگاٍٍ خــويش مـى بيند و تـعريف و طبقعبندى

 مكرريست كه در طولِ نسلها يا در تـجربهي سـر راستِ يكت نــــل بـر اثـرِ تكـرار،




 سويي ساختِ زيستى و نيازهاي زيستي موجودِ زنده و از سوي ديخِ هر حيز تعيينكندهي جه گونگگي اين پإيده، است و از آنجاكه ساختتهاي زيستى و
 بى شماراند و آنچهه بشر در زيرِ يك نام ترار مـىددهد و ايـدهاي ثنابت و ازلى را از آن مراد مىكند، جز ايدهاي بشرى از آن جیيز نيست و آن هماني (identity) منطقى

 حیزيست (يعنى داراى ارزس و معنا، و در نتيجه، وايدههاي ويزهابيست) و در وضع

واما، در بشر، در موجودِ زندهايكه در عبينِ تعلقَ هـ طبيعت و جهانِ زنده، از آن آن برآمده و نسبت به آن إِشرافي كلَّى دارد، يعنى موجوديست كه در در عينِ آنكه در زما
 دارد. يعنى اينجا با موجودي سر و -كار داريمكه تمامي نبازها و شرايطِ موجودِ ريده رادارد، امما موجوديّتِ او نه در محيط، بلكه در جهان جريان دا, :. در اينجا اشارارتِ




 مى گيرد.













 آن مىكوشبد، هر انسان جهاني براني

















 (حقيقى" ميكنيم و مىبايبد در آن از حـقيعتِ خـويش و جـهانِ خـويش و ايـدهماي

 مى شود.

## ملدينهي انسانى















ما و مدرنيتت
 مى آيد
مدينه „بامَيْستان، انسـانى سـت و جايي سـت كه "روح" نطفه مىبندد و فـرمنگك شُكل مىگيرد و بديدهماي مَدَنتيت بديدار مىشود. مدينهي انسانى آنبا بديد مي آيد
 خويش به درآمده و به خود مىنگگرد و در اين شـكافت از درون و بديد آمدنِ بيروني
 ديگر، مدينه خاصِ موجودي سـتكه واردِ عرصهي زندگًاني تـاريخنى شــده اسـت و تاريخ مـانا سرگذشـتِ برآمد و فروشدِ مدينههاست. در فضـاي مــدينهي انسـانى و در عرصهي كاركردِ "روح" اسـت كه طبيعت در انتتارِ انسـان و زيرِ نگاهِ او قرار مىگیرد و "طبيعتِ، انسان براي انسان نيز موضوعِ سناخت و تجربههاي "روح" قرار مىگِيرد و از



 "T.

 كلْيتِ ايدهـا به او اين المكان را مىدمدكه بر جزئيتِ بديدمهاي طبيعى جيره شُود و
 رابطهاي با "اجهان، بدل شود، يعنى با تماميْتِ "مــه جـيز" و بـه ايـن مـعنا مـو جودي مى شود سايدنولوزيكنا.
 ابتـدايىترين صوزتهاي Tن، داراي نوعي هشياري تارينیى به خحويش اسـت. بـلـين معناكه با نسبـت دادنِ خويشَ به خاستگاهي و باگرفتنِ نظامِ ارزشما و معناي زندگِي

خويش از آن خاستگاه، خود را مىشناسل و در جهتي سير مىكند كه بازگشتـاش به همان خاستگاه است. صرفِ نظر از مر خاستگاهِ هواقعى، كه براي بنيانگذاري مدينهـا بشناسيم، آنجه معنا و حقيقتِ زندگِي مدينه رابدان مىبنخشَد مـمانا رابطه و نسبتي ست كه ميانِ مردمِ مدينه و خاستگاهِ آن برفرار استـ و اين رابطه تعيينكتندهي معنا و ارزش و همحنين جـهتِ زنـدگى در آن مـدينه اسـت. مـر مـديكهي تـازه بـا اسـطورهاي بـهـ اسر آغاز"، به ازل، مىیيوندد، كه در آن سر آغاز عهدي تازه ميانِ انسان و پمبدأ، بسته


مىگیيرد و سر آغازِ تَاريخ.
عهدي كه در سر آغازِ مدينه بسته مى شود دربر دارندهي عللي سـت، و اين عدل همان روابطي از ارزشُها ست كه جايگاهِ مركس و هر چيز را معيّن مىكند و ا"جهان، را نظام مىبخشُد و مبناي رفتارِ آدميان در مدينه قرار مىگيرد و مايهي توجيهِ تـدرتِ Tان مىشود. قدرت در هر مدينه خود را از جهتِت نسبتي كه با المبدأها دارد و به نــامِ آن هاسبانِ نظامِ مدينه است تو جيه مىكند. مدينه تا زماني هابر جاستـت كه آن عهد با اعتبار است و قدرت بر آن تكيه دارد و به خاطرِ آن عدل و آن مبدأ مردم آ امادهاند خود را به خطر افكنند و فدا كارى كنند. با عهدي كه در سر آغازِ مدينه بسته مـى وشود حـقّي تازه يديلار مىشود و در برابِر آن ناحفي تازه، خِرَدي و جنوني، شـايسـت و نـانـايستي، و


كه باسبانِ نظم مدينه استت. و امّا، معناي دروني زندگي هر .مدينه جيزي جز ${ }^{\text {جن است كه از بيرون، با مـعيارِ }}$ زندگانى و تمدن و "جهان بيني" ديگر به آن داده مى وشود. رابطهي مدينه با امبدأ، آن


 اسـت كه روحِ اخلاقى و تاريغى -فر منجگى شكل میگيرد و سير مـىكند. بـه عـبارتِ


## انواعِ مدينهدا



 بيش -مدرن و ديگر مدينههاي مدرن.
 همواره نسبتِ آنها با مبدأ نسبت با خدايان يا با خدا ست و تعلق به روزگاري دارد كه انسان با T گاهمى به حضور در "اجهان، خود را مىشناخته و معنا مـىكرده است و ايـن
 هستى و معنا مىيافته است. نظامِ سياسى -اجتماعي انسان نيز همجون بار هامي "طبيعى"
 میىزيسته، مهواره معناي روابط و قاعدهها و قوانين و ارزشه هاي مدينه را در نسبتـبا
 مدينههايي همواره دري به سوي ماوراء، به آسمان، به بهنهي فرمانروايمِ خدايان، به آنجِه »جاودانه، است، داستّهاند.





 مقدس و ازلى اندكه فرهنگت و مدنيتّ بر بايدي آنها قوام مى "افطرتِّا او در اين ديگٌ استكه بخته و يرورده مىشود. اقوام در گذشته بر مبناي اين

دو عنصر، يعنى دين و زبان، شكل مىگرفتند و بِيد مى آمدند و هر قومي بر مبر مبناي اين دو عنصر هويتِ خود رابه |فرادِ خويش مى بخشَيد و دينها و زبانهاي قومى همواره دين و زبانِ دولتِ قومى نيز مى ششد و حتًا زمانيكه قومي امبراتورى نيز بر پبا مـى
 بود، يعنى شهر و ديارِ او شهر و ديارِ همزبانان و همكيشان او بود بار و و هنوز دولت نهادِ هستهاى و مركزي زندگي اجتماعى به شمار نمىرفت.
امًا با انسانِ مدرن است كه معناي تازهاي از "مبداءك، بِديد مى آيد. مدينهي انسانِ مدرن بر بايهي (انسانيّتا بنا مىشود نه الوهيـت. انســانِ مـــرن در رابـطه بـا جـمعيتِ انسانى خويش است كه معناي هستى خويش، حقيقتِ زنــدگي خـويش را مـى


 مدينههاي كهن مىكند و به نام اين اسطوره است كه مدينهي انساني نوين بنا مى شود.

 نظريه، در (ازلل،، در سر آغازِ تاريخ، عهدي ميانِ انسانها بسته شده است كهـ، بنابر آن، آدميان از حالتِ فرديْتِ وحشّى به قلمروِ جمعيت و مدنيتَتا گام نهادهاند. اگـر "اعـهِدِ
 "اعهدل، آغاز مىشد، اكنون "قراردادِ اجتماعى"، فراردادي كه بايهي مدينهي انسانى را مى گذارد، مدينهاي سياسى را بنيانگذارى مىكند كه دولت محورِ زندگى و هستي آن
 مىگيرد. در اين اسطورهي جديد، كه آفريدهي ذهـنِ مــرن است، دادمي نـنـستين "ادولته است. آدمى با حضور در اين مدينهي انسانى، يعنى در سايهي دولت استك به حقيقتِ انسانيتِ خويش و صلح و سازش ميانِ انسانو و انسان دست مى يابل. دولتو قانونگذاري او همانا جاي ارادهي خدا را بر روي زمين مىگيرد. بسطِ اين نظريه نـزِدِ

مابز و روسو و كمالِ آن در فلسفهي سياسي مگل ــكه سرانجام دولت راارادهي خدا

 نسبت مىيابد و ديارِ او ممان تلمروي مىشود كه دولت بر آن حاكم است و او با آن

 است كه با هاراده، مطلِي خويش دولتِ خويشُ را بنياد مىگذارد و عهليكه در زيرِ عنوانِ قراردادِ اجتماعى ميانِ فـرد و "تــنوارهي ســياسي مـلى"، بـــته



 ممان اسطورهي مدرن، سر آغاز و مبداء و هازلى"، و در نتيجه، پابدى، تصور مىشود.





 مدينهي انسـنى جز مدينهي سياسى نيــتـ. خلاصه، آنجه امروز بر روي زمين غــوغا درافكنده شانسـانِ سياسى، اسـت

## كاريخِ و جِغرافياي مدينه

هر مدينهي انسانى تاريخ و جغرافيايمي دارد؛ يعنى عرصهاي در زمان و مكانـان، و يا بــ

فر منگي كيفيتت و ماهيـتِ پمبداء، را روشن مىكند.
 مدينهي انسانى را مىگذارد؛ و حق، به معناي وجودِ مطلت، مبداءِ هستى است به معناي عالم و نظام كيهاني آن. و از آنجاكى مدبنه هستي ناريخى دارد، يِيونِد آن با هسـتى و




 او،كه نإديدار است، به تول عارفانِكهن، ناشناختنى و نا گفتنى و تعريفنابذير اصرير است.
 بايه گَاري هر مدينه ذهنها با نسبتِ تازهاي به سوي امبداهـه متوجه مىشود و و از آن مايهي روشنى و نظم و مقياسِ عدل مىگیِرد واز آنجاكه اين نسبت داراي جهـِّتِ معيْن و صــورتِ مــعيْن است و עاحـقى رادر صــورت بــديدار مـىكند، داراي خـصلتِ



 به ماهيتِ آن مدينه و شا گاميه ايدنو

 مى آورد.
مدينهايكهن و مدرن از جهـِ قلمروِ تارينىى و جغرافيايى نيز با يكديگر فرن دارند و اين فرف برTمده از نسبتِ آنها با امبداه، امـت. مدينهماي كهن بيرون از زمانِ گُتيانه و جغرافياي زمين، زمانِ مينوى و زمينِ مينوى و، در نتيجه، تارين و بجغرافياي

مينوى داشُتندكه در جايي "ديگر" و وقتي "ديگُره قرإر داشت و از آنجاكه سـرمنزل. غايبي خويش را در آن "جاه و آن "وقت" مىديدهاند، آگاهى به اين تاريخ و وــويشِ


















 ناشناختهي هستى همراه مى شوند.

 طيفِ يهناورِ آن است و به همين دليل آن سرمنزل براي ايشان در پماوراء، قرار دارد و

سير در تاريخ و جغرافـياي گِيتيانه بـراي ايشـان جـزئي كـوجكك از سـير در تـاريخ و جغرافياي "هستى" براي ايشتان است؛ و شايلد به ممين دليل است اسكه سـير در تـاريخ و

 مقصودِ ما از تاريخ و جغرافيا در اين معنا بسيار گَستردهتر از معناي عادي اين دو كلمه است. در اين معنا مرادِ ماگستر هي هستى در زمان و مكان است تا مرزِ اععدمي.كيفيت و ماهيبِ اين تاريخ و جغرافيا را نسبتِ انسان با پمبداء٪ تعيين مىكند.

## ايوئولوزى او آرمانشهر

 تمامي احكام نيك و بد با با رويكرد به آن الگّوي عاللي اخلاق و و رفتار صادر مى شود مى بايد در آن مدينهي كامل جارى باشد. تصويرِ مدينهي كامل ممان پناكجا آبادشي ستكه هر فرهنگي غايتِ زندگي انسانى را رسيدن به آن مى داند. شاناكحا آباده شهري ست كه آدمى با ورود به آن تمامي تضادها را بشـت سر مى گـذارد و در يگانگي كامل با خود و جهان در آن زندگى مىكند. تصويرِ شهرٍ كاملِ انسانى، كه در آن بهترين روابطِ ممكن بر اساسِ قوانينِ (ازلى" برقرار است، در ايدئولوزُي مدينه (يا حاكم بر مدينه) باز مىتابلد. از آن آسمانِ هايدهها، ستكه اين تصوير بر انسان فرود مـى آيد. از ايـن
 راهبر به آرمانتهري ست و هر آرمانشهر بر اساسِ يك ايدئولوزُى بنا نهاده مى شوود. هر ايدئولوزى غايتي عملى دارد؛ يعنى ارزشيابي جهان است بر اساسِ دسـتگاهاهي از ارزشهاكه غايتِ آن بود-يافبِ ارزشها در عمل است. بدين مـعنا هـر ايـــنونولوزى يك دستگاهِ اخلاقى و يكك برداشتِ اخلاقى از هستى استكه نا گزير مـانتدِ هــهـي دستگاههاي اخلاقى تاكنون، جهان را آلوده به عنصري از ششرّه و "فساده مىداندكــ
 بديد آيدكه در Tن هماهنگي كامل برقرار باشُد. به اين ترتيب، هر إيدئولوزى متوجه

ما و مدرنيتـت

به "جهانِكامِل" خويش است و هر ايدنولورُيكوشا در يهي بود-يانتِ "جهانِ، خحويش است. به عبارتِ ديگر، هر ايدنولوزى دعوت كتنده به ارضِ موعودي ست؛ سرزميني كه در آن جهاني بسامان با نظمي بیكمـوـوـكاستـ وجود دارد؛ سرزمينيكه در آن نظم مياسى و اخلاقى به كمال استت و انسان در آن از كثا كشـي كه در ايـن جـهانِ اغـير
 اخلاقىسسياسى ست كه در آن هيجِ كس و هيجِ چیِز از قانونماي نهاده بر آن سر باز

 آبنده برقرار شود و همسي عالم در سايهي "اصلعِ كلِ، آن بيارمند. مـمجنان كه گفتيه، هر ابدثولوزُى مىخواهد نظامِ خويش را در جهان برباكند و يا نظام خويش را ــكه بر

 بنا شده است و به نام آن است كه گنامكاران و بز مكاران راكيفر مىدهد. در مقابلِ اين "ايدئولوزي حا كم، ايدنولوزى يا ايدنولوزیىماي مصكومان نيز دعوني ديگر دارند،

 اخلاقى از هستى است، برداشتِ او در اين مورد نــيز بـرداشــتي اخــلاقى ستـ، يـعنى

 يريراستن عالم از 'اين شرَ را وظيغهي اخحلاقي خويش مىداند.

بشر تاكنون از دوسو از اين جهانِ یآلوده به شرّ و فسادهگريخته اسـت، يكي به سـوي گذشته، به سوي بهنـت خرمِ گمشده؛ و ديگري به سوي جهانِ كامِل اخلاقي آينده. اين گريز به سوي جهانِ بهزمان و "فساد نايِيري"، به سوي

جهاني آسوده از كشُاكشُ شايد بُنِ همدي داستانِ بشُر بر روي زمين و همدي هياهو و مدي عظمتو مـهي حماقتِاو باشد. گويى كه در غوغاوكـيا كثيكه در اندرون و
 دارد و دو عنصرِ ناممساز (اروح" و "مـادها، اططبيعت، و امـاوراه طبيعت)، "جـهانِ
 در بندبازي شُگفتِ بشرى در ميانِ پدو عالم، نـيروي جـاذبهاي او را فـرو مـىكــد و
 مغا كك استكه او رااز اين بندبازي ثيرنج آسوده مىكند.گريزِ بشُر از دو سو گريز از

 بازگزفته شده باشد و همدجِيز از پماوراءء سامان يافته و فرامم شده باشد
 بنياد يكى ست، اگر جه در دو جهتِ منالفـ استكه در جهتبا يكدِگگر مخالفاند، اما در غايت يكى هستند و آن غايت بر داشتنِ بارِ هانــانِتَ، از دوبِّ بشر و باز گرداندنِ او به حيوانيتت يا فرشتغى ست.



 هستندكه پفساده در آنها راه ندارد، زيرا دگرگونى در آنها راه ندارد. "فساده يعنى آن



 صورتهاب تازهاياز هستى رادر كار مى 'آو ردكه اگرجه از ديدگاه هستيمندان تازه ه،
 "فساده است در نظام. اين وازْهي \#فساده در زبانِ فلسفي (در مقابِلِ پ كونغ)، در عـينِ




 ماشينِ قدرتي ستك هر نظامِ اجتماعى را إسدارى مىكند.


 اما يكي (بهشت) در آغازِ زمان جاى دارد (ازل) و ديگُري (آرمانشهر ) در بايانِ زمان
 گردش نيفتاده و آدم در بك حالتِّ نتئه و بيخودى، در فضاييك كه در آن از دگرگونى وكار و رنج خبري نيست، حضور دارد، اما حضوري برنتشئه و غوطهور در حـالتي ثـ








 فرويد، آذ حالت آسودگى و ايمنى آغازين در بطن مادر است، حالتى ستكه در آن
ruq $\qquad$ ملـينهي انسانى

هنوز موجودِ بشرى رنجهاي زايمان را نكشيلـه و در گیر -و -دارِ جـهانِ گَـنـرا و عـالم
 موجودي ست كه هنوز اگزيستانس ييدا نكرده، يعنى از خويش برنيامده و در جهان حضور نيافته است. و يا به تعبير دبگر، موجودي ست كـه هنوز به صورتِ طبيعى در اتحاد با طبيعت مىزيد و در گير -و -دارِ عالم اخخلاقى (پانسانى") نيفتاده است و هنوز


كه حاصلِ اين رويارويي ست، در نيافته است.
 است. بهتتت اگر جهانِ بـيهُشى و خـود بـه خـودي طـبيعى ست، آرمـانتهر جـهانِ قانوبنروايیى و حكومتتِ مطلقِ عـعَل و اخــلاف است. آرمـانشهر جـهانِكـاملِ نـظم و
 ميانِ انسان و طبيعت است. در بهشـت انسان در ميانِ داد -و -دهشِ بيكرانِ مادرِ طبيعت
 "نيكك" و \#ابد" بى خبر است. اما آرمانتشهر جهانِ كامل اخحـلاقى ست و عــالمٍ سـلطهي هوش و هشيارى؛ جايي كه آدمى گامي از قانون كزُ نمىگذارد و در آن و جودِ دولتي

 دگرگونى را در آن راه نِسـت و هنوز با در دايرهي زمان نتهاده است، آرمانشهر كه در

 در بهشَت فرديَتِ آدمى در نوعي كليَتِ طبيعى غرقه است و اتـحادِ انســان و طـبيعت


 يكبارجچگى جهان شكاف افتد). همينگونه در آرمانشهر فرد جپان در جامعه فرورفته

ها و ملرنيّت

الست و جامعه چچنان يكـارجه كه فرد در آذ جـز مـهرهاي در مـاشينِ جـامعه و دولت
 دارد. در بهشتا اگر اتحادِ مطلت با طبيُت در جوارِ خدا حاصل است، در آرمـانشهر اتححادِ مطلق با دولت تحاصل است، يعنى با نظامِ تدرتي كه مظهر مـطلتِ نـظمِ انــلاقى ست، يعنى نمايندهي خدا و تازيانهي خدا بر روي زمين. همجنانكه در بهشتـ زمان و افسـاده جـارى نـيستا در آرمـانشهر هــم هـــجنين. در تـصويريكـه تـامس مـور،

 مثالى و ازلى و ثابـتِ خويش استى. تصويرِ اين جهانِ كامل و نابتِتِ اخلاتى راكه بناي آن بر سياست است، خواجه نميرالدينِ طوسى در اخلالِي ناصرى جنين بيان مىكند: الما مدينهي فاضله اجتماعِ قومي بود كه همتهاي ايشان بر امتناي خـي





 اختلافِ اششخاص و تباينِ احوال غايبِ افعال ممهي جماعت يكى بود و و طر ف

و سير موافتِ يكديگر. يعنى وحدتِ ايدنولورُيكت و نوعي توتاليتاريسم شُرطِ لازمِ وجـودِ مــدينهي فـاضله السـت

 رنج هاييكه در آن برده است، بدان میرسلد، ساصلِ انــديشهي ديـنى ست. تـصويرِ بهشت ، حنانكهُذشت، در سادهترين و نتخـتين صورتِ خود، تصويرِ فضايِي طبيعى

سـتكه در آن مشهي وسايلِ لذت و آسايش بهكال و فراوانى حامـل اسـت. بدينسان،











 فلسفه و آرمانتهر رابطهاي خرورى ميانِ فلسفه و ايدنولورزى يديد مـى آورد. غـايبتِ

 ثابتِ عقلى (عالمِ مثّالى) خوار شـمردها است.


 را تشكيل مىدهد، بلكه ممجون غايِتِ انديشهي فلسفى، نهفته و آشّكار، در زيركارِ آن قرارگرفته است. غايتِ آرمانشهري فلسفه رامى نوان در جهتِ نگرشِّ تمدنِ مدرن




عقل ها) مى خواهد به جهاني بر سدكه سلطنتِ عقل بر آن مطلق باشد؛ يعنى در جهتِ آرمانشههر حركت مىكند و مـما كنون گونهاي از نظم سياسى در جـهان هـت (يـعنى
 هواي نفسِس فردى ياگروهى يا طبقهاى داشتـه باشد.
 تامس مور میيردازيم. روايتگرِ آرمانشهر در آن كتاب شخصصي ست مـريدِ يـونان و
 مـهـترين خـصلتِ يـوتوبيا آن است كـه جـامعهاى ست سـياسى و در آن از طـريقِ قانونگذار و دولت همهحيز، همهي رفتارهاي افـراد، زيـرِ نـظارتِ دقـيق تـرار دارده


 سدههالي ميانه كه اغلب بنيادي دينى دارند و در نتيجه، بنيانِ اساطيري آنها رابا خدا خـدايـان بِيوند مـيدهد، بـنيانگذارِ آرمـانشهر مـور شــخصيتي سـياسى ست (شـاه يوتوبوس) و دين وكليسا در اين نظام بخشي از نظام دولتو دستنشاندهي آن است.
 نگذاشتهن است و براي آنكه رابطه با خارج زيرِ نظارتِ كامل باشد آن راباكندنِ كاناللها


 قالب ريخته مىشوند. در اين جامعه مالكيتِ فردى وجود ندارد، زيرا مالكيت را سـرِ همهي فسادها مىشمرند. مالكيت بر گردِ امن" و "مـنـتّت" مـىترددد، حال آنكـه در

 از جامعه حذف كند؛ و نتخست و بالاتر از عمه مالكيتِ خصوصى راكـه بــنـيادِ آن بـر

فرديَت است. در دولتِ توتالِيتر تسلطِ ايدئولوزى مطلق است و هر جيزي كه بيروناز
 بر آورندمي خواستههاي دولت بـاشـد. در جـنـين بـينـنـي از مسـئلهي بـــــر و اخـلاق،
 از ميان رفتنى مىدانند.

## * شرق و غرب

شرق و انسان





 بيوستغ دشمنـى در برابر جهانسالاري رومى (Imperium Romanum) و جـه بـه






ما و مدرنيّت
"بربريـت يا نيمه بربريـتِ آن سـامان مـىدهد و بـه خـودT گـامى مـىرسـد. بـا رشــدِ

 فرهنگي Tنها نسبت داده مىشود، در ذيلِ نِّم "شرت، در درون ذهنيتِتِ غربى همبیون
 تاريخى و فرهنگي مدرنِ اغربى" ست كه وجهِ روياروي آن يا "ديگريِي" آن، به تعبيرِ ميشّل فوكويى، پديدار مىشود؛ و هرجهه غربـ غربيّتِ خود را ــكه نمامي جههانبينى

 رسلـ، شرقيتِت شرق، همجون وجهِ رويارو ياضــِد آن، يــديدارتـر مـىشود. حـركتِ شُرقشناسى كه از سدههاي شانزدهم و هفدهم با مطالعاتِ زبانشناسى آغاز مىشود،

 رابه عنوانِ اشرق، بييند و بشنّاسد. بدينسان استكه در قرنِ نوزدهم تملنهاي جِين و
 يكديگر نيستند، بلكه خود را با نيروهايىى در همسايگى يا در زيرِ نفوذ و حیرگيشيشان
 تاريخى-جغرافيايي تازانى مىدهند كه آگامي تاريخى -جغرافيايبي مــنتي ايشــان را

 ايشنان دارد.


 ندانيم و نام شرقَشناسى در گوشَهاي ما طنينِ ترسانگگِيْي داشته باشد و در برابرِ آن

همان وحشت يا حيرتي راداشته باشِمِكه در برابرِ همه ساخته هاي فن يا يافتدهاي علم غزبى داريم. اما، اگر بناستكه شرقشناسى رابدرستى بفهيم مىبايلد آن را بِارهاى از






 دوردست يا موجود در زرفناي اقيانوسها، انسـان باشد يا حيوان يا زبان يـا روان. هـر

 علوم طبيعى و علوم انسانى و از راهِ لشُكري بیشمار از ذهن ها، از كممايه و ميانمايه و


 نـى كند، با تاختـ-و -تازِ بىامانى كه به همه سو مى آورد هر جیيزي راكـه در سـر رِ راهِ خود بيابد به ماذْمي شناختتي خود بدل مىكند (جنانككه خود را نيز در فلسفهي عـلم و




 اين بروزه قرار گيرد و به علمي يا شانحههائي از علم تعلْقَ نيابد





























 تاريخى ججغرافيايِي (زمانـمكاني) انسانِ شرتى از راهِ مطالعاتِ جغر افيايِ، تاريخى،


 ماذْى از يِرونكه از درون و از درونىترين لا يههاى ذهن و روانِ انسانِ ششرقى" بر وى





 مادْي غربكه، بيسُتر و بالاتر از آن، بادانشِّ غربى دربارمي خود، با اشرقشناسى"،
 زبانِ خود بهگونهي ديگري بنگرد و به آن خود آگامي تازماي بيابدكه از جايگاهِاه او در علمِ مدرنِ غربى سر جشُمه مى گيرده.






 بر تريِمطلق.

انسانِ غربى و علم



























 فراجنگگ آورد.

 ننمايانده است)، مفاهيم علمى اندكك و برا كنده است و شناختت به صورتِ سيستمانة



 نگرشي به جهان نيستند.
براي بِيدايش مفاهيمِ علمىى و فلسفى (به معناي مُدرن) صورت و و ماذّه يا مفهوم و
 تمامي مصداقهاتي ممكنِ خود رادر برگيرند. براي اين كار عتل مى بايد بر عواطف و
 (universal reason) به بديدهما بنغرג. (speculative reason) در تمدنهاي بيش -ملدرن جنين شكافي جز بد صورتِ برخـي مـفـاهيم در حــوزهتي
 بسيار ناحِيز دارد و يا مىتوانگفتكه جهانِ بيس -مدرن، در تمدنهاى كهنِ آسيايى،


ماو مدرتيتت
 بسيار يا تمامي مصداقهاكى ممكنِ موضوع خود را در بـر مـىگيرند. از ديـدگا! يكت مسيجي قرونِوسطا يا مسلمان، دين مصداتي بز مسيهحيت با السلام ندارد و هر جه جز آنهاست يا پ كفر است يا دين نماهاي دروغين يا تحريفشـده كه، به هر حال، با وجودِ مسيحيت بِاسلام ممىبايد از ميان بروند. برای مسيحيت پدينِ" بونانى و رومى وجود ندارد، بلكه آنته هيش از آن بوده است كافركيشّى (paganism) الست؛ مصحچنانكه
 تحريفشدهاى كه با ظهورِ اسلام نسخ شدهاند و براي آن در اساس جِيزي به نامِ دينِ
 و تاريغ دين استكه توتمباورى (totemism) نيز صورتي از دين بهشمار مىرود و
 شينتو و جز آنها نيز وجود دارند. زيرا تنها در ايـن دسـتگاه از انـديشه، كـه دسـتگاٍٍ انديشهي عقلي ناب اسست، صورت و ماذّهي دين از مم جدلا مىشود و صوربِ آن بدل
 مى توانند موضوع مطالعهاي تاريخى يا جامعهشناسيكت قرار گيرند و اصل بر اين السب كه ذهني كه در يي شُناسايي آنها از نظرِ تارينى يا جامعهشناسى يا مردمشناسى ست نسبت به آنما وضعي خنثا دارد و شنناسايِ علمى يا فلسفي او باىبند به هيج ايــماني

مفهوم ادب و غرهنگت براي يكت هينى يا ايرانى يا اروبا يِ قرونِ وسطا جز ادب
 "فر هنگ"، "ابى ادبى، الست و شيوني زندگي "بربران" يا ه كافران،. به ممين دليل، در
 شيوهي زندگى و ر نتار و ادب و فرهنگب اموام يا ملتصماي ديگر مىتوان يافت. و اين
 بوميان آمازن و انريقا تا جچينيان و هنديان و مصر يان و خلاحه تمامي مردم روى زمين





 موضوعِ شناختِ علمى ميكند. اين جداكردنِ صورت و ماذْهاز يكديگر واز راه صورتها يا مفهومها يا ايدهما به هجيزها نگگريستن، همان كاري ستكه علم و فلسغه مىكند و ذهنيَتِ مُدرن، در مقامِ












 ديگُر حنان امكاني براي شـناخت نــدارنـد، زيـرادر ذهـنيتِتِ آنهـا و، در نـتـيجه، در
 بديد نيامده و آنان در مقام سوزّه يا عقلِ ناب (pure reason) روياروي بـديدهما

## ماو مدرنيّت




 ذهنِ فلسفى-علمى با خود و جهانِ خود يكــره فاصله بگگيرد و به عـنـاصرِ ســازندهي جهانِ خود از بيرون، مـججون أُبرْه، بنغرَرد.
اين تنها انسـانِ مُدرن و جامعهي مُدرن است كه علم را بدين معنا و ممعجون ابزارِ



 دارد. زيرا انسان از طبيعت به درآمده و در نسبت با دافقِ مستى، زندگى مىكيند و دانشِ او دربارهي چند ـوـتحونِ هستى و ساختِكيهان و نسبتها و روابط در درون ان بـا رفـتارها و ارزشنهـا و شـيوهي زنـدگي او نسـبـت دارد و خـود


 سخت كيفر داده مىشود.





 از آغاز تا انجامگزارش مىكند. اين پتاريخ، اسطور هایى و افسانهاى نه تنها آنجه راكه تا تا

كنون گذنته است گزارش مىكند، بـلكه تــمامي آنـجه مـى بايد رخ دهـد را نـيز بـاز مىگويد. بدبن معنا، انسانِ سنّتى نيز همجְنان موجودي ست تاريختى و در تاريخ هستى






 مــربوط نــمى شوندكـه خـود رااز تقيدِ اسـاطير رهـانــه بـاشُد، بـلكه در كـنارِ نـظامِ هستى شناسي اسطورهاى زندگاني ناجيزي دارند و گیاهثناسى و بيمارى شناسى و رياضى و مابعدالطبيعهي عـتلى كـه، بـراي مشنال، در تمدنِ اسلامى يا هندى حضور داشتته، هرگز بر روي هم و با هم يكت دستگاهِ بسـامانِ




 نظرى-اسطور




 جارجوبسهاي جهانِ سنتّي آن كرده است: همجنانكه تا زماني كه إين كـار را نكـرده

بود علم مُدرن و از جمله شرقشناسى رانيز نداشتت. در واتع، غربشنـاسى بدين معنا













 بدينسان استكه ششرقشناسى، از سوي آنها وجود دارد، اما „غربششناسى، از








 تمدنِمُدرنِ غربى سـتو بس
















 جامعهي سنتى در اساس به دانُّـِ عقلى بدبين استْ، زيرا ذهنِ فردِ انســانى را الز

 همان آغاز محكوم شُده، زيرا سببِ "مبوطِّ، انسان شـده است. بنا به ايمانِ مسيحى نيز انسان هرجه كمتر بداند به معصوميَت و ملكوتِ آسمان نزديكت تر استـ. جـنانكه در

 بخشّيدنِ آن به انسان او را الز ملكوت و بهـُـتِ ممجوارى با خدا دور مىكند و به زمين

فرو مى اندازد (اسطورهي هبوط). جهادِ عظيم بر ضدِ اندبشهي عقلي يونانى در تمدنِ اسلامى،كه غزَالى بزرگڭترين نمايندهي آن است، و شكستنِ كمرِ فلسفه و بـازماندنِ


 با سنْت سازگار باشـد در آن جذّب شود و فلسفهي عقلي نابِ ارسطويى به عر فانِ نظرى
و حكـبِالامى بدل شود.
 منطق و تحليل و روش سامان مىدهد و معنا مىكند و همان بروزهامي از شناخت است كه ارسطو بِيُ نهاد (با يك فرق و جهشُ عمده از روشِ قياسى به استقرايىى)؛ بِروزهي شــناختِ عـقلى و عـلمي جـهان در تـمامينّت و جـز
 ورودِ mythos به درونِ خود باز نمىگذاشت، بلكه شناختِّ mythos و كتفِ رمـزِ

 ذرَهبينِ روشِ تحليلى و شناختِ عقلى قرار مىدهد. بنابراين، دين و اساطير نـيز از راهِ تاريخ و جامعهشناسى و انسـانشناسى و روانشُناسى جايِي در دستگاهِ فرا گِيرِ شناختِ او مىيابند و آنها از بيرون نمىتوانند بر آن زور آورند و در خود فروگيرند و محدود
 دارد، هرگز نمىتواند به يكك نظامِ فراگِيرِ شناختى بدل شود و هرگّز نمى تواند مـنطقِ


 بياموزد و بهكار بندد اما در بنياد با "جهانبيني علمى" بيگانه است، زيرا ريادر بنياد بينشِ












 مىتهـ.

گذار از شُرق به جهالِ سوم










ماو مدرنيتت re.

 گفتههاي یدرانو نيا كان زيستن و باز زيستن. شكستنِ هر دايرهاي و حصهارياز سنْت، خواه در زمينهي زبان باشد يا شهر و ادبيات يا عادات و رفتارهاي اجتماعى يا ارزشها و منجارها و بدتر و بالاتر از مهـ باورهاي ايمانى، هميـّه بازتابـهاي ســخت بــديد
 دست بدمد. هرگونه شـك و برسـش در آنكاري سـت شُيطانى و نشانهي ميل فرد بـه بيرون آمدن ازگله، و از ممين روستكه افضوله باكيغرهاي سـخت سرِ جـاي خـود نشانده مىشود. انــانِ جامعهي سنتى هرگز جهشمي جز آنهه بيرامونِاو به او مىـردهد

ندارد.
 خودآگامي تاريخى به خود شكل نداده و به اين معنا بن خودِ خودآگاه نــــده بـود، اشُرق، به اين معنا منوز وجود نداشتى به عبارتِ ديگر، تـمامي جـهان تـا آن زمـان كمابيش اسرقى" بود، يعنى اسطوره و دين بر آن فرمانروا بود. و امّا، خود آگاهي شـر به عنوانِ شرق نيز جز از راِْ برابر نهادنِ خود با غرب و و خودآ گُاهي غربى امكانِ نمود



مخالفِ خود، يعنى انسانِ شُرتى را بديد آورده استـ.
و امتا، انسانِ غربى با تثبيتِ انسانِ شُرقى بدين عنوانِ و هويُتي ثابـت و مسخالغ بـا

 جهانِ یدران و نياكان و تكرارِ رفتار و ذمنيتِ آنان جهاني ديگُر نمى ونـاسلـ، به انسانِ شورشى، به انسانيكه جهانِ ديگر (Tنرت) را رما مىكند و جـهاني ديگـر بـر روي زمين مىخواهد. آنجه رشرقا را بدين عنوان مى آفريند و روياروي غرب قرار میدهد، يـويايِي

بى امانِ انسانِ مُدرن براي شناخت و دگرگونكردن است. تـا يـبش از ظـهورِ ذهـنيّت مُدرن و عفلانيَت و علميْتِ Tن، انسانِ غربى نيز جهانِ خود را به عنوانِ جـهانِ ابِــانِ مسيسى مى شناخت كه بيروناز آن جهانِكغر بود و آن رابه نام ايمانِ خود نغى مىكرد.



 شد و آغاز به سنجشُ و ارزيابى كرد، جهانِ او ديگرگون شـده است. گُتيم كه اشرق، بدين عنوان، به عنوانِ جهانِ سنتّي Tسيايى، با تمام ويزگگىماي
 سنبشُ با جهانِ مُدرن بديدار مىكند و همجحون برابرنهادِ (آنتىتزِ ) آن روياروي آن





 غربباستكه مقولاتِ شناختِ علمى را در اختبار دارد و مىتواند در مقام اسوزهها يا








ماو مدرنتـت $\qquad$ YGY

دستاوردِ ذهنتِتِ مُدرنِ غربى سـت. و اما، به هــمان نسـبتي كـه شــرت در دانشِ غـرب جذب مىشود و تن به آن مىسبارد، به ممان نسبتي كه اشرقيتِّاو نـو دار مىشـوده، و


همان بحرانِ انسانِ جهانِ سومى سـت.

## ما و ملدونيّت

احمدزضا احمدى: با تشكَر از آتاي داريـوش آشـورى، از طـرفِ خـودم و سـرديبرِ
 ناصر نير محمدى: زمينههايي هست كه آقاي آشورى در اين مذّتِ سه دهه بر روي آنها
 نامِشان براي اهلِ قلم و اهلِ كتابِ اين مملكت، دراين سى سالِ اخير نام آشنا و معتبر و


 بينشِ تند و باز و گستر دميِ ايشان مشخصهي كار بوده است. همهي مطالب و مقالاتِ ايشان با ديد و بينشِ معَين عرضه مى شود. مطالبِ ايشان و سبكك و سياق برِداختِّشان به صورتيست كه اگر اسمِشان هم بالاي مطالب نباشد همه مى شناسند. سبكك و سياق



























كارِمن جه بساگه گاه از تفنَ در زمينههايِي خالى نبوده، ولى در عين حال من مميـّه





زمينه مـ جّندين مقالد نوشتهام.
















 است بلي باشد براي اين رابطه و دسـتاوردهاي Tان سـوي دنـيـا و هــهـي آنـجه راكـه


 جاهاي مختلف ديدار كردهام. در امريكا، آلمان، انگگيس، فرانسه، سوئد، و بايدگفت




 جهات با آن دنيا ار تباطِ عميق بيدا نكردهانيم. تتيجهاي كه در اين سير و سلوكهها به آن



 استكه اين بروزْمي عظيميكه به نامِ علمِ مدرن مى شناسيم ـ و ما الكنونبا بسياري از
 نسبت به همهي نـودهاي ممكن در عالم دارد، و بیامان در كارِ شناخت و دريافت و و آنا طبقهبندي آنهاست، معنايش جيست؟ معناي فرا گيري آن جيست؟ اين علم با آنحه ما
 است؟ و چرا آن علمي كه ما داشتَم به اين معنا فرا گير نبود و هسهي نمودهاي موجودو
 دستاوردهاي علمى هم بود و نامهاي بزرگك و درخشاني هم در عالم خودمانمان داريمّ

 دليلش جيست؟













دركار است؟












ماو مدرنتّت

بفرمايندكه سر آغازي باشد براي اين مبلس.
 دربارهي علتِ آن مم فكر كردهابد.



 (Occident) قرارگر رفتيم و از آنجا بـا












 (sujet-objet/subject-object)




يعنى جهان براي ما ديگر هـان جهانِ آشناي خودِمان نبود؛ بلكه جهاني بودكه ما خخود



 و آن طرفاش خاورِ نزديكت وكران تاكراناش حنين است و جنان. بعد آمدند تاريخ














 دارد. آن تاريخ و اين تارين دو جهانِ جدا الز مم و روياروي مـم استـ.

 يا شُبيتِتِ خودكوشُبديم علمِ غربى را بگِيريم و تبديل به السورْهن شُويم. و هر جـه در

ما و مدرنيتـت

اين جهت بيستر رفتيم ناگزير كوشيديم بيشتر به آنها ممانند شويم. و با اين كـوشـّ است كه تاريخِ باصطلاح "غريزدگي"ما آغاز مىشود. ما به آن بسترِ تاريخیی-فرهنگى

 قرار داسـت، دسـت بِيداكيم. ثابـت شُده كه تكنبك را مىشودگرفت، كامييوتر را هـم
 نيست. در نتيجه، ما هنوز كه هنوز است خودِمان را در برابرِ آنها به صورِتِ شأُبرْه يا )
 مى آيد توطنهي آنهاسـت، و اينكه آنها هر لحـظه كـه بـخوامــند و اراده كــند، مــلغ،


 رابطه برويم و بغهميمكهكم-و سبيُ آنجا جـه اتـغاقي انتـاده، يـعنى عـقلانيتِ آنـها
 نسبىشان بيينيم، اين رابطه تغييرنايذير استـ. ولى براي دست يافتن به اين فهم مىبايد به علومِ انسـانى و فلسفهي مدرن دست يِافت. زيرا از درونِ آنهاست كه دانشِّ تاريخنى

 خودِمان خواهيم زد. ولى موانع روانى-حرهنگگي خود رادر اين جهـت فراموش نـبايد

حميد عضدانلو: بس به نظرِ شُما، گذر از جهانِ فرهنگکهاي سنتى بـه فرهنگگِ مــدرن ناممكن است؟ آشورى: ممانطور كه بى شكك مىدانـيـد، تـجربههالي تـاريخىاي كـه در گـذشته در شرايطِ خاصي و بر اثيِ تركيب مجـوعهي عواملى شده، تكرارش غـيرِ مـمكن است.


 وجود ندارد، جنانكه، مثلال، در روسيه مـم وجود نداشت. ولى يكت مسيرِ بـازگُونه بـه
 به دنياي صنعت به معنايي اين سير راطى مىكنند. انضباطِ لازمهي كاربردِ تكنيكت، و وري

 برداشته شود و آشنايي عـيق تري با بنبانعاي علم كاريردى و تكنيك فرامـم شــود و

 فلسفه انگيزش جذَّى ندارد، زيرا با بسترِ فرهنگي آن بيگانه است. ولى، همانطور كه


 جه ايرانى كه بتواند در قلمروِ جامعهشناسى و فلسفهي تاريخ و مفاهيمِ مربوط به ابنها باشد و توضيح بدهدكه براستى در جهان جِه رخ داده است. زيرا توضيِ علّي مسايل، از جمله مسايل تاريخى، تنها در بستر ذهنيتبِ مُدرن ممكن است.

 است و هر زباني جهاني فرإيش مى آورد. و جهان تنها مجموعهي اشياء نيست، بلكي






ماو مدرنيتت

شعر ظاهر شده، امًا استعدادِ خيلى درخشاني براي فلسفه و علم نشـان نداده و اگگر قرار
 بشود. در جهانِ تاريتحى-فر منگي فارسى شُاعران محورِ اصلي نـرهنگت و زبـانِ قـوم


احمدى: جֻه بد! آشورى: ولى در دنياي ما هنوز شاعران در مركزِ جهانِ فرمنگى قرار دارند و املِ علم و فلسفه يا امميتي ندارند يا هنوز آن بايه را بيدا نكردهاند گوشهاي شنوايي به سغنِ ايشان باشد. احمدرضا خادمى: در موردِ عللِ به وجود آمدنِ شـكافي كه امـروز جـهانِ مـا را بـه دو بارهي مُدرن و نامُدرن، غربى و غبرِ غربى تقسِممكرده استت نظراتِگونا گُوني وجود




 يس از ملاصدرا متغكرِ بزرگي نداستنهايم، و به عبارتي، نقطهي چايانِ فكـرِ نـلسفى در ايران مقارن با آغازِ جيرگي عقل و برآمدنِ عصرِ خرد در تاريخِ غـربِ است، يـى امدِّ عوامل تارينخىتـ يا حه گونگي بينشي هستىشنانختى اشورى: عرض كنم، اين كه اين حادثهي تاريخني بزرگّ هجه گونه اتفاق افتاده و علل و

 تارينخي آنكارى ندارم و مربوط به دانشورانِ تاريخ استـ، ولى حيزي كه من نـسبت به آن قانع هـستم و مربوط به حوزهي فكر فلسفى مىشود اين اسـتكه بدونِ مـتافيزيكِ
 اين ذمنيتِّ يونانى در خودِ جهانِ يونان به انتلابِ صنعتى نينجاميلهـ و دنياي مُدرن از

آنجا بديد نيامده؟ اين خوداش بحثي ست كه راجع به آن بسيار هانه زدماند. ايـنكه،

 نيامد، مسايلي ستك بايد دربارهاش بحث و تحقيق كنيم. من براي خودم در اين باره









 صورت، اين جبريْتِ تاريخى در اين توضيح تُـست، يـعنى رويـدادهـاي تـاريخى را











تاريخِ تفكُرِ گذشتهي غربَ، بويزه متافيزيكِِ يونانى، روشن است.





 نـىیدادكه جیرگي عقل را بِذيريم؟
 راه افتاد البته جاي رشدِ جِنداني نداشت. شعراي ما همگى مجاهِ آهدانِ ضدِ عقلِ يونانى بودند : "عقل مى اليواستكز اين شعله جراغ افروزده ... صادتى: فلـفه در سخن نياميزيد / وانگهى نامِ آن جدل منهيد؛ قفلِ اسطور رهي ارسطر را /بر درِ احسنالملل منهيد.







 بازدارندهاست؟

 اين نگرشِّ مُدرن سازگارى نداشت. يكي از وجوهِ اساسي نگرشِ مُدرن ايِن است

دنيا و كارِ جهان را جذَى ممىگِيرد و انسان دركارِ ايِن جهان مجاهده مىكند. به بك نوع "غايتشناسي" (téléologie) تاريخى هم باور دارد يا داشته اسـت و باور داسته است











 كنونى بههرحال تاريخِ غرب است و مادر بسترِ اين تاريخ هستيم، ناجِار به ممان جهت
 مفهومِ غربز




 ديگري همر هــتْ



 برخاشگرى نسبت به غرب و يا شيفتگي بيش از اندئه




 بودهكه از طريقِ حزبِ توده و ماركـــسـم آغاز شُده و هـجـنان ادامه داشته تا اينكه من





 دانتّتم جهانِ بستهاي بود با حدود تاريخى و جغرافيايـي مشُشص و همان جـيزيست


 اساطيرى شروع مىشود. و جالب استكه در تـاريخِ اسـلامي مـا، اسـاطيرِ ايـرانـى و






كه آن مركز غرب است و يكك وسيلهي شُناسايى دارد كه علم مُدرن است است و واين علم مُدرن هم در حوزهي طبيعت كار مىكند، مم در حوزهي شناساسي انسان و رفتارهاي



 انسانِ ابتدايىى و وحشى تا انسانِ متمدن رادر بر مىگيرد و تمامي تاريخها و فرهنگكها




 در آنجا قرار دارد. اين قرارگرفتن در حاشيه ( péripherie) خودبهخود يك ديكرگاه
 فهميد و نكتهي اساسى هم اين است كه وضـعيّت را در طـر





 دانتّتم و كنجكاوى نسبت به آن نشان نـىددادبم و اطلاعات دربارهي آن بسبار ناجِيز

 كجاها رسيدهاند و جه دستاوردههايِي داشتهاند. وقتى ما به زورِ آنها واردِ اين اپ تاريخ

جهانى" مىشويم، در واقع، جغرافياي ما هم عوض مىشود. جغرافياي ما بـيش از آن عبارت بود از يك جغرافياي اساطيرى كه عالم را به ربع مسكون تفسيم مىكرد و اين


 آنها و سرزمينِشان در مركزِ عالم قرار داشت و تاريخِ آنها در واقـع تـاريخِ واقـعي

 بيشُ -مُدرن در واقع انسـانتيتي جز خودِشان قايل نيستند. مثلا براي حينىىما، تمامِ دنيّاي




 مفهومِ مدرنِ اومانيته هم نوعِ ديگُري از درجات براي انسانتِت قايل استِ و، دي در واقع،
 آن علم و تكنيكِِ مُدرن حاكم است و به ذهنيتي كه شناسايي علمى از ممه هیيز دارد.
 مدرنبتّ شناخته مىشوند و كمالِ انسانتـت در مدرنتّتا است.








 را بداند. حساسينتِ نسبت به تاريخ و اينكه ما در عرصهي تاريخ عفب ماندهايم نسبت به بيشرفتِ تاريخ، و اينكه ما بايد به آن سطحي كه نمايندهي واقعيتِ انــــنـئت است،


 كم -و بيشبا فضاي زندگاني تاريخيما بيگانهاند. اگر ديدِ تاريخخي لسانالملكك سبهر راكنارِ آخوندزاده بگذاريم دو جهانِكاملاگوناگون و مستضاد مـىينينيم. آن يك در جهانِ در خود فروبسته و خودبسندهاي زندگى مىكندكه نه به خودش شـك دارد و نه از خودش ناراضى است و اگر مـم نمونهي كمالي مى بيند و جـست-و سجـو مىىند بيرون از جهان است، در عالمِ ديخريست و بايد به آن عـالم رفت تـا بـه آن آن
 نمونهي كـال در اينجا بر روي زمين بيدا مىشـود و مدلاش راش رابه ما مم عرضه مىى
 دروني ما زاييده مىشودكه بحرانِ بى خانـو وـو مانى ست در بسترِ تاريخِ جهانى. و اين
 تعريف و جايگامي مىدهندكه روياروى "غرب"، و ماهيَت و جايگاهِ آن ترار دارد.

 اين ميدانِ فرا گِير علم كه يكت بخشِّ آن طبيعت را مطالعه مىكند، يكك بخشِّ آن هـم
 شرقشناسى هستند و از آنجا دانشهايي را دربارهي تاريخ و زبان و فرهنگك و ادبياتِ ما به ما منتقل مىكنتد و اين بــخشي اسـاسى از وظـيفهي روشـنـغري آنـهاست. زيـرا

مى مواهند واسطي باشد بينِ اين دو عالم و، در واقع، از اين راه ما را براي رسـيـدن بـي







 برخاشگرى ست روه در دورههاي بعدى شروع مى مكند به ستيهندگى با غرب و و انتقاد از






 تكنيك"، مسـألهي اساسي جهانى ست و تمامِكوششِ كارشناسانِ سازمانِ ملل هـم در





 همححنان جهانِ سومي غربزدده مىمانيم.


 تكنيكت مىكوشد، ما را آن روي سكهي خودش مى ميبند، و يا وجه منغي آنحه غري

 سومى" مىشود. يعنى خودآ گامي شرف به اشرقَتِتِ، خودشَ، يعنى به وضعيتِ خود
 نخستين آَدميست در جهانِ ما،كه T گاهمي "جهانِ سومى، بِيداكرده يا دربـارهي آن زبان به سخن گشوده است.
رامـينِ جـهانبكلو: بـا صـحبتماي آقـاي آثــورى در جــند زمـينه مـوافتم. مسـألهي




 سياست و جهانى شدنِ فرمنگت روبهرو مستَم كه مـشي معيارهاه، ايدهما و مفاميماش
 صد-دويست سال گذشته، يعنى از دكارت به اين طرف، از زماني كه غرب شُورع اركرد


 امروزه نمى توانيم نقط در محدودهي انديشهي سنتي خودِمان دربارْي دنـياى Tاخـر
 كه از آن سو به طرفِما مى آيد باز بگذاريم و سعى كنيم Tنها را بهتر بششناسيم، براي

اينكه بتوانيم هويَتِ جديدي به خودِمان بدهيم. من فكر مىكنم ما در حالِ حاضر در
 روزانهي ما و بينشِ ما از زندگى توازن داشت از بين رفته. ما المروز در وأقع در زمان و

 سنتى باقى مانده است. بنابراين در اينجا به گونهاي ناممسازى برمى دخوريـم كه بايد تـا تـا

 اين استكه اين تجلَّديكه ما دربارماثُ صحبت مىكنيمازكى وكجاو و جه گونه آغاز شده فراينِدِ تحولشاش در خودِ فرهنگِي غربِ به جهه صورت بوده، جِه گونه به مـا داده

 مطرح كرده. يورگن هابرماس حرفِ خيلى جالبي مىزند، مىگويدكه: امڭگل اوّلبـن فيلسوفيست كه مفهوم مُدرنيته يا تجّدُد برايش مطرح مى
 اينكه فلسفهي حقيقتِ زمانِ خودش استر را مطرح مىكند.ه فكر مىكنم امـروز هــمـ
 دربارْي مسألهي تجدّد فكر مىكنيم، بايد بينيم اين مفاهيمي كه امروز با آن زندگى

 ايــدهها و افكـارش امـروزى بـودهانــد و مـــانِ جـاهطلبىهاي فـلـففى و هـدفهاكِّ





آنها از فرهنگِّ شرق مىكتند در واقع در راستاي فلسفهي خـودِشان قـرار مـىیِيرد،







 مر تبهي خودميختارِ انسان در جهان اهميت دادهكـ در مكـتبِ اومـانيسـم هـم مـطرح

بابكِ احمدى: صشبتِ من كـي از بحتي كه تا اينجا مطرح شده دور مى سنود. به گمانِ من فقط موقعبتِ ما شر قىها بحرانى نيــتـ، بلكه بحران موقعينى جهانىستــ انديشّ به اين بحران خصلتِ جهانى يافته است. نكتهي خـاص رابـطهي شـر بـ بـا نــدرنينهي غربكه ذهنِ نسلِ بِشِّ روشنفكرانِ ايرانى را جُنان مشُغول كر ده بود جاي خود



 مُدرنيته است. نشـان مىدهد دورهايكه آن الگُوي مي درخشان و و مـ فريبندهي تجلَد در غــرب سـاخته مـىشد، گـنـنته استا، يـعنى دورْايكه در آن جـامعهي مــنى آرام-آرام بر دولت استملا مـىيافت، در مـناسباتِ اجتتماعى حكـومتِ تَانون بـيدا مىشد فردگرايى اهميت مىيافت. دورهاي كه ايد.هاي ليبرال و اومانيستى به اشكـالِ
 فردگرايى شكل مىگرفت و باور به انديشَبي عـلمى و بـيشُرفت، عـقل را شــاهٍ جـهان

ماو مدرنيتت

مىكرد. آن روزگًار گذشته، و حالا ما در دلِ بحران زندگى مىكنيم. در عر صهي فكر، ، ابزكتيويسم ديگر يذيرفته نيستـ. با هوسر ل عينيتِ علم زيرِ سؤال رفت، هيدگر نانتواني موقعيتِ خردِ علمى را در برابرِ مسألهي تكنولوزَى نشان داد، در همان زمان آدورنو و


 است. البته اين يك جانب بحـُ است. از سوي ديگر گونهاي خـوشبينى مـم وجـود دارد، بى آنكه منكرِ بحران شود. مثلاًٌ هابرماس استدلال مـىكند كه آنجهه در روزگـارِ روشنگرى يـئ آمد فردگرايى به معناي دقيقِ آن نبود و امروز در گذر از خردِ بِراتيك به سوي خردِ ارتباطى به نوع عالي جِزي مىرسيم كه بايد روشنگُرى بيشّ مى آورد و
 فـورماسيونِ اجــتماعىست كـه صـلاحـيتت و مشـروعيتِت خـود را از گـونهاي طـرح خردگرايى به دست مى آورد، در نتيجه مىشود با آن از زاويـهي مــمين خـردگرايـى بحث كرد.
حالا ما به عنوانِ Tدمهايِي كه اين سـرِ دنـيا نسـستهايـم مـباحـثِ دهـهي گـذشته دربارهي بسرانِ مُلدرنيته برايمان امميْت مىيابده بس از آن دنياي بستهايكه برايمان


 گرفت، و در آن كنترلِ علم از دستِمان خارج شد و نيروهايِي به حركت درTمدكـه
 بود؟ اينجاستكه بتحث از خرد و فلسفهي سياسى فراتر مىرود. در اين زمينهي خاص آزادى، حكومتِ قانون، برابري شهروندى، دولتِ استوار به نمايندگى دولتِ مسؤول
 بحث فراتر از اين مده مىرود. سويهي منفي مُدرنيته را بايد ديد. جون بحران آنقدر
 ييشرفته يكسان با آن روبهرو مىشوند، نا گز يراند با هم مكالمه، بحث و جـارهجويى








 سراسرِركرهي زمين تشنّهى دستاوردهاي ماذّى و تكنيكي مدرنيّتاست ممه ريشهاشٌ
 شيشه آزاد كرده كه ناماش انسانيتّ است، غوليكه دامنهي اراده و فهماثش محدود به
 اروبا ָد يدار شد، اما ميدانِ انديشَه و عمل اش مرز نمى شناسـد، يعنى عالمگير است، و

 ممهي جهانِ بيرون از جهانِ خودش و هـهي جهانِ خِين علم و تكنيكك زادهي آن را به همهي جهان صـانـي

امنا فرقيست بينِ آنجاكه مُدرنيتت در بسترِ طبيعي تـاريني خـي



ما و مدرنيتّت

مناسِبِ تاريخى و بلونِ ترتيبِ زمانى و منطقى به جاهاي ديگر حـادر شده بنيانهاي
 بريشانى و آشُوب ايجاد كرده. ما فراوردههاي اين بريشثانى و آشوبـ هــــتيم جـه در سطعِ اجتماعى، حه در ذهنيتِت نكِ تككِمان. بنابراين، من گُمان نمىكنم با بحثِ بُسـت -مُمدرنيته ما بتوانيـم مسألهي خورِمان را




 مى آوردند شعارِ معرونِشَان ايِن بود Stadtluft macht frei : اعواي شـهر آزاد


 الست. همه آن ابزارها و وسايلي را مى


 مىكرد، آن بشريكه آنجا به آن اشاره مىشود، در واقع انـسانِ اروهِايع ست، ولى آن
 روي زمين، از آنهايي كه در اعماقِ جنگلـهاي آمازون و افريقا زندگى مىكتند تا هر جاي ديگر، مهه، خودِشان را مصداقِ آن مفهوم ازبشريتتكـه در آن اعــلاميه آمـده اسـت مىداننل و ما مـم خودِمان را از مصداقهاي آن مى دانيم ولى زمينهي ذهــني مـا






 خود بردانته و زبانِ گفتماني (discursive) خود رادر حوز زهي فلسفه و علوم سـاخته



 هايدگر و فوكو و دريدارابا هم جذبِكند، دجار جه بحراذِ درونيست وكارِ ما ما بيشتر







 هنوز بحثِ اساسي ماست. برخلافِ نظرِ شماكه معتقديد در واقع ما خيلي سال است از


 جناب جلاللى مطرح كردند. آقاي آشورى هم معداري اين مسأله را بـه طـورِ ضـنـى اصالح كردندكه ما در بسترِ تاريخِ مُدربِ غرب هستيم نه در بسترِ تاريخِ غربِ به طور
كلى.

آشورى: اين ممبسترى البته آثارِ نانوشايندي هم داشته و بحههاي بدي در دامانِ مـا گذاشته!

 باز شد، منتها جهطور شدكه ما نتوانستيم همزمان با آنها از جهان بسته وارد جهان باز
بشُويم؟

جلالى: ما سهن تا لغت داريم : يكي مُمدرن استـ، يكـي مُمدرنيته، يكـي مُـدرنيـسم. مـن جندي بيش بكت بحثِ كو جكي خواندم كه اينها فرقهايي دارند. من مـى








 شـا اميدي در ابن زمينه به من بدهيد. حون من به هر سال مىددانم كه از راهٍ غرب بـه
































ماو مدرنيتت
بياورم و بتوانم به ديدگاههاي روشني نسبت به وضعِ كلَّيمان برسم. فهمْ هر شـرايـطي زمينهايست براي گذر از آن مرحله. بله، اين براي أفراد ممكن الست و به ممين دليـل افرادٍ بيشرو جامعهاند.
آنجهه Zauthenticité گفتيد، كه مىتوانيم پاصالت" ترجمهاش كنيم، رسيدن بـه اصالتي كه دنبالش هستيم به عنوانِ، مثّلاك، ايرانى يعنى داشتنِ نگاهِ خـاص بـه جـهـ








 ريشه در تاريخ و فرهنگِّ ما دارد، جيزهاي ديگگري بيرون خوامد داد كه به حـورتِ درست و اصيل رنگِِّ جهانِ ما را داشته باشد.










مىكردند. هدايتي داستتبم كه كافكا مىخواند و ترجـهه مـىكرد، وقتـي كـافكا هـنوز جندان شناخته نبود. نيبايمي داشتـبمكه به هر حال با شعر و انديشه دوراناش از حذَ افرادكه به حدّ اجتماعى برسيمَمىیبينـمكه بهراستى آ گامى ناموزون است. هرگز
 هر فر منگي بارهمابي را مىگيريم، بخشّمايي رها مىشوند و جا مـى مانند. Tمـوزش
 كانت بيايد، سارتر آمد. ما نـى توانيم اين دبوار را Tاجر به T Tجر دوبـاره بسـازيم. تـا حدودي براساسِ سليقهي خوده، و تا حدودي مـم بر اساسِ نِيازهاي روز مـى
 لحظه و بيوسته نبوده است. امــيتِ فـوكو و سـاختارگرايـان در ايـن است كـه مـنطقِ نإيوستگى راكتف كردماند و پ گـسـتِ شناختشُناسانها را.

 ميان رفته است.
جلالى: يس به نظر شما اين مسألهاي اصيل است، يعنى برايِ ما اصيل است و امسألهاي
دروغين، نيست.
بابكبِ أحمدى: بله من فكر مىكنم كه انديشه به روزگارِ بِــامُدرن بـراى مـا مــــانقدر اصبل استكه برايِ روشنفكرِ اروهايى يا امريكايى. رامين جهانبعلو: من دنبالهي بحت را الز آنجاييى كه Tقاي بابكِ احملى صسبت كردند
 مىكنم با روشن كردنِ اين كلمه بحـِّ ما نيز روشنتر مى شود. كلمهي مُدرن از كلمهي
 مطلب اشُارهكردمكه مسألهي اصلي مدرنيته مسألهي پامروزى بودن، است. حتماً آن جمله معروف رمبو (Rimbaud) رابه خاطر داريدكبه مىگريدئ: "حتماً مُدرن بايد بـوده: هIIl faut être absolument moderne، مـنظورِ

رمبو از اين جمله درست همين پامروزى بودن استْ، يعنى منِ رمبو به عنوانِ شاعري

 اين مسألهيكانت نيز بودهاست.اگر كانت مقالهاي مىنويسد تحتِ عنوانِ اروشنگرى




 تقديرى سيارهاى مطرح مىشود يا مـثلاً واقعيبتِ سـياسي تـاريخنى مـتل آشـويتس و

 فلسفهي غرب خوحش با خودش درگير است كه من فكر مىكنم مادر آنجا الز آنها جدا
 "آياينِ تاريخ، صصبت مىكند (الشارهي من در اينجا به نظر فوكوياما است) براي مـا از




 مونيست (moniste) يكتا گـرا و حـتا بـه تولِلويـي دومـون) (Louis Dumont)
 شده، براي ما هنوز مطرح نشُده است، جون ما هنوز به شكلِ فلسفى از آ آن مفاهيم عبور



هعلل به آن محتواي فلسفى هم داده است. بس به اين نتيجه مىرسيم كـه لحظههاي





 معيارهاي ما براي دنياي امروز كهنه شده باشند، جون ما الآن بيش از سيصد -جهارصد






 تكنولوزىاش راگرفتيم، ولى آن ذهنيتيكـه ايـنها را بـه وجـود آورده نگـرفتيم، آن


 مثل ماركى دوساد (Marquis de Sade) ياگومبروويج (Gombrowitz) توجّه نمىكنيم. بس ما در رابطهاي ناموزون با غربب به سر مىبريم و فكر مىكنم بر خلافِ






 احمد رضا خادمى: آنهه من مىنوامـم بِّويم بحث رالز حالتي كـه دارد انـدكي دور









 مكانيكى، اراده و شورِ شناخت يعنى ذاتِ معنويتِتِ انسانِ مُدرن، موجودي كـه عيان و ور


 إيجخيدهاش مىكند و تعريفاش راسخت لازم تا بدانيم ازكه سخن مىگويـيم؛ اين مـا


 در تعارض باعناصرِ عاريتى زيستى ديگرگونه دارند. لوى اسـتروس مـى



اينگونه عناصر ادرهم ما حكايتى است. ما ابها ممهي عناصرِ تفكرِ مُدرن مىانديشيم و
 بدانيم فكرِ جارهاهى بكنيم. نمودهاي خارجى و صورتهاي ظاهري تـملدِ مُـدرن را

 روششناختي مطالعه بيرامونِ اين موضوع و در واتع طـرِ يـرس مـر مـن از اوست و

 از كدام \#ماه سخن مىگوييمكه در معابلِ مدرنيتت بايد هنين بكنيم و جنان نكنيم. آقاي
آشورى، اين امالکكيـتو چیيست؟

اشورى: به نظرِ من اين مسألهايكه آقاي خادمى طرح كردند بسيار مهمّ است و ما رابه

 موضوعيتي در اين زمانه برايش نـى يبيند. ولى من گمان مىكنم هنوز خيلى جادارد كـي ما به اين مسأله بيردازيم براي فهم وضعيتِ خودِمان. ولى همانطور كه مطرح كـودند
 جنان بكند. اين كليتّي كه از آن صصحت مىكينـيم و اماه مىناميماش نسبت به آنجه در
 فرهنگُِ گذشتهمان صحبت كنيـم در آن تمدن رابطهي ساختارى ارگـانيكىست بـينِ مجموعهي آنجهه در خودآگاهي متفكران انديشُبده مىشود و در آفرينشِ هنرمندان آفريده مى شود و در زندگي عامه زيسته مى شود. بينِ معماري بازار و مسجد و خانـي و وري





زبانىاي صحبتت مىكنيم كه جداست از جامعهي بيرونى. و جامعهاي كه جـهار اسـبـ
 همجوم مى آورد، از لحاظِ درونى و روانى جــا همان جيزيستكه اصطلاحأ به آن مىگوييم "جهانِ سـوم". يـعنى حـانظ و و مـولوى "شُرتى" بودند و جهانِشان جهانِ شُرقى بـود، ولى جـهانِ مـا اجـهـانِ سـومى، الست.







































 داستان مـ يك شـبح است عضدانلو: سوالِ خحلي جاليم را Tآقاي خادمى مطرح كردند. و به نظرِ من آقاي آنورى خيلى خوب جواب دادند. يعنى آن هماليي كه مطر حكرد اشورى:كه مو لالي درزشُ نمىرود.


سؤالي كه البته سؤال نيـت و شُما پاسخالٌ راگفتيدكه ما مى اخواهيم و دست و بـايمي مىزنيـم تا با يكك مدل يكى بـُويم ولى نمى توانيـه. سؤالي كه براي من مطرح بـي بود اينكه

 ملغمهاي از ما ساخته كه امروز درگيرش هستيّم.
 آشورى بيشتر موافقام تا با آقاي احمدى. ولى نكتهاي را آقاي احمدى اشاره كردكه
 ملرنيته وجود دارد، ما بايد از اين بحث غافل نباشيم. جحيزيكه مـن از بــحثِ جـنابِ احمدى برداشُت كردم اين بود كه ما از طريقِ اين بحـِّ بست مدرنيته مــيتوانـيم بـه

مدرنيته مـ بی بيريم ...
بابك احمدى: يادآورى كنم كه بحثِث من مخالفت با شناخت نيست. اما فكر مىكتمكه
 غربى جريان دارد. آن مباحت جون بنا به سرشتِ خود آدم رابه گفت-و-گو مىیتُد، ما مم بايد كارِ ذمني بيستري بكنبم، بيشتر بخوانيـم، بيشتر بينديشيم و با دنـياي امـرورز درگير شويم. هـر جـه هـم كثـوري از نـظرِ اقتصادى عـقبمانده بـاشد، سـر آمــدانِ روشنفكرى خوامد داشت كه به روزگارِشان بيانديشند و تلانُ در ادراكِ آنْ داشته

 وتتي مم مىتويم تكاملِ T گامي اجتتاعى نامرزون است به ممين وافعيت اشاره
 كه به گغتهي نيجه نقديست بـه مــرنيته. كـتابي از زُرفانـديش ترين فيلسوف در
 مىتوان آنها را شناخت و دربارهشان بحثكرده، از فلسفهي معاصر (بهدقت و بهيقين معاصر ) نوشُهايد. به عبارتِ بهتر روشنفكرِ ايرانى در اين قرن ممواره تلاش كرده كه

امروزى باشد، معاصرِ دنيايش باشد. بهگمانم اين روشنفكر نه Tن جهرهي Tرمـانى را دارد كه در ذهنِ برخي مهـت و نه آن جهرهي عفبافتاده راكه در ذهنِ كسانِ ديگري هسـت. من فكر مىكنم كه چحيزي Tفريده و هــواره مـصرفكنتده نـبوده است.كـارِ فكرى مىكند و محصولِ كارشُ از صنعت و توليد ماذّى جامعهايُ بارها بـا ارزثُ تـر
 دربارهي مدرنيته و روزگار ِيس از آن بحتث كر دهاند. ما هم مىتوانيـم و بايد درگيرِ اين بحث شويم.
رامين جهانبعلو: حرفِ بابكِِ اححدى كاملاُ درست است كه ما امروزه با مسألهي بست مدرنيته روبهرو هستيه، ولى اين را نبايد غراموش كرد كه بـسـت مدرنيته را نـى توانـيم
 هر دو را هـزمان بـشناسيمه، يعنى هم بنخواميم دستاوردهاي مــرنيته را بشــناسيـم و بـه اجرا بگذاريم و هم هـزمان آنها را نقد كنيم. براي من اولويتي ابنجا وجود دارد، بويرُه در بُعد فلسفهي سياسني مدرنبته كه بسيار مهم استت. بُعد فلسفهي سياسي مُدرن براي ما امنري حياتىست. مسألهي دولتِ مُدرن براي ما حياتىست. مسألهي دموكراسى براي
 هنوز به اينجا نرسيلدهايم و نـى توان بدونِ دستيابى به دستاوردهاي مدرنيته ازروي آن
 مشالفـام. نهرِ باريكى نيسـت كه بتوانيم از روي آن بـيريه، بـهناور است، حستماً فـرو

 منىكندكه بتوانيم بهتر و بـا ذهـني روشُنتر بـحـثِ مــدرنيته را مـطرح كـنـيم، ولى مـا
 هنوز مىشناسيم و يا با فيلسوفاني در جدل هستندكه هنوز آثارِشان به فارسى ترجمه نـُمه اسـت. يعنى باز در يكك مسدودهي بسته از املِ راز مىمانيـم و فتط كساني كه مثلا"


انديشمنداني جـون دريـدا، ليـوتار و ديگـران را بـفهمنـد و مـا ايـن بـحث را مـيجّگاه نمى توانيم اجتماعى كنيم. بس مسألهي مهمي كه ما با آن روبهرو مـستيم اين است كه

 كمبوديست كه در كارِ روشنفكريمان در بنجاه سالِ اخير مىبينــم.كارِ روشنفكري

 خودِمان يكن كتاب دربارهي نيِهِه يا دكارت بنويسيم. دائم مجبوريم كه آثارِ شارحينِ فلسفهي غربى را ترجمه كنيم. اين باز دستِ دوم و دستِ سـوم مـــي شود. ايـن بـاعث

 جهان بوده، ولى در ايران روشنفكر اكثراً به بخاطِر وضعيتِ سياسي جامعه هـميشه بـه

 سباسى در اشتباهاند. جـالب ايـنجاستـكـه در يـنجاه سـالِ اخـــير در ايــران مـردم بـهـ










 مدرنيته در ميانِ روشنفكرانِ ايرانى ما را بيشتر به تحقيت و چرسش و و به زيرِ سؤال بردنِ

بدونِ قِد و شرطِ آنها به عنوانِ آخرين پاسِخ.

جلالى: من مىخوامم تلفيقي بينِ دو ايده بكنم. يعنى من مى ميخوامْ بينِ دو طرزِ فكري


 با هم تلفيق كرد. بر اساسِ صحببِ آقاي آشورى كه مى


 محكوميَت رابايد تا آخرِ عمر احسـاس كند، كه شما گفتيد، فرد مى تواند واقعاً موفقيتّي
 هم اصلِ ناموزوني رشبد فر هنگك راگفتندكه فى الواقع بايد قبول كنيم كه اين ناموزونى
 بايان بدهيم. به نظر من جلسهي خيلى خوبي بود و واقعأ خوشحالام كه در اين جلسه كساني صحبت كر دندكه من شش دانگت حواسم به ايشان بود و ابن در ايرانكم اتفاق -مى افتد
آشورى: من فقط جند كلمهاي مىخواستم عرض كنم در دنبالهى صحبتهاي بـابكِ
 ما نمى توانيم پِل به بِله و آجر به آجر تمامي ساختمانِ تاريخي تفكِرِ غـربِ را تكـرار
 از همسخني ميانِ فيلسوفان و فرق مىكند با علم. علم را مستقل از تاريخ علم مـى تود


 متفاوتاند و آدمهاي دلبسته به آنها هم متفاوتاند. در حالى كهي سرِ قوانينِ الكتريسيته

 است و از متنِ تاريخ بيرون مـى آيد و داراي تـاريخ استـ و در ارتباط بـا تاريخاش فهم مىشود و اگَر كاملا گسيخته از متن به جايب وارد شودد، صورتِ ظاري بيشُ نخواهد بود و به قلمروٍ فهم وارد نمىشود. مئلاً ممان ترجمهي نـيتحه كـه اشــار















 را خارج از متن مىشنود، نمى تواند بلرستى بداندكه در اين ميدان چهـ گذشنه. فلسفه
 سرِ جاي درست و مكـانى و زمـانى و در ارتباطِ مـنطقي خـودِشان فـرار بِعـيرند. و








 فلسفى كارِمان به شعبده بازى و شار لاتانبازى شبِه فلسفى بكشد.
＇

3）


居

 ت宛
 as 等
 1．W




