## Rمردهريگَسنتروشنفكرى

در لايه هاى پايين روشن فكرى قرار گيرند. مثلا مى گوييم مادر من روشن فكراست ياست يعنى
 اما آن چِه من اسم آن را سنت روشن فكرى
 يا ســه قرنِ اسارِــت كه در دنيا قوام گرفته، فعــال و تأثير كذار بوده اسـتـتـ در اين معنـا

 و نقد قدرت وســـنت را محور حر كت خـ خود
 به سمت ارزشـهـهايى كه مهمترين آنها نفى
 رييـش مــىرود. آن چپه من در اينجا سـنـت


 ناميده مى شدهاند، عاوه بر بار بارهاى اوصاف

 بنيـادرى به عنصر حر كت و فعاليت اجتماعـيا
 بوده اسـتـ، و، چنانـن كه دليل خوراهم آورد، بزر گترين اشتباه و آفت آن هم همين تلاش
 خصوصا ســـطهى سياسى بوده اســت. نيز چنانكه دليل خواهم آورد، آن چجـه در اواخر دههى تِنجــاه در ايران صورت رِ گرفت، تا حدود زيادى، ريشه در همين اشتباه داشته است
 موضوع ناگزير از تمهيد پارهاى
 سياسى هسـتـند كه شما آنها را مى شناسيد: هابز و لاك، و هر هر دو بحث معروفى دارند راجع به (اوضع طبيعى) كـهـ به كمان من عمده اختتلاف نظر آنها در

## بخش اول

اما آن چه من اسم آن را سنت روشنفكرى می گَذارم جر يانى است



 ارزشههايى كه مههمترين آنها نفى سـلطه و به منظور برقرارى عدالت

لذا بسيارى از افراد بدون آن كه ضرورتاً اهل فكر، قلم، ســخنرا نى و.... باثشند مى توانند

اين اسـت كه ســير بحث به سمتى بـي برود كه بعضى نقاط كور مبانى فكرى مسايل سياسى
 و عملى زيادى داشته باشند. به اجن اجمال اشاره


 رفتار مى كردند، آما (امايى كه مهم است) اين اين منافى تخطيهى آن پندارها و كفتارها نيست، نيس در مقام تمتيل شــبيه قتل غير عمد است، كهـ شــايد ذمّهى قاتل را زايل كند اما ذمّهى قتل

را هر گز. مقدمتــا دو معناى روشـنـفكرى را از هم تفكيكـ مى كنيم تـا معناى بحث ما ما روشــــنـتر شود. چون وازثمها كاه دجار انعطاف معنايى هسـتنا، و اگر مشخص نكنيم راجع به چهـ
 كه ارايه میشــود ناظر بــه معتناى مورد نظر
 يك معنــاى عمومى رايج دارد و يكى معناى اصطاحاحـى. در معناى رايج، روشــنـفكر به
 زندانى زمان و مكان خود نيست، دست كم در حد معلومات عممومى اهل درك و و دانش اســتا، و پارهاى ارزش ها ما مثل توسعاه، رفاه وعدالـــت به طور كلى برایى او مطرح اســـتـ.

 فرعىتر اســت. هدف الما از از طرح اين بحث

كذشــته در اصل ميراث روشن اصكرى است.

بسيارى از مباحث و مسايل و دغدغهاهـايى
 جلوه كند، نهايتا به مبانىاى فكرى و فلسفى آلي متكى اســتِ. اين ها مسايلى است كهـ اسه مادامى

 در گيرى محض در مناقشــات سياسى بدون تلاش براى فهـم درسـتـتر فر فرايند فكرى فـاى

 كارآملى كافى مانع شود. دراين ميان بحث
 بر خلاف آن چهه كه ممكن است ظو آراهر امور القا كند، آن چِه كه ما امروز وارثارثان آن هستيم و نجات از آن برايمان به يك آرزو بدل شده اســت، چجيزى اســت كه ترجيح مى دهمه آن را ميراث سنت روشـنـنفكرى بنامم. اوضاع

 همه - براى ما - اوضاع ايران انران در سه دههـى



است.
 محكَوم كردن آنان نيست. از اين اشتباه بيش مى گيريم كه نقد علمى مان ما، چِه در نيت و و چه در نتيجه، با لگا رِّرانى هاى مرسوم به روشنفكر ان در چششمانداز
 در آن صــورت بايد كفت (اخـــون شـهـيـدان ران از آب اولى اوتــر اســتـ/ آن خطا از الـ صد صواب اولىتر است). نقد روشنفكرى، به سبب عدم امكان يا عدم اعتقاد به
فرعى


نقد تاريكفكرى نيست، بلكه دقيقا در جهت عميقتر كردن همين نقد اخير است. مقصود

مثل لوح نانوشته اســت، يك برداشت غانط صورت كرفت مبنى بر اين كه انسان كرايش بيششـينى هم ندارد و به ايــن ترتيب، نوعى


 معناى ديگر پاک) هيّع عمل بدى را ندارند. در حالى كه انســان بـــا گرايشِهـا هاى خــاصص و بســيار قوى بـــه دنيــا مى ايد كهـ مشــخصترين آن اميال غريزى است و اين

 در حكم ابزارهايى جهت رســيـيدن بيشــتر و


متعاقـب ايـن مغالطــه، تصويرى از انســانها رايجا شـــد كــه، مطابق

در انسانشناسٍــى هابز، انسانها موجوداتى خواهش



وصف ممهم آنها يكى طمع است و ديگرى ترس

چجون دمكر اســى، بيطرفى، احتــرام، عدالت،
 كردند و آزادى طبيعي خود را به او تســليم ايــن دو چششــــانـانداز از وضــع طبيعى بر اســاس دو نوع انسانشناسـانـى استوار است:
 خواهش گر هستند كه از عقل، اولا ولا و بالذات،
 - در راس آن صيانت ذات - استفاده مى كنتند. دو وصـن مهـم آذها يكى طمع اســت و و ديگــرى ترسِ. بر اثر همين دو صفت - ميل بــه بدســت آوردن مطلوبات خـــود و ترس


## 

ندارند. بنابــر ايده مذكور، تصويرى كه هابز
 انسان خارج شده از وضع طبيعى است؛ يغنى


 مى تواند از جريان روشنفكرى دلربايى كند.
 سياسى جامعه را فاســـد مى كند. با با اينٍ مبنا، شغل روشن فكر ان روبه راه مى شود: آكَاهى
 قدرت. بـــدون فكر به اين كــه پس طبيعتِ انسان چچه مى شود.



 يكى اين كه اين سخنان محافظهكارانه است؛
 تعابيرى مابعدالطبيعى و ذات گرا، و لذاري، مبهم و بـىارزش است. اما در بارْى مدعاى اولى، اول، اين جمله كه اين سخنان محافظه كارانه است،


 حَنين باشد و تا حدوِدى هم البته هست. اما از اين كه غلط بودن آن اســتنتاج نمى شـوـود. يعنى به استناد يك نتيجهى عملى نـلى نامطلوب، يعنى ناممكن به نظر رســيدن تغييرات بسيار و بنيادى، نمى توان به نادرســتى مقدمه رأى
 مــا ذاتانـعَار، متافيزيحـى، و بنــا بر اين

نســبت به از دسـت دادن آنها- به مســـابته قدرت دسِت مى برند. ترس وصفى است كه به يمن آن انسان تن به تبعيت از يك قـد غالــب و قاهـر مى مدهد، و، ايــن كونـنـ، نظم اجتماعى برق رار مى شود. اما در انسانشناسى لاكى انسان موجودى عاقل است و مهمترين وصف او تربيت پذيرى او است كه به حسب



 چچگونه باشد تأثير بســيار مهمى دارد كه در
 داشته باشــيـ؟؟ در تعريف لاك انسان همان تجيزى است كه هابز مى گويد، ولى بر بر اساس "





 انســان دانش بيشــينى نـدارد و ذهن انسان












فلســفهى سياسى از تصورى كه آنها نسبت به وضــع طبيعـى دارند برمى خيـــزد. وضع آنـا
 هنوز حكومتى در كار نيسـتـ؛ طبيعى يعنى در غياب صناعت حاكميت سياسى؛ وقتى كه جامعه هنوز از سامان و سازمان سلسارلدمر اتبى قدرت برخوردار نيست. تغاوت نظر اين دوِ
 مبنــاى حر كت آنها به ســمت تعريف نوع حاكميت اســت، اين اســت كه در نظر ها هابز انســان در وضـع طبيعى مشل فروشــنـدهاى الـا
 در حــال اضمحــــالِل دارده، به محض اينكه


 بهاى پرداختى ، امنيت اســتـت اگر تصور شــما از وضع طبيعى اين باشد نظام سياسى

 كند شما بايد تســـيم او شويد. از از نظر هابز،


 مطلوبهاى كمياب، وضع طبيعى مى انواند

 هر شر ايطى كه بتواند حكونمت را در در اختيار
 در جامعــه برقرار كند، انســــانها با بايلد آن را
 نظّر لاك، انســانها در وضع طبيعى همتحون مثل صاحب جنســـى هســتـند كه نه در در حال فاسد شدن است و نه ضرور تـى برار ایى خلاصى


 مطلقه باشـــد. براى لاكى حكومت بايد خيلى چجيزها در چجتته داشــته باشــــ، بايد علاوه بر تضميـن امنيت و مالكيت، بيــامآور امورى

اقتصـادى و اجتماعــى و ارايهى اين فرمول



 سياسى در سراسر جهان از از اروپا تا تا آمريكاى جنوبى، از آفريقا تا آسـيا چجيزى بـيا بود به نام
 تـــالش براى بر ايايى انقـــالاب. مبارزه نكردن سياسى- اجتماعى مســــاوى بود با مردن. بـا به تعبير شـــريعتى اگر در صحنه نيستى هر كـيا كه خواهـــى باش، علم، جهرل، نماز،شــراب، و.... فرقى نمى ابــي كند، پـــرا كه همه ايز ها ابزار فريب حكومتها اســتـت . . به عقيده من، اين تفكر پشتو انهى
 غالبـــا پرهزينــه و كمفايلـوهى گییاسى در طول دو - سه قرن كذشــتـه بوده است؛ خصوصاً در ميانــهـى قــــرن نـــوزده كهـ فعاليتهـــاى انقلابـــى در ارويــا گســترش يافت و در ربع ســوم قرن بِيسـتـت كه همين انـين
 تايــزى كه بحران هاى بسـيار به بار آورد و نتايج منفى فراوانى داشت در دوران بيشمـــــدرن تعريفى از انســانـ وجود داشــت كه به نظر مــن تا حـ الـ زيادى واقعبينانه بوده اســت چون بر طبع حيوانى


 كرفت و به دست كســانى چهون اوَكُوستين


 خوشـبينانه نبوده اســتـ. درســت بر هـر همين اساس، حاكميتهاى مطلقه توجيه میشدند و نوعـى نظم و امنيت برقرار مـى شـــــــو، و، بر - همين اساس، بسيارى از فيلسوفان سياسى حتا در ابتداى عصر مدرن ان با با حق شـــورش مخالفــت مى كردند. امـا در عصر مدرن كهـ كه انسان و شهروند بـد بن عنوان فرد اهميت يافتند، تاحدودى متأثر از ايــن نتيجهيى نا مطلو يعنى مشــروعيت دولته الــــاى مطلقه وعدم مشروعيت شورش عليه آنها، تعريف انسان
 مو جودى شـــد كه مثل كاغذ نانـو انتـنه است؛ بسيارى از روشـنـن فكران فرانسوى اين ايده
 روايتى رمانتيكى از آن به دست داد واد و مفهوم
 شد كه خروج از وضعيت طبيعى به وضعيت






مطلقاً قابل تربيتاند؟

سياسى آذها را به اين سمت مى كشاند. سلطه
 سرمنشـــأ همه اين انحر افـهـا اســتـتـ روسو در "اعترافــات" خود به صباحـاحت سياسـتـت
 اجتماعى معرفــى مى كند؛ ايدهاى كه ايمان
 در ذهن ايجاد گردد مبنى بر اينكه انســانها هاٍ مو جوداتى هسـتـند على الاصول پا
 مطامع خود روشهايیى را در بيش مى گيرد كه

غيرقابل| اعتنا است. از قضا، اين اتغاقى نيست
 به اتهامى تبايل شد كه به صرف انتسابِ ابِ آن
 آن (يا او) را را اثبات مى كرد. اين در در واقع نوعى

 ذاتانگارى را نه بهدليل نادرسـتى آن، بلكه بهاين ســبب كه مزاحم ايد آلـآل تغيير و تغيير
 به معناى اين كه هــر موج موجودى يكـ ماهيت ثابت (يكى بار براى هميشــــ، تعريف شده) دارد، نه درست اسـتـت و نه حاميــان زيادى دارد. ولى نفى اين روايت از ذاتانـعارى البته به اين معنا نيسـت كه اشياء هيتج ماهيتى

 اوصافى از انســان كه در اين بحث اهميت اساســى دارد،

اين ها را به موجود اتى در حال رقابتِ خشن،

 عملا كشيده شد به آنارشيسم، يك آنار بار بيسم مضمـر، مخغفى، كه مفاد پنهــان آن آن اين بود: دولت خوب، دولتى است كه نباشد. هرٍ نر نوع
 برقــرارى دولت خلت خوب تلاش مى كردنـا ولى ولى شــدت و عمق بدانديشى و بد كويى آنان در باب حكومتها حكايت از اين داشت اين، كه دعوا بيشتر بر سر حاكميت است تا حكومت

 در روايت مار كسيسـتى اعتقاد بر اين بود كهد







 نبود، و آن اينكه جريانى به نام روشنفكرى شــكل كرفت كه نه مثـــل يك حز حزب بود، نه
 حال تموج بود، ولى اين مرام در آن مســــمـم گرفته شد كه (امردم بد) و و (احكومت خرا خوب")

 تمام ناحق به حاكميت. نتيجهى اين، ارايهى يك آسيب شناسـى رومانتيكى از مشكلات

از قبيل ميل شـــديد به صيانت نفسى، به رفع

 در همهى انســانها موجا مود اســتـت، و ميزان ان

 تدريجى و همراه با هز ينه است






 باشند، اصرار داثِـتهـهاند كه انسانه ها خميرى بى شكل و مطلقاً قابل تربيتاند؟ چچرا كتابِ لاك، انجيل روشـنـنكرى شد؟ اگر در در ميان

 خاطر اين بود كه اين تئورى زمينهى اينى تغييرات

 انسانشناسـى لاكى بهترين زمينـهـه براى اين باور روشنفكران بود كه انسانهانها به بهترين ين وجه تربيت پذيرند؛ اين ســوزّهمها، با استعداد
 اينكه يك جامعلى بهشــــى از آنها بسازيرٍ اگر انسـانهايى را مى بينيد كـــ، همه يا يا غالباً،
 هسـتند، بهخودى لوخود اينطور نيستند؛ بلكه عليرغم اينكه داراى لوحى ســـيد (به معناى فطرت پاك، يا ذات لااقتضا) هستنل، ساخت


واقتي خودشــان را به دشمن معرفى كنند و عليه آنها وارد مبارزه شوند.

 هجــرى در ايـــران بود؛ وضعيتـى كه در آن
 غيرمذهبى، خود را به دست خوري استخ استخاف مى كرد. به مقايســهى زير از شريتتى توجه
 بود كه خيلى نيرومند بودند، خيلى جيلى جمعيت داشـتـند و ويشـــرفت و فعاليت. در مقابل، ما ما يكى جمعيت خيلى كمى بوديم؟ جمعيتى كه گاه دوـ سه ماه قرض


 ما، از اين روشنفكران ان نق نق نقو و بـى خاصيت بودند كه هزار تا انتــــاد حاضر بودنـد بكـنـنـد و پنجاه ـ شــصت نظريه و بيشنهاد در
 نبودند بدهند. ســطح فكر ما بالا بود و و


 اســـت:ا ا اصولاً براى كدام روشـنـنـكر

روشـنـفكر ان لايـق هميــن حكومتى

 اينِ سـختنان برمى آيد. تعبيــر پابر هنهاهـا يادآور تعبير (اسانكيلوتها) در ادبيات روبســير آبــتـ. به نظر میرسد مبناى اين مدعاها ايدمى (ابدوى نجيب) روسو

مقايسههايى كه شريعتى ميان سلمان


 ابوذر مىدانسـت كافـر مىشدها،، كه نشان آن آن اســت كه ســـلمان نماد دانايى است و و ابوذر نماد سادهى عاميانه، و ديخر اين كه (آسمان
 است) كه - به قرينهى حدير ابث قبلى - حاكى





 انســـانها را از فطرت پاكشان جست و جو كرد.ه

پايان بخش اول - ادامه دارد

فخر روشنفكران ميشود.
 چچند از روشـنـفكران با هويدا، نخستوزير
 مدتى بحِث، ظِاهرا توافقى حاصل نمى شود. (احتمالا اصلا قرادٍ نبوده است براعـ براى توافقى تلاش شود. قاعدتاً اين جماعت برای اعای اعلام




 آينده يك بطر اسكاتِ -لابد مشروبى اعيانى
 و صحبت مى كنيم. جــواب آلآحمد جالب
 و آن هم در كافههــاى لالهزار مى خوريم.") قضاوت ميلانى در اين باب مؤيد مدعاى ما ما
 است: ا(اين عبارات آلناحمدا را مى توان از دو جنبه حايز اهميت دانســتـ. از سويى، در حكم رد بيشنهاد هويدا
 ديگرى از كيش فقريرستى بــود كه در آن سـانـالنها در - ميان روشـنـنكران ايران انـان و بـسـيارى از ديگـر نقاط
 به فقــر مى كردند و همين

 به ود كاى ارزان و كافه ها لالهزار همه از همين ريشه كَاه مىشد كه مردم گرووهاهاى مسلح قبل از انقــالاب را، كه در روســتاها يا مححلهماي سطح بايين مخغى بودند، لو مىدادند. اتفاقاً شـريعتى 'اين را جايــي نقل مى كنـــد، ولى

 مى توانست ترديدهايي ايجاد كند، هيجّوقت

 بت مقــدس تبديل كردهايمه، بــه اين راحنـا راحتى
 لهِ اسطورهى بيدارى كمكى مى گرفتند، يعنى مى كِتند اين نتيجهى اسـى استحممار(فريب داده
 اســت كه حكومت ها مسـئول آَن هسـتـند. كفتند شدت حالت اسـتضعاف و استحمار در مردم است كه باعث مىشود آنها ناجيان

الجتماعى مزا ياى زيــادى طلب كند. پس از لاى گويى كه حكومت ها بايـا بايد بهاى بسيار سـنغينى مى يرداختند تا مشروعيت باگيرند.

 نامشروع تلقي مى شـــدند. روسو اين فكر را را
 احساسـاتگرايى در هم آميخت. اين انتظار

 ســوار شد و حكومت هـ ها را عامل الينه شدن
 پيش بينى كرد هم به قتل آنها دعوت كرا كرد.


 يــى نــاناه توطئهانــار وتار وتو طئهانديـش و و طلبكارانهى مطلق إز حكومت، با اين تصور كه كســى كه در رأس حكومت است است فردى ارِى است با انبوهى از اوصاف منفى و هر هر كارى
 اســت. حتا كارهاى مفيـــد ومثبت حكـومت

 شـبـانه كن). گويى حكومت هيجّ هويتى جز سـتـم و هيج مأموريتى جز تخريب نـري نداشت انقلاب سـفـيد براى نابود كردن كشـاوريارى

 نفت به منظور خريد اســـلحه صادر انـير مى شد، و اســـلحه براى دفاع از منافع بيگانگان الن وارد مى شد؛ تلويزيون برایى توسعه فساد بود و.....

 پاك هسـتند وهر عيبى ناشى از حكومتها اســت و وضعيت طبيعـى وضعيتى مطلوب اســت و خروج از آن مســتلزم اين اســت كه حاكميت باج بسـيـيار بدهد. حاكمنيتها اصولا كج، كجانديش، كجراه و .... هستند و تلاش عمدهى ما بايد مصروف اين باشد كا كا با ســاطهى اين حاكميت ها را برداريم و نوعى حاكميت بدون ســلطه از طرف انســــانهانـاى
 انسانهايَى على القاعده بايد در لايههاى پايين اجتماع جستجو شوند، كه به دليل دورى از از علم و فن، از يكى سو، ودورى از از رأس هرم


 بزرگ روشــن فكران برطرف كردن آن است : اسطور كغتمانى اسـت كـــه تـجليل فقر و تشــــبَّه به عوام، اظهار تعلـق به لايههاى پايين اجتماع

