## قرن بر ابرى انسانها و سربلندى رُمان

ترجمةٔ ياسمن منو

وبر ایی چֶ تقدم با فرد. به همين سادگى! چرا فوراً أحساس مى كنيم در اين تقسيم نقشــمـا اشكالى وجود دارد؟؟ ياسخخ: بــراى آنكه در ميانه قرن اتفاق تازها انى مى افتد كهن تنايج آن



 طبقأ جديد از طريق تئوريسـينهانا،و ييشتاز ان و با بر بريايى






 كه انقالاب فر انسـهـ نمود آن است و در مقابل چششمان آنما
 مانند ضدانقالاب تقدم رابه جمع در بر بر فر فرد مىدَدهد. دنبال كردن اين روند در ادبيات فر انسه مشكل نيست انيست. در ابتداى




 قدرتمند جمع كر ايـ و دموكرا اسى سوسياليستى را را با به رمان


 اجتماعى را در هممى آميزند. مى توان قرن نوزدهمر را قرن خوشبختى تصور كرد. قرنى كهدر آن فردكر ايى و مساوات
 دوكانهُ انقالاب فرانسهاند كه جامعئه جديد موظف به پِيرش و بارور كردنشان بود...

## r <br> دوران سربُلندى رمان مونا اُزوف

يتيمى اســت كه از ارث محــروماش كردماند. در هياهوى انقلاب به دنيا آمد و سالمهاى جوانى اش را را با انضباط خشن


 همــه چیيز ر ا فراموش كند، هر چند تلاش مى كند اما موفق

 امــابـا هر قدمى كه بر مىدارد خاطـــرات ات او ادر خود غرق

انسانهاست و هر فردى اين ارزش را دارده)....
 اساس ســاختاري فِردكر ايى غربى استى است كهمى توان آن را را
 دوران جديد غير قابل فهمه است. در جهانيبينى فردكر ايانه كهدر قرن نوز دهم غالب شـــنـ، هر انسانى تجسم كل بشريت است وبر بها اين جهت بـى انداندازه محتر م. فلسفأه كانت مظهر كامل اين فر دَر ايـى مدرن است.







 رانمى بيند كها ور رايذيرا شود:والدين، خانه، زبان، شناسنامنامه




رها می كند. برعكس براى چجیى ها، و جدا از منشــا جامعله، فور د الَّفاو امكااست.بهزورس كوش كنيم كهم مى كويد: ا(اين فردبشر است كهحدّ همه هيزي است:وطن، خانواده، مالكيت، بشريت وخدا. اين است منطق انقلابى) واضافهانهى كند: (اين است سوسياليسم)،.در اين صورت برای راست تقدمباجمع است

## 1

## قرن تساوى و من محورى

زاك زوليار
انقالابكبير بناى جامعهاى ليبر ال رادر فر انســه كَاشاشت.
 مجادلههاى سياسى حاضر ، ليبر ال كلمهالى بحثانانيّيز شده است. برعكس در قرن نوز دهم ليبر اليسم حد كمال مكال مكتب




 آن بنثرامَن كنسـتان در در آن واحد هم تئوريسين ليبر اليسمهو

 انقلاب فر انسه جامعd رعايا بر مبناى اصول انول سلسله مر اتبى
 وبر ابر راوعده داد.(ا(علاميئ حقوق بشر وشهروندى)،، حذف
 اقتصادى را مشـخـص مى كردو اعتصابات و اتحاديهاهـا را را قدغن مى كرد از نتايج اين انقالاب بود. فردگر ايیى نوع فر انســوى، اين مكتب عجيب و وتا تاحدى متناقض، از هر انسان موجودى مىى انازد يكتا و و منحصر بها
 وارث عصر روشنگرى در پايان كتاب خود كلماتمى كوياريد:



زير شيروانى تافاضلابجها حر كتمى كند. استعداد اين رادارد


 فلسفى، از اصلاحات وزا ارتخانهها تا تا نمايشنامهمهاى موفق


 ريك كهنافروش جزئيات است. چگكونه مى تواندير اين قرن
 برخوردهاى غيرقابل انتظار و موجودات ناشــنـاس را را رشد



 زند كيهايى سربلند مى كنند كه قبالا باور كردنى نبود.







 صفتان منحرف. ثان والثان قهر مرمان آن سر آمد دكَرديسى
 كه برخى به زحمت سو ادخواندن دارند جذب كند. انعكاسى از تمامى يك ملت!
 خوش اقبال جامعأ آبستن رويدادها دهاست، وعدم ثبات عميان قرن رابهصحنهمى آورد.بالز اكع عاشق حماسه، بوه، استاندال

 رمان را جشن كَرفتند و آنتاه كه متوجه شدند آند سَقْ سياهان
 ندارد: فرد. كاهى اوقات شخصيتى قوى داردي ارد، امّا در كر كوران




 سر اشيب قرن است، پس كجا بايد عدم تشابابه، خصوصيات


 (يوچى) است، كسالتو يكنواختى. در اين يششگَويى، فلوبر


 ونتشــها را ااز بين بردولى اختلافديحرى را اجانشـيـين آن



 كاملاً فر انسوى، شكوفامى شود. بالز اك مانند اغلب اوقات



 ســروصدا حقوق خود رامى طلبدو خود را امتقاعدمى سازد كه هيج جيز برايش غير ممكن نيست. برایى همين است كهي واققىترين و بزر كترين شخصيت رمان مان قرن، نايلئون است.

 خوداست.كدام ييشگومىتوانستاين اين سرنوشت افسانهاى را احدس بزند؟











 نيست؟)، (سن خو سيام). دختر ان جوان نيز على نـرغه (فزا ايش نارسايييهاى اجتماعى چون فقر ، تنهاياي، نادانى وعوا

 مى كنمه) ( (جشن سوّ) .از اين يس اين است زبان سادهد لان.


 و به آرزوها و خواستها يش جامهٔ عمل بيوشاند. رمان كه از وحدت و ويوسـتگى زمان ران رها شدهه، هر طور بخواهد راه خودر ا ادامهمىدهدل. مىتواند در دو كلمه چیندين


 رويش يك دسته كل مزر عه، اختصاص دنـي دهد
 هو گومى گويد: (ابه كَشتهن باز كرديم، اين حق
 است تغيير اتى را كه حقوق جديد فرد بـه وجود مى آورند توصيف كند. مانندتر قى غير متتظره، ناكامى ناگَانی، جهش دوباره، ورشكستگى، بازگشت شخصيتيها. فقط به ياد آوريما آن قلب





 همان طور كه آدم غرق مى شود ورشكسته مى شود.
 وفادار نيست.استعدادتحر كدارارد،بابطور افقى از ازشهر ستانى خواب آلودهبها هايتخت يرتبو تاب؛ وبه طور عمودى از اطاق

مى كندو او شيفتهٔ اصليت نامعلوم خود،زندگى مى كند.اين كــودك بىىمادر باظاهرى نیگر انو اســير حر كتى نامنظهم، قرن نوزدهمهاست. هنگامى كهچشمانشر ابهروى جهان يبير|مونمى ثشايد، هيج چچيز اور ا آسوده خاطر نمى كند. بعيد مىنمودا ين قرن بها









 و لشكر كشــى هاى شكســت خور ده عادت دارده، باه سرش


 متفــاوت آن را دنبال كردو خودر ابا آن وفق دادو آن را اجز هجوى موحش نديد. دنياى اجتماعي زادهُ انقالب نيز به راحتى قابل شناخت




 همنشـين رباخواران مىشوند، فاحشــهـها ها دلباختها ازدواج
 مى أورند، درودیران كُنتمى شوندو بقالان محضردار . خدا غايب شده است، معلوم نيست كجا و پرا ان ناگُمان خرافات

 رقابت مىاندازد. اين نمايش را نويسندكان از آغاز قرن باسردر كمىتمتماشا
 (هدف مشـتر ك اســتاندال و خانــمـم دواسِــتال) ادبياتى خلق كنتد منطبــــق با دنياى مســاوات. امــا خوانندكان خــود را نمى شناســنــــــد در كَششـته خوانـــدكان منش، سليقهها و علائق مشتر كى با نويسندكان داشتند.بهامحافل
 مشتر كى مى مواندند و از زبان



 بايد جمعيتى مغشـــوش، دمدمى مزاجه غرق در در مشغوليات،
 كند. پس بايد چيز ديگرى خلق كند. در اينجا بخت بار بارُمان


پسِ از مر گَمن) مى خواند ستايش نكردر! خب منصفانه نگاه كنيم: اين نويسندهد در كتاب (الاگاًارد
 ينج صفحها براى زولا، فراموشى كامل بر ایى دوما و شصت صفحه براى هو وو! داسـتانى ييرا اسـتـه اســتا با با نوشتن






 از شــوهر مادرش لاهورى كه قبالًا معشوق مادرش بـانـود ياد

 از اين منشــأدل نكند: زنان و كتاب را دوسـتـد داشت.بين
 متظاهر نازنين! او روى يك صخره ه( (اكه امواج به آن مى كوبند) با با دستى روى قلب زسـت مى گير دو دست ديگرش شبه زير يردامن زن
 همان طور كه يكمفسّر تيزبين مى گويد: (امنيّتاوبزر كترين

هوكو تمامى علائق قرن خودر اداشت: علاقةببهويرانهها ها ("او!! تكه يار مها دوستتان دار م!) عشق به معشوق، ياريّاريس،

 تصور مى كرد دمظمر آن دوران اســت (كه غلط نيسـت) با با



 پيشبينى وير نوشتن او را ا اسير مى كند: هو كو پشت پپ پاكت،





 يكـواگن قطار براى كليات آثارش! آراگّون حق داشت اشتوقتى




 جلد؟ الحق اين مرد طومار طومار مىنوشـتـتـامانند نقاشى



 كردن وزن شــر است، اين وزن خيلى فرانسوى كـين كهن منفجر
 كابوسها. او قرن إصر اف را اخَلق مى كند.
 است. باموسه مباحثه مى كند، بهو وينى نامه مىنويسل، عليه

نقاشى، سياه قلم، عكاسى، موسيقى. بها هر رنگّ سياسى در
 سِس شاهدوست، طرفدار جناح قديمى بور بونها ها در مقابل
 و مشاهير آشنا بودهاز لامُمنه تاباكونين، بر ليوز، ،مريمها، ديكنن،









 كرده تا همه بدانند.



 رودخانئ سن تجمعمى كنتد وبحههها روى زانوان مجسمهها
مىنشينند.

هيئتهاى متشكل، در شِشت تابوتى فقير انه - آنطور كه خودوصيـت كرده بود - حركت مى كننــــــدر بر بوته زارها ها ور






 است. هو گو مجسمه، اسـكناس، تمبر، المبر، مدال و تمثال خود را همــهـهجادارد. خود محورى اش اش را اتا آنجا ييش مى برد كها
 خيابان خودم. اين عادت عجيب قرن استٌ همه حيز را را به اسممردان



 لئون دوده: (او منحرف كنندهُ عقل) بود يا به كَتتأ مجلات آن زمان: (ششهاببشريت)،.از اين رو همه چیيز بودو همهجانا،
 يايين. آندره شـنـيـيه دربارة او به اه اغر اق مى كويد: ا(تو عقاب

 آشيل، مولير، لاتود، مسيح، قابيل، فر شتئ عشق، موزا ارت و و آتي اقيانوس مى كويد. لعنت بر شــيطان! چֶه مجيز كويى باشكوهى! امّا حقيقت است. بله! هو گو با ابيات فر اموش نا ناشدنىاش (من در دممق

 محصـول ناب زمان خود بوو.آميزهانى از حقارت توعظمت،



حرف آخر رامىزند: ا(تســاوى در فر انسه موجب تفاوتهاى آلى
 تساوى كار مى كند، براى نويسندكان رمانـ مان روزهایى زيبايى در يشش است.

## $\mu$ <br> هوگو: انسان قرن نوزدهم <br> فرانسوا نورستيه

هو گو قرن نوزدهم اسـت، تمامى اين ســده در او خلاصه


 سوسياليستى خفه شده در زير واقياتياتانجيل)، وريـيا وريش. آها

 بلنــد، جليقه، كراوات، كلاهدـــيلند (يا كاه كلاهد كو كوش). ويكتور هوگو نمونه نوعي بورثورازى استا استا او به همأه هنرها ها نوكزدهاست:رمان،شعر، تئاتر، هجونامه، مقاله، سخنرانى،


0

(بىر حمه) بود. سارتر با اين ادعا كه نبايد از كمونيسم انتقاد

 آنحّه مى داند حقيقت است، قرا مر مىدهـد.


 ضد (موسيقى شناسـان)، مابود كه كمبود شــور خودر رازير
 خود را صالح مىداند؟ بر مبناى بیى اطالاعى خود! ! (آنقدر در










 مســائل رابر مبنــاى اثرى كهد بر او كَذاشــتـانداندونها آنطور كه بودهاندتعريف مى كند. (احقيقت) كار مور دان نيســيـت،



 بز ركى هيج چچيز نديده است. بســيارى از آثار اســتاندال به خاطر آزادو ورهابود در زمان حياتش قابل انتشــار نبودند، مانند لو وبين لوون كها سانســور مانع انتشارش شــــــــا آزادتر ين وجها استانـاندال رابـا اسممستعار در مقالاتش براى نشريات انتليسى مى يينيه.






 صد بار ترجيحمىدهمهم).


 خوشبختى مى كنم. مردم رادوست داد دار مو از زا ظالمان متنفرم




 سنگَين آراگون، مالروو سارتر مبارز مهمى كردند، سعى داشتِندا








 نداشت:بر ایى همين يا ديوانهوار دوستش داريم يم يا با با سؤظن

 راحتى فرو رفتهاندو ومانند طوطى اشعار رمبو مى خوانـندودر مدرنيته همچحون مستمرىبگير انبازنشسستهزندگى مى كند

سنت بوو مى غرّد (قابل فمهم اسـتـ)، اوّلين همجنس خمواه

 (آَن شب خواب ديدم لامار تين ديوانه شده. با غم از از خواب
 متعالى رابابىارزش ش، شانس رابا باحير تدرهمهمىآميزد. آثار




 بُن مارشه تجليل مى كندو هنگامامى كها همسرش بها او خيانت



 آنهمه هنگامى كه يكى از معشوقههايش بها زبان آس آسورى با او صحبت مى كند! هوگوبين دنياى قديهوودنياى آينذهاست. بين عصر آتش و عصر توستر است. او همه چييز را ا انبار مى كند: افتخارات،



 مى كَارد.
 نمايشنامهنويسان، فيلمنامنونويسان، ادييان، مقلدان ادبى، نوادگان هوگو هستيه.
هنگام آن است كهبه سوى او باز گَرديه.

## استاندال: چهره آزاد

## دومينيك فرناندز

(شــادترين لحظــاتززندگيمربود. خواننده شـايد فكر كند



 باز گَشت سلطنت مورد نفرتش بود. بها تاز
 ندامتهاى موجوددر آن به چاپٍ رساندانداند. رمانى ناتمام كها
 كه صحبت از سياسـت در رمان مثل شنيدن صداى گلولو اله در كنسرت توسيقى است، اســتاندال يكى از ظريفترين نويسندكان رمان سياسى ماست. اما بسيار مشكل است است كه
 موجب سوتفاهمهاهاى فراوان شدها است. لوسين لوون تصويرى خشن از سلطنت ثووئيهو هجونامه دولتى است كه سر هنگچهاى آن با شمشير به جان كاركر ان شورشى مى افتندو تكيهبر دورويى كشيشا
 لويى فيليپ نبود، اين رمان مىتوانست انتا تصويرى (امترقى)"
 بودزمانى كهبايد مجيز كفًاشو بقال را كفت؟ لوسين لون

نيوتن اســت: قبل از او كسى نمىدانست كه (احماقت) بر جهان حاكماست. ا(حماقت رامى شناسمه. آن امراموردمطالعها قرار مىدهمه. دشمنْ اوست.و به واقع دشمن ديگرى ووجود ندارد.در حد توانمبا سر سختى با آن مبارز مهمى كنم. كتابى كه در دست نوشتن دارم عنوان فر عيشمىتوانواند"دائرة:المعارف
 در ادبيات، (احماقت) در نقل، بیى ارزشى گسترده. بايد كفت
 را خثــــرگين مى كند. حكومت احمق، اخلاقيات غيرقابل
 وآنحهه همه رامتحدمى كندو اين دليل نهايت ايتحماقت است،
 دارد؟ هيجّكس! اين اعتقاد عميق من است. كار آزمودكان
 مى كنند! اگر بدانيد اغلب اوقات همكارانمانما تا په حد بيزا ارم



 بى ووحى رامســتقر مى كند (امروز ايـــنـ رامى اميينيم).فلوبر
 حذف كرد مانند آريستوفان، هوراس، ويرير يريل و همينطور شكسيير، گوته، سروانتس، رابله، مولير، لافونتن، ولتر، ، روسو.

 شــدهبايد جاى تفكــر را بكيرند، در بــــنـن حماقت (انفرت


 يك (نمايش مضحك)، اسـت كهد در آن (افتخار ات باعث
 رِنان خودر ابرایى عضويت در آكادمى فر انسهمعرفىیمى كند؟؟
 باشـى؟؟)، خواندن ونوشتن ودانستن موهبت است ولى در عين حال مصيبت: (ابه محض آنكه بتوانى بنويسـى ديگر

 مى شوند.در رانوئُ • 1 ما مقارن با ايايان زندگى دنيوىاش،





 مرض شـدمهو حتى از اين هم بيشتر. تقريباً تمام موجودات بشرى كفرم را در مى آورند و فقط در بيابان است است كه آز ادانه نفس مى كشم)، .يُرسشى ســـاده اينكه اگر اگر فلوبر امروز بودٍ




رابطهٔ جنسى همهدر حال (احمقانه))شدن است.
[
** منطقه صنتتى پاريس

مى كنند مورد قضاوت قر ار مى گيرند نه اينكه از قبل در درابرأ






 مات ومبيوت آنها را انظارهمى كنـند؟ (شاهكار هاى جاو جاودان بدون آنكه به سبك آنها فكر شود خلق شدهانـاند.) اين اين است آنَّه هر نويســندهُ جوانى بايد به آن بينديشد نه آن آنكه فلوبر







 احساس يكى (انويسنده)) را. اين خودخوان كها خه خودستا جلوه مى كند، در عشق بى حال و وارفته، در سياست دمدمى مزاجن،
 قرار مىدهد در ميان تمامى نويســندكان كان كاســيـيك قرن
 مى شوند، گروههياى ادبى هيج شانس بقايى ندارندن، اما آنكه مى گويد (امن) و تنتها مسئلهاش تح تحولات درونىاش اش است
 بيعدالتى وننگا اســت، اما ادييات چيزي نيست جز اين وفادارى سرسختانه به خود!


خشم فلوبر: حماقت

## فيليپ سولر


 دلیّير است به شر ط آنكه نقش اول را را هميشه بها او واكذار
 سرماخوردگى شويه. شــادى مطبوع و خندهُ كود كانهاشاشِ
 كه جذاب (ست). اين آقاى كنكور واضح اســت هيّج چيزي نمىفمهمد ولى اطاعاتى كه دربارة باز كر دن پنجر هها مىدهد با با ارزش است. فلوبر احساس خفقان مى كند، نفسش در نـر نمى آيد،
 است جهنمى ووحشتناك كه او ار ا به سوى مر گَ مى آر اند.

 دليل آنكه خواننده كتابمه را نخواهد خد خواند. از همان اوّل خوابش خواهد بُرْده). به نظر من به اندازئ كافى بر كشف اصلى فلوبر، نبوغش،


 كرده اسـت. از اين ديد كاه فلوبر مانند كوير نيك، كاليله و

ديكَر هيجّ كس از تــرس إينكه امُل به نظر آيد جرئت ندارد

 مىدهيهم. واضح اســت آنهايیى را كه كمترٍ كسالت بار، تمهى و تصنعى مى يابيم بيست سال ديحكر كامالا فر موش خواهند

 شودبگويد: ا(عدم صالاحيت تمام عيار خريدار اند در شناخت

 كه خوبند به درد خمير كر دن كاغذ مى خور ندر ند. دو نوع ادبيات در فر انسه هست: يكى ادبيات خردمندان و و ديگرى ادبيات


 اين كلمات كه از انتليسى كرفته شدهاند در فر فر انسا مر سوم نيستند، چرا كه با ايجاز مملك خود میاتوانيانيتند شياديهاى تبليغاتى را انابود كنند.
 مى كرددر ايتاليا كتاب وموسـيقى بر مبناى لذتى كها ايجاد


فلوبر

