#   



## تونيح

أين دفتر اولبار بيشّ از سال س اهr أ در خارج از ايران انتشار يافت. برأى جاتٍ حاضر



هترجم

## خربارهى ترجمه

نوشتهى حاضر ترجمهى:
Formen die der kapitalistischen production vorheyhen
 يادداشتهايى است كه ماركس هنگام تدارك "نقد اقتصاد سياسى" و "سرمايه" در مالهاى INOV-INQA نوشته المت. ماركس توانست از قسمتهايیى از اين يادداشتها در دو كتابِ يادشده استفاده كند ولى فرصت تدوين بقيه را نيافت و

 آن قبلاً در اختيار عدهى معدودى در شوروى فرار گرفته بود. با اين حال قسمتِ



 . در ساير شوارد، آنجا كه تفاوت مربوط بـ شيوهى تقسيمبيندى جمالات بود0، متن

 مى شود. جملههاى, طولانى, يكى تا دو صغخهاى، عبارتهاى يكى صفخهأى و بدون



 محال نباشد بسيار مشكل خوأهد بود.
مترجم انتكليسى اين اثر جكى كوهن (Jack Cohen) است كه احاططاش بي زبانهاى آلمانى و انگليسى و ادبيات ماركسيستى مورد تأييد سختيكيرترين








 سيستماتيك در ازاء هر وازثم خارجي، در سراسر كتاب، تنها يكى وارْمى فارسى به

كار بريمr
بإورقى هاى ماركس، مترجم انگّليسى و مترجم فارسى در جانى خود مشخخص
 هم تزجمههاى مختلفِ ممكنِ آَورده شده امت. عبارات نيمهتمام ماركس رأ به همان صررت ناتمام آَردهايم.

## 



 آن محروم مانده بودند. موضوعات موردٍ بررسى اين نوشتـهـها از جمائله مسايلى


 برخوردهاى متفاوت به وجود ميآيند.







 طبقبندى مىكند. ولى از آنجا و تا آنجا كه طبقات


همهي آنها را الز زمرهى جوامع, اشتراكى أوليه دانست. اما اين مقولهبندى نبايد و
 تفاوتها هستند كه در روندِ تكاملِ خود منجر به يِيدايشر تفاوتها
 يكى مقولهى واحد نمى گنجد.
صورتبندىىهاى باستانى بس از دورانهاى گَذارِ متفاوت (بسته به نوعِ خاصِ

 بيشين، مناسبت سلطه (Relation Of Domination) بِا به عرصهى وجود مى گذارد. أشكالى كه در آنَها اين مناسبت وجيود دارد صورتبندى هاى بيشناسرمايددارى (Precapitalist Ecomomic Formations) ناميله مى شوند.
 ديگگر تحميل مى شود (بايد توجه داشت كه ماركس قايل به وجهود مناسبات
 است و "داوطلبانه" نيروى كار خويش رامى مروشد). ماركس بارها و بهصراحت بر


 يكى از نظامهاى آسيايى طبقات وجود نداشته ائد. بيش از إين كه در بحث بِيشتر رويم بهجا است است كه در موردِ سرنوشتِ مسئلهى نظامِ آسيايى توضيحان ت مختصرى بدهيمر.

 حذف مى شوند، و مسئلهى پيجیيله و مشكل، ججهات خود را از دست مىدهل و

## كارل ماركس ם 11

صافوبيوستكنده ـ و به همان اندازه كممعنى و غيرجامع - مى شودد. اين طرح خلاصه و آسانشده اگگ بتواند براى نوآموزان تصويرى ابتدايى -و تا حدى كا كافى - بـي





 اصولاً وجود چنين نظامى را نفى مىكردند. با اين حال، اين تنها دليلِ عدمِ توجه نسبت به اين موضوع نيست؛ حتى مهمترين دليل ريل هم نيست.






 دولت"، كه مطلقاً برایى روشنكردن







## ■ IY



 اروبا هم ظهور كرده باشد. ماركس و انگّلس نتوانتستند و انتظار هـم نمى رفت كـ



ولى در همهى موارد اين المر صورت نگارفت. لنين بيش از آن دركيرِ مبارزهى الـى











 نـدارند).

 "مواردٍ مشخص را به جاى قوأين عام (مشلاًٌ "منشاء خانواده ..." را به جاي كتاب
 اين سادهانگارى نه فقط در موردِ مسائل هاترياليسم تاريخى وجود داشت بلكه در تمام زمينههاى فلسفى، القتصادى و غيره خود را نشان میداد و و عمدتأً موجب دو نوع برخورد هيشل. طرفدارانٍ سرمايهدارى مىكوشيدنلد با انگشتكَذاردن روى نكات ناروشن،
 ماركسيستى و نشاندادن نكاتى كد كاملأ روشن نشده بود ـ ـو يا احياناً با كشتفيات

 در عرصهى هنرلهى اقتصادِ سيامسى و مناسباتِ توليلدى بلكه در سايرِ زمينهها و و بهخصوص مسائل فلسفى نيزّ بهشَدت ادامه داشت و منشاء لطمات بسيارى بود.
 طرح مسئلهى نسبيت، با الهامِ انشتاين از فسلفنى ماخ (Mach) و آوناريوس (Avenarius) ،( و عدمتوجِ فورى ماركسيستها به اهميت مسثله، ناگهان چنان فضايى ايجاد كرد كه لنين خود را ناكزير ديد كه با وجود اعتراف بتو بتواضعانه به عدمتبحرٍ خود در فلسفن، يكتنـ با آن جريان كه مىرفت سوسيائيسم بزند به مبارزه برخاسته و كتاب "ماترياليسم و امبريوكريتيسييسم" را بـ به نُارش درآورد. اين اثر، تا بيدايشُ تعاريف و تفاسيرِ جديد و تا الثبات عدمتناقضِ سيسثمٍ نيوتونى و سيستمٍ انشتاين (نسبيت)، براى بجلوكيرى از از جريانهانى ضلدسوسياليسنى كنايت مىكرد و اين مهكن نبود مڭكر با توجه لنين به نقاطِ ابهام و غيرروشن متون, ماركسيسنى و كوشش در جهت إيضاح آنها. اكر لنين در اين رويارويى سكوت اختيار مىكرد بعيلد نبود كه بسيارى، بهدليل وجودِ نكات نـاروشن و يا بهظاهر متناتضى با علوم جديد در اين نظامِ فكرى، براى هميشه از اين ديدكاه روى برتابند.

## Q If





















 ↔ سرمايددارى ↔ جز اين بـُوبد ضدسوسياليست است و هكذا.

بسيارى با همين تصويبنامه ״هانع" شـدند و اكثريت آنهاييى هم كه قانع نشـدند

 بود، از جاپٍ معاف كردند.
ولى اكر اين تصويبنامهها براى مرعوبكردن كسانى كه از كميتترن مىترسيدند
 همين را مى خواستند. آنها، با استناد به اين مصوبهها، سادهبينى و بيدانتئى بوروكراتها را نشان دادند و آنكاه با برجستهكردن جند فاكت، حملات گستردهاى را


 هم، اكير آنها ماركسيسم را با هصوبات بوروكاتها بكى نمىكرفتننا يُر بیىاه نمى نـتند. و از آن جا كه خرد بوروكراتها نوشتههاى ماركس را منتشر نمىكردند

 الز سوسياليستها بود براى نشاندادن أكاهى, ماركس از ويزكى هاى نظامِ آسياي آيى و نيز عدمتناقضِ آن با اصولِ ماركسيسم؛ ولى صداهاى يراكندهى اينان از وراءٍ جنجالِ
 كميتترن تنها نقش ادأرى را دأشتند و نيز تئوريسينهاى حزّب كمونيست شورورى با
 خودساخته بِكنجانند كد صِرف ديدن يك برده در يكى جامعه براى آنها مساوى بردمدارى بود. ارباب مترادف فتُودال بود و دهقان يعنى بِرو. أين مىشد ماترياليسم تاريخی. بههرحال خوددوارى از انتشار پِارهاى از آثار ماركس نمى توانست دوأم بياورد و بالاخره قريب صد سال پس از نگارش آنها، نوشتهها و از جمله كتاب حاضر
 سرمايددارى، را بيشتر كرد. اهميت اين نوشتهـانها ثا آن حد است است كه بسبارى از از
 خود را بإِ ديخرُ مورد بردسى قرار دهيم.






 روابطى، مانند روابط ايلياتى، حضرر دارد. و از آن مهمتر، بسيارى از تظاهرات روينايعى آنَ در سطح تمام جامعـ مشهور استا
 روابطِ زيربنايى مىداند ولى اين ديدكاه هيجّ وجي اشيتراكي با با سوسياليسم علمى







## IV [17 كارل ماركس

موانع, غيرتابل عبرر ميانٍ مالكيتِ زمين و تجارت و حرَّف وجود نداشته است. بك فرد مىتوانست:

> ،اخانه خريلى و ملك،
> باغ نهادى اساس

خانه ز مالِ ربا
ملك ز سودِ غلهه (1)
در حنين جامعشأى كه اين تفاوتها سبب مىشوند تا فئودال در طول زمان بهميل يا بهزور (و به خاطر سود بيشتر) به صورت بـر سرمايهدار درآيل، نمىتوان به
 در تناقضِ هطلق با اصولِ مناسبات فئودالى است كه طى آن فنود الل نابود مىشود و

 از اين روست كه تحولاتى كه در جوامع خرب نسل ها طول مىكشيد تا تحققت يابد در جامعهى ما ظرث مدت كوتاتى عملى مى شود.


 مىتوان مشاهده كرد. در اين اثر ما طرز برخورد ماركس را با فاكتها و نحوهى


 برخوردٍ او به بهترين وجه نشان داده مى شود.

1 احكيم سنايي، شامر قرن حهارم هجرى.

در اين كتاب چچكونگى, روىكردٍ ماركس به تحول, تأريخى، نحوهى برخوردٍ


 ناشى از خصرصيات فرهنگى و روانى افرادِ اجتماع، شرايط افليمى و جغرافيابيى،












صراحت و تاطعيت ويئُكى هاى هر يكـ را برمىشمارد.

بههرحال هاركس به اين نتيجه میرسد كد جوامع اشتراكى, اوليه، به خاطرِ
 نوع مناسبت توليدى متفاوت به وجود مى آوردند كه مهـمترين آنها آنها اتواع شرقى




> اصولىِ اين انواع لز بكديگر است.


 خوانندهاى كه "مقدمه بر نقد اقتصاد سياسى" را بهسرعت بخخاند (و بهويئه براى كسى كه از محتواى نوشتهى حاضر بیاطلاع باشمد)، اين شبهبه را تقويت كند كي ترتيبى كه ماركس از اين نظامها ياد كرده است ترتيب تسلسلٍ زمانى (است. درحالىىه نوشتهى حاضر نشان مىدهد كه ترتيب



 آنجا كه او بهطررسريع مطرح كرده است ـ شبههى نفدانٍ طبقات را با به وجرد

 طبقات و نيز مناسبات سلطه در نظام ايران وجود داشته اسست. ولى ههمبترين




ا اتفاوت كاست و طبته بر خوائندهى اين سطور يوشيده نيسـت. در اينجا اين موضوع صرناً



بود كه جامعه در جهت كسب, خخصوصيات نظأم فئودالثى حركت كرد.
 درونى, يِى جامعه در رونلِ تغيير آن، غالبأ جنان تعبير مى شـود كه حتى در مواردى
 بجامعهى موردٍ نظرِ تحليلكُر به حساب آورده شود. اين نوع برخورد البته ربطى به


 نظام بختلف، يا يكى خود را كلاً به ديخُرى تحميل مىكندا يا يا در آن تغييرات

 حالت, "جمهورى ابِى" خحارج شوند و اين كار را استعمار در هر دو كشور - بـ




 تظاهرِ مبارزهجويى, جلى, سرمايهدارى, داخلى (در دوران مشروطيت) و سِيس



 مدنى فتُودالها مى توانتد به حيات خحود أدامه دهند. در ايران وضع به أين صورت


كارل ماركس






















 در خلاف: جهت صحيحِ حركت است و منجر به سازشكرى و مصطالحه با

# ■ YY 

نيروهايع مىشود كه بايد هلف مبارزه باشـنـ.
 عهدمى موافقينِ آن تا حد زيادى ساقط است؛ و برعكس بر عهدمى مدعيان است كـي ثابت كتند ماركس اشتتباه مىكرده است.

سوسياليسـم علمى، علم تكامل و مبارزات طبقاتى, بشر برای تفسير و تغييرِ جهان است. ائن جهانبينى تاريخ بشر را تاريخِ مبارزات طبقاتى هىداتد و نه شكلِ خاصى از آن رال حتى اكُر روزى در تاريخ و جامعهاى نظام خاصى كشف شود كه ماركس از آن بیاطالاع بوده امت، هدأنقدر كه نشان داده شود كه تاريخِ تكاملِ آن جامعه هم تاريخِ مبارزات طبعقاتى آن بوده أست، چِنين كشفى در جهت تائيدِ اين
 أشكال خاص فتطط تحت اين قانون كلى تابل مططالعه هستنا. به همين جهت وقتى ماركس به نظامهاى آسبايى، سلتى و غيره اشاره مىكند و دربارهى آنها تحقيت

 مى كنتد بي كلى نادرست است و از آن نادرستتر ادهعاى كسانى است كـ با تكيه بر اين
 مئلاُ همكن است در جوامعى پِس از سرمايهدارى، سوسياليسم به وجود نيايد. از
 "اسشثناء" و به خيالِ خود از ترس نثى ماترياليسمِ تاريخى، بهكلى تضيه را منكر "مى شوند. از نظر ماركس اين "استثناء" بهميجوجه استثناء نيست. قاعلده است. جوامع از ابتدا جوامع بیطبقَ بوده اند، طبقات به صورت عارخهساى كُذرا در طول تكامل آنها به وجود مى آيند و بعد از بين مىروند و جامعهالى بيطبقه و متعالىتر از حدٍ جامعهى، طبقهى اوليه به وجود مى آيلـ. اين قانون كلى است كه المتثناءپِذير نيست. اين كه هِه شكلٍ خاصى از جامعهى طبقاتى در اين يا آنَ جامعه وجرد داششته

Yr ㅁ كارل ماركس
و حه مدتى دوام آورده است، مربوط به شوايط خاص آن جامعه است. مهم ظهور
طبقات و سيس رفع آنهاست.
بهتر است اين بيشكِتار را در همينجا خايان دهيم و ببينيم ماركس خود چچه
مىكويد.

بهعالوه الز شـما ميخواهيم كـ ايت تئورى





 بيند. هن نتيتوانم بسيارى الث "ماركسيست"هاى اخيير را به خاطلر اين نوع برخورده ييخشّمب زيرا
 بروز كردهاست.
(Bloch) انگلس به بلوكا
1A9. .

## اـ صورتِبـتدىههاى اقتصادي

## يشيشاسر مايهدارى




 عينى تحققاش - از وسائل و مواد كار ـ يك بيشنيناز ديكر است. اين بيا باريان معنى


 landed property)
 است: اين وحدت طبيعى كار با بيشنياز مادىاش است. از اين رو كاركر يكى






YY

 ديكران صدق مى مكند. در جايى كه اين ريشنينياز ناشى از از اجتماع المت ديكُران










 تمامى بيكر أجتماع است. استقرار فرد به عنوان يكى كارگر، عارى از تمام كينيات بـ

ا در اين كتاب در نتاطى كه بحث دربارهى جوامع اوليه بوده Common Property به صورت

 عمومى يا همكانى ترجمه شـده است.



$$
\begin{aligned}
& \text { مناسبات جماعت بشرى هستند مثشخص میشود. }
\end{aligned}
$$

#  

جز اين يك، خود يكـ محصول تاريخ است.
 انسانى ظاهر مىشود كه از تحول خودبدخودى (Naturwuchsig) بيرون مى آيد:
 يا اختلاط قباثل به وجود مىآيد(1). ائن را مىتوان مسلم داتست كه شبانى و با اصولاً كوجنشينى اولين شكلِ تأمين, بقاء اسست، قبيله در بِك نتطهى ثابت سا ساكن
 انسانها طبيعتاً ساكن نيستند (شايد جز در حنان مناطق بارورى كه بتوأنند مانتد

 بيششرطِ مالكيت اششتراكى (موقتى) و استفاده از خاكى جلوه مىكند و نه بي عنوان.

نتيجهى آن.
وقتى كد انسسانها بالاخره اسكان هی يابند طريقى كه اين الجتماع اصلى به درجه كمترى تغيير مىيابل وابسته خواهد بود به شرإبط مختلف خارجى، اقليمى،



 داده يا متجسم میكرداند (Vergegenstandlichenden) (نعاليت به عنوان شبانها، شكارجى ها، كشاورزان و غيره). زمين، آزمايشگاه بزركى و زرادخانهاى است كه هم

ا التُلس بر پايیى مطاللات مورگان و تحليل نظريات وى، اين نظر در مورد تشكيل قبيله را كه از طرف ماركس ابراز شده تصحيح كرد. وى نظر خود را در كتاب "منتشاء خانواده ر مالكيت
خصوصى و دولت" آورده است. (مترجم)

## Yя ロ كارل ماركس

ومائل و مواد كار و هم محل و ثايهى اجتتمأع را میسازد. منامبت انسانها با آن بدوى امتت: آنها خود را به بثابِهِ مالكين ابِيتماعى آن (communal) و بي عنوان كسانى از اجتماع تلقى مىكنند كه خود را به ومميلهى كارِ زُنده توليد و تجديلِ توليِد
 خود را يى مالى يا صاحب(1) مىانگارد. در واقع تصلكـ به وسيلدى روند كار، تحت اين بيششرطهاكه محصول كار نبوده بلكه به صورت يـشش بـرطهاى طبيعى و الهي آن جلوه مىكند، انجام مىيكيرد. اين شكل، كه آن مناسبات الساسى چايهاش را تشكيل میدهــ، مىتواند بهطرقمختلف به خحود تحقت بخشَلـ. مثالاّاكثر شكل هاى آسيايى كاملاُ با اين فاكت


 ب ـ Posssessor صاحب ترجبد شده و Possession تصـاحب (ولى كاه خرورتأ به علت كمبود وارْءى مناسب ملى) ترجمه مى شود.
 رسا نيست و لذا مالكيت آمده أست. در موارد ضبروى، اصل لغت در يرانتز يا به صورت بְاورثى آملهه است. إشكال عمده در ترجهـى اين لغات، ممانطور كه در ايز كتاب بي نحو بسيار جامسى آمده است، تغاوت طرز يرخورد با زمين، در تُطامهاى مختالف است كـ منجر



 ترجمهى اين وازءها - بدطوراخصص - نتى تواند خالى از نتص باششد. (مترجم)

## .

 مهكن امت به صورت تنها مالكى يا مالكـِ برتر جلوه كند، و اجتماعات واقعى به صورت ارثى. از آنجا كه وحدت مالكى واقعى ثيششرطِ واقعى مالكيت اشتراكى است، كاملاُ مدكن است كه به صورت خيزى جدا و مافوق الجتماهات خاص
 مىرسد كه مالكيت - يعنى مناسبات فرد با شُوايطِ طبيعى كار و تجديد توليلـ،
 عنوان يك عطبه (Albassen) از طرف وحدت كل، از طريت آن اجتماع خاص، در الختيار فرد قرار میگيرد. در اين حال حكمرانٍ مطلت به صورت

 واقعى به وسيلهى كار معبن مىشود [Infolge]) خودبهخود به اين وحدت برتّ تعلق مىكيرد. بنابراين به نظر مىرسلد كه استبدادِ شرقى منجر به فتدان مالكيت مىشود. ولى در حقيقت اساس آن مالكيت قبيلهاى با أشتراكى است كه در اكثر موارد ازز طريق تركيبى از مانوفاكتور و كثاورزى در اجتماع كوجك، كه بلدين توتيب كاملاُ خودبسنده شده و تهام شرايط توليد و اضافهتوليد را در بر مىكيرد، به وجود
 ششخص متجلى مى شود. اين اضافهكار هم به منزلى خخالج و هم به عنران كار اششراكى بواى بزرگداشت وحدت، كه قسمتى در وجود حكمرانٍ مطلت و قسهتى (Imagined tribal entity of در هويت موجوديت قبيلهاى تصورى خلداست در (the God) انجام هىكيرد. از آنجا اكه اين نوع مالكيت اشتراكى عملاُ در كار نحقت مىيايبل، مىتواند به دو صورت ظاهر شود. اجتماعات كوحكىتو مدكن است در كنار هم ولى مستقل أز يكديگُ، به زندكى نباتي ادامه دهند و به همين توتيب در هر

## ri

يك از اين اججتماعات فرد با خاتوادواش، مستقل از ديخُران، روى قطعهزميني كه به او اختصاص داده شده أست كار مىكنل. (همجنين مقدار معينى أز كار، از يكى طرف
 اجتماع، يعنى براى جنگّى، مبادات مذهيى و غيره أتجام مى ششود. سلطهى اربابان، در بدوىترين مصناى خود، فقط از اين نقطه شروع مىشود، به عنوان مثال در اجتماعات اسالاوى و رومانى. كذار به سروازٌ و غيره از اينججاست.) ثانياً، وحدت مى تواند شامل يك سازمانبندى اشتراكى بواى خردِ كار شود كه به نوبهى خود مىتواند يكى نظام واقعى را تشكيل دهد مثل هكزيكو و به خصوص برو، بين

 خويشاوندى - قبيلهاى، و يا به صورت يكى مناسبت بين سران خخاتوادهها جلوهكند.
 اجتماعٔى براي، تملكى حثيقى از طريق كار، مثل سيستمهاى آب يارى (كى در ميان مردم آسيايى خيلى مهم أست)، وسايل الرتباطى و غيره و كارِ وحدت
 معناى واقعى كلمه، فقط در نقاطى در جوار دهكدههايى بربا مى شوند كه موقعيت
 دولت و فرمانداراناش (Satrap) درآمدهاى خود (اضافهمحصول) را با كار، كه بي

عنوان كارمايهها (Labour-Funds) خرج مىكتند، مبادله مىنمايند. شر شكلِ دومِ (مالكيت) مانتد شكلِ أول به صور مختلف محلى، تاريخى و
 محصول مرنوشت و تغييرات تبائل اصلى المت. در اينجا نيز اجتماع اولين بيشش صرفأ عَرَض (Akzidenzen) آن باششند و يا اين كه صرفاً خودبهخرد الجزاء طبيعى آن

## Q YY صورتبتدىهاى انتصادی_بيشاسرمايهدارى













 شرإط موجوديت آن به عنوان يكى مالكى است. تمركز سكرنت در شهر ها يايبى اين



 عمومى -از ملكى خصرصى جدا الست. برخلاف مورد اولمانمان ملكي فرد در اير اينجا



 هم بريزد؛ ممكن است قبيله از محل سكرنت الصلى خود مجدرداً حركت كردهـ و در در

كارل ماركس ם
خاك بيحانه مستقر شود و بدين طريت در شرايطط كارِ بسيار نوينى قرار كرفته و

 عنوان يكى وحدت منفى در مقابل جهان خارج ظاهر شود، به همان اندازه بيشتر
 مشخصص ـ شود كه كتّت خاص آن متعلق به او و و خانوادمى اوست.


 (working owners of the land) وهعقانان خردمزارع تشُكيل شدده؛ ولى به همين










 اعمال مى شود - يعنى از طريت يك بيششرط كه الهى ثلفى مىشود و غيرهـ (1) ا اين جملهى ماركس را میتوان به اين معنى هم ترجمـ كرد: خجون اجتماع، كرجه در اينجا

## (ם MF

تهركز در شهر است و زمين قلموو آن است؛ كشاورزى كرچیى كه به خاطر هصرف مستقيم تولبد بىكند؛ مانوناكتور به عنوان كار فرعى خانُّى، كار زنان و دختران (ريسندگى و بافندكى) ياكسب موجوديت مستقل در بعضى مشاغل حرفداى (ر) fabri و غيره). يشششرط ادامهى حيات اجتهاع، بقاء تساوى بين دهنانان خودبسنلذهى آزاد آن است، و كار فردى آّنها به عنوان شرط الدامهى وجرد ماللكيت آنها. هناسبت آنها با شرإيط طبيعى, كارٍ مالكانه است؛ ولى كار شخصى دائدأ بايِل اين ششرابط را بد عنوان شرايط واقعى و عنصر ثينى, شخصيت فرد، كار شخخصى او، مسخل كتن. از طرف ديعُر تمايل اين اجتماع كوحك بجنگى، آن را از اين حدود فراتر مىراند و غيره (روم، يونان، يهود و غيره). همانطرر كه نىيبور (niebugr) ثىگويل
 اولين الشتغالٍ خاطر اين سلطلات زاهد، عبادت حخدايان نبود بلكه بشرى بود. او زميينى راكه رومولوس (romulus) در جنگُ فتح كرده و رها نموده بود تقسيم كرد: او
 قانونكّذأران كهن و بيشتر از همه موسى، موفقيت دساتير خود را براى تتوى، عدالت و آدأب اجتماعى, (Sitte) نيك، بر پايهى تملكى زمين، يا لااتل بو پايهى


 تجليِلِ توليدِ خود به عنوان عضوى از اجتماع امت؛ نجديد توليد خرد به عنوان

 مناسبت عامل كاركن با شَرايط طبيمى كارش به عتوان تعلتّ او. (عادت ماركس به حذذ انعال معين باعث مى شود كه كاء نتوان معناى جمله او را بدون ابهام ترجهد كرد).

## كارل ماركس ه هr

هالكى بك قطعه زمين و، در آن معام، به عنوان يك عضو كمرن("). ادامصى كمون،

 تملكى شرأيط كار ـ تطعه زمينى، كه خود به وسيلدى وجود اجتماع تضمين مى شود، إجتماعى]كد به نوبهى خود به وسيلهى اضافـكار اعضاىاش به صورت خدمت نظام و غيره حضظ میشود ــ إعمال مىكردد. عضو اجتماع، خود را نه از طريت شمكارى در كار ثروتزال، بل اكه از طلريت همكارى در كار براى منافع (حثيقى يا خيالى) اجتـاع، كه به منظرو حفظ هم بستگى در انعكاس خارجى و داخلى أش (أست، تجديد توليد مىكند. ملكى رسماً متعلق به شهروند رومى است، مالك خحصوصى زمين، فقط به خاطر رومى بودن مالكى است ولى هر رومى يكى زميندار خصوصى هم هست.
 كارشان، شكل زرمنى (germanic) أمت. در اين شكلل هر عضوى از اجتماع، بر حخلاف شكل بالاخص شرقى، شريك ملكى اجتماعى نيست (جايى كه [شكل شرقى, ] مالكيت نقط به صورت مالكيت اجتماعى وجود دأرد و هر فردر عضرِ اجتمهاع فقط صاحب يك تطعىى خاص به صورت ارثى يا غيرارثى است، زبرا در

 نه جدا الز آن است، تعلق مىكيرد. بنابراين فرد فتط بِك صاحب است. جيزى كي وجود دارد فتول مالكيت اجتماعى و تصاتحب شخصمى است. همكن است شرايط تازيخى و محلى و غيره ويزُى اين تصاحب را در رابطه با مالكيت اجتماعى به اشثكال كوناكون تغيير دهند، بسته بد أين كه كار ثوسط صاحب خصوصى در انزوا

1-اين جحمله در بتن اصلى به انحليسى توشته شده است.



 زمين زراعى عمومى (زمين همكانى) به صور هـختلف در الختيار اجتماع، جلدا الز


 حاكميت بر تطعهاى از خاكي رومى است. در عهدكهن حرفهساى شهرى و تجارت را رابي


 (Clients)



 (آنها آٓمده الست. مردم عهد كهن متنقاً كثتكارى وا به عنوان فـاليت (Quiritaian)


 ثيكّقتند. بعيار ياترون يا كليانتبودن ميزان ثروت بات بود نه امل و و نسب.
rY
ㅁرل ماركس










 معين منوال الحترام خارجى نسبت به نها و آلزادى آن. تّلن (Stamme) دولتهاي كهن به دو طريق تشكيل میشيند يا از طريت خويشاوندى و يا بر حسب منطقه. قبائل خويثاوندى الز نظر تاريخى تّبل الز تبانل




 (دهاتى) (Demotes) هر مردى كی ساكئ يك ده بود به عنوان دمو تس (Kleisthened)



## 


 نمىشند سيسرو(Cicero) هنظام ذكر نام خانوادكى به ريشه الز مردان آزاه توجه میىكند العضاى تير ههاى روهى مشابد عموهى (sacra) داشتند ولى إين در زمان سيسرر از


 المر در يين زرمنها عووا" وجود
 كهن وجود نداشت. بدين طريت در ميان كالها (Gaels)؛ كمبلعاي (Campbells) إيرافى

 خود و غيره استفاده مىكند (همحثنين بهتدريج آن را تحت تملكى در میآَورد). اجتماع ذُرمنى در شهر متمركز نيست؛ تمركزى كه به اجتماع بيك موجوديت خارجى و هجزا از فردفرد اعضاىاش مى دهد - شهر مركز زندكى روستابي، محل سكونت كاركران زمين، همينطور مركز جنگى است . تاريخ عهد كهن كلاسيك، تاريخ شهرهاست، ولى شهرهايى كه بينى بر زميندارى و كشاورزى است؛ تاريخ آّسيا يكى نوع وحدت افتراقنيافتهى شهر و روستا الست (يكى شهر بزركَ را در معناى صحيح بايد صرفاً يك اردوى شاهانه دانست كه بر روى سامان اقتصادى واقعى قرار
 تاريخ آغاز مىشود كه تكامل بعدى آن به تضاد شهر و روستا مكـرسد؛ (تاريخ)

تاريخ روم نتل ئده است. (مترجم انكاليسى)
rq. $\square$ كارل ماركس

جديد، شهرى شدن مناطت روستايى است، و نه برخلاف عهد كهن، روستايىشدن
(1) (1) هـمبستگى در شثهر، به أجتماع يكى نوع موجوديتِ اقتصادى ميدهد؛ صِرفـ وجود شهه چحيزى غير از صرفاً تعددى از خانههاى جذاگانه است. در اينجا كل، متشكل از اجزاءِ مجزأى خود نيست. آن، يكـ شكل, ارگانيسمر مستقل است. در


 ريشهى زبان و. تاريخ و گذشتهى مشترك و غيره متجسم (gestzt) است. بنابواين اجيتماع به صورت يك انجمن (association) است نه يكـ اتحاديه (union)، به صورت يكى ترافت (einigung) است كه عامل هاى مستقل آن زمينداران هستند و نه به صورت يكى وحدت. بنابراين در حقيقت أجتماع به صورت يكى دولت، يك وجود سياسى، آنطور كه در عهل كهن بود، وجود ندأرد، زيرا به صورت يك شه شهر هوجوديت ندارد. وقتى اجتماع بحخواهل موجوديت واقنى بايستى يكى مبجلس هممانى تشكيل دهنل، مثلاً در روم، اجتماع صرفـنظر از اين
 هو جوديت دارد. درست است كه زمين زراعى عمومى، زمين همگانى يا زمين مردمه جدالز ملكـ افراد، در بين زرمنها هم وجود دارد. اين زمين شامل شكارگاهها، موأتع عموهى و و
 شكل خاصاش به عنوان يكى وسيلهى توليد به كار رود غيرقابل تقسيمبيندى استـ.

ا در اينجا دفتر. جديلى از يادداشتتهاى ماركس به عنوان "دنـتر ه، نــهـل سـرهايه. بـتيه


## [ F.

ولى زمين زراعي عمومى بر خلاف نوع رومى، به صورت موجوديت اقتصادى خاصر دولت، در جوار زمينداران خصوصى ـ كه اين زمينداراران خصوصى بـد بـد



 مقابل قبائل متخاصم دفاع مى شود. تملك فرد از طريق اجتمماع ظاهر نمى شود بل بل وجود اجتماع و تملكى الجتماعى، از طريقِ - يعنى به صورت روابط متقابل عامل هاى مستقل متظاهر مى مشود.
 مستقل را مى سازد (مانوفاكتور - صرفاً كار فرعى زنان انـان و غيره). در عهد كهن كلاسيكى، شهر با قلمرو اطرافـاش يكى كل اقتصادى رأ تشكيل مى داداده و در دنياى
 است ظاهر میشود، يكـ كل اقتصادى را تشكيل مىدهد؛ تمركزى از مالكان متعدد

 عبارت صحيح، اجتماع مالكى واقعى است، و از اين رو مالكيت فقط به صورت مالكيت اجتماعى در زمين است. در عهد كهن (رومى ها به عنوأن نمونهي كلاسيكى به صورت خالصترين و واضحترين شكل آن) يك شكل متضاد مالكيت دولتى زمين و مالكيت خصوصى زمين وجود دارد، به صورتى كه دومى از طري دريق اولى إعمال میشود، يا اولى فقط در اين شكل دوگانه وجود دارد. بنابراين مالكى خصوصى زمين در عين حال يكى شهروند است (urban citizen). از نظر اقتصادى، شهروندى را مىتوان به بيان سادهترى، به عنوان شكلى كه كشاورز به به آن طريق در شهر زندگى مىكند، اظهار داشت. در شكلِ زرمنى كثـاورز شهروند نيست، يعنى

F| ロ كارل ماركس









 از يك طرف، عنصر مشترك زبان و همخخونى و غيره است كه به منزلهى مقدمهي (Premise)










 عنوان شرط مقذماتى كار، فرد صرفاً شرايط عينى را متعلق به خودش مى داند، به

## [ FY FY صورتبندىهای اتتصادی_ييشاسرمايهدارى

عنوان طبيعت غيرارگانيك ذهنيت خودش، كه خود را از طريق آنها تحقق مى بخششد. شرط عينى عمدمى كار، خود نه به صورت محصصول كار، بل كه به صور
 شرط عينى تجديد توليدش.

 موجوديت عينى در دارندگى اش از زمين دارد كه مقدم بر فعاليت اوست و بـه صور نتيجهى صِرف آن نيست، و همانقدر پيششرط فعاليت اوست كه بوسـت او و
 مىشوند و غيره. در روند زندگى، آنها نيز مفروض (pressupposed) هستند. چجيزى كه بلافاصله واسطهى اين طرز برخورد است موجوديت فريت فرد به عنوان يكـ عضو يك اجتماع است كه كموبيش بهطورطبيعى تحول و تغيير يافته است موجوديت بدوى او به عنوان قسمتى از قبيله و غيره. يكى فرد منفرد همانططور كه نمى توانست صحبت كند، نمى توانست صانست ملك باشد. او فقط مى توانست حداكثر مانند حيواناتات صاحب ملك باشد.

 شكلى كموبيش بدوى و يا از نظر تاريخیى تكامل يافته، سرچششمه میگيرد. فرد
 است كه شرايط عينى كارش به او تعلق دارنله، او خود بهطورذهنى مفروض شدر دا است كه به اجتماعى تعلق دارد كه واسططهى مناسبت او با شرايط عينى كار استى

 ممكن أست به صورت ملك اجتماعى جلوه كند، كه به شخص فقط تصاحب خاك

## Fr ■ كارل ماركس

,ا مىدهد نه مالكيت خصوصى را، و يا ممكن است به صوزرت شكل دوكا بانهى

 خصوصى هست و بايد باشدل، در حالى كه از طرفـ ديگّى ملكى او در ظرفيت شهروند نيز يكى موجوديت جدا دارد. آخر اين كه، ملك إجتماعمي ممكين انست فقط

 اعضاءاش و در آميزش آنها براى معاصد مشترك. آشكال محتتلف مناسبات اعضاى إجتمأعات قبيلهاى با زمينِ قبيلهالى كه در آن
 قبيله و قسمتى به شرايط اقتصادى كه تحت آن قبيله واقعاً مالكيتاش را بر زم زمين إعمال مىكند؛ يعنى ثمرههاى آن را به وسيلهى كار تملكى مىكند. و اين به نوبيهى خود وابسته است به آبووهوا، خصوصيات فيزيكى خاكى، روشهاى استا استفاده كه
 مهاجرت، وقايع تاريخى و غيره به وجود مى آيد. اگر چخنين اجتماعى بخرواهد بـ به






 مستقل نمىشوود؛ اين كه دايرهى توليد خودبدبسنده است، اتحاد كشاورزى و حِرَّف مانوفاكتورى و غيره. اگر فرد مناسبات خود را با با اجتماع عوض كندئد، او هم اجتماع و

هم مقدمهى اقتصادى آن را تغيير داده و بیى ايهي مىكند؛ برعكس، تعديل اين مقدمهى اقتصادى ـ به وسيلهى ديالكتيكى خودش، بيىمايهشدن خودش و غيرهـ،

 واقعىاى راكه اجتماع بر آن قرار دارد در هم مى شـشكند. در تمام اين آشكال اساسِ تحول تجديدِ توليدِ مناسبات بين فرد و اجتماع است كه داده فرض شده است اين مناسبات ممكن است كميابيش بدوى باششند، كميابيش
 ازقبل معينشده، هم الز جهت مناسبات با شرايط كار، و هم مناسبت بين يك يك شـي و همكاراناشاش و همقبيلهاىهاىاش و و غيره [ [يافته اند]. بنابراين جنتين تحولى از همـان آغاز محدود است، ولى وقتى كه از حدود فراتر رفت، به زوال و و تلاشى مى انحجاملـ.
 در ميان وومى ها. معهذا همهى اين عناصر تا حدى با بايه سازكاركارند و تنها ادامهى بی (Extension) يك حوزمى معين تكامل قابل ملاحظهاى ميسر است. افراد مـمكن است است بزرگ به نظر رسند. ولى در اين حالت تكامل فرد يا جامعه غيرقابل تصور است زيرا چالينين تحولى با مناسبات اصلى در تضاد است.

 برخورد نمىكنيم. به نظر نمىرسد هدف توليد ثروت باشد، گرچهه كاتو (Cato) ممكن است با منفعتترين نوع كشت مزارع را بجويد و يا حتى بروتوس (Brutus)

 در ميان سوداگرانى پچند ديله مىشود، انْحصارگرانِ تجارت حملونتل - كه در

F0 ■ كارل ماركس





 كويى تصادفاً در كنار فرد، است.




 توليدى و غيرهى افراد كه براى مبادلىى جهانى توليد مى شودو؟ [ثروت









 قربانىكردن خودِ هدف، در مقابل يكى اضطرار بهكلى خارجى. بنابراين دنياى


 خود به نظر مى رسـد، مبتذل و مونى (gemein) است. * * چیيزى راكه آقاى برودون منشاء فرااتتصادى (extra economic) مالكيت





 است كه آن را موجود مى يابد؛ چيزى كه در طبيع


 كه كاركر شرايط عينى كارش را مجزا الز خودد، به عنوان سرمايه مى يابير كابل، و اين حقيقت




 فرااقتصادى مالكيت صرفاً به معنى منشاء تاريخى اقتصاد بورزوايى است، [يعنى]

FY $\square$ كارل ماركس
شكل هاى توليدىاى كه مقولات اتتصاد سياسى به آنها نمود تئوريكي يا ايلهآل مى دهند．ولى اينكه ادعا شود كه تاريخ قبل از بورزوازى و هر مرحلدى آن، اقتصادِ （okonomie） بيان ايننمانگويى است كه زندگى بشر هميشثه بر الساس نوعى توليد－توليد اجتماعى－قرار داشته، كه مناسبات آنها دثيقاً همان است كه مـا آنها را مناسبات اقتصادى مىناميم． ش⿻丷木 شرايط اصلى توليد نهى توانتد در ابتدا خخودبهخود توليد شوند ـ آنها نتيجـهى توليد نيستند．（به جأى شرايط اصلى توليد، مى توانيم بخوئيم：زيرا اگر اين تجديد توليد از يكى طرفـ به صورت تملكى شيئى توسط عامل جلوه كند، به همين ترتيب

 كه احتياج به توضيح دارد وسدت موجودات بشرى زنده و فعالل با شرايط طبيعىى و غيرارگانيكى متابوليسم آنها با طبيعت، و بنابراين تملكي طبيعت نيست؛ و نتيجدى يكى روند تارينخى نيست．چيزى را كه ما بايد توضيح دهيم جـدايى اين شرايطِ غيرارگانيكـ，موجوديت بشر از اين موجوديت فعال است، جدايىاى كه فقط در مناسبات بين كارمزد و سرمايهـ به محد كمالل مى درسد ． در هناسبات بردهدارى و سرواز چحنين جلدايىاى وججود ندارد؛ چجيزى كه واقع مى شود أين است كه يك قسمت از جامعه با قسمت ديگُر صرفاً به صورت وت شرايط， غيرارگانيكى و طبيعى，تجديد توليد，خود رفتار مىكنلد．برده با شرايط عينى，كارش هيجِ گونه مناسبتى ندأرد．بلكه خودش كار أست، هم در شكل برده و هم سرو و، كه در ميان ساير چحيزها（naturwesen）به عنوانِ شرط غِيرارگانيك，توليد در كنار گله و ور يا به عنوان يكى زائدهى زمين قرار مىگيرد．به عبارت ديگر：شرايط إصلى توليلـ به



## Q4A

مى يابد، در اصل توسط خود او برقرار نشده بلكه به عنوان بيشض



 مردم و غيره واقع میشود ـ كه بهطورتاريخى در نتيجهى اختلاط و كشمكيكش


 خودشى، مناسبت خود را دارد. او به عنوان جزء طبيعى اجتماع اوه، در ملكى اجتماءر



 به عنوان مال خودش، به واسطهى عضويت طبيعى او در يـي الجتماع إعما



 از مهملات است. مالكيت هم همينطور أست.


 ثانوى|ی است كه به وسيلهى قبايل فاتحى وارد و منتقل شده است كه در مو موط

## Fi 1 كارل ماركس

اصلي خود با مالكيت عمومى و توليد اجتماعى در آشكال قديمى تر و ساده وتر ونر، مثل
 مثلاً شكلى كه در ميان سلتها (Celts) در ولز (Wales) وجود دأشت به نظر

 نشانهى منشاء ديرتر آنهاست. درست همانطور كه فئوداليسمى كه به انگُلستأن وارد شد از نظر صورى كاملتر از فئوداليسمى بود كه بهطور رطبيعى در فرانسه رشد








 كاروان، دسته و اشكالِ برتر و پستتر از شرايط اين شيوهى زندگى به وجود



بعذاريد به بررسى وضعيت مردم اسكان يافته بيردازيم. تنها سدى كه اجتمماع تر
 است، يك اجتتماع ديگر است كه نسبت به آن شرايط به عنوان بيكِيرِ غيرإركانيكـ,

خود از قبل ادعا داشته است؛ بنابراين يكى از اولين اشتغالات اين گونه اجتما














 قبيلهاى كميابيش تعديل يافته است؛





 مولدِ خودِ او فقط با چِنين شرطى ممكن است. وجود ذهنى او همانقلـر مشُروط به

## هارل ماركس

حِنين شرطى است كه اين مشروط به مناسبت بأ زمين به عنوان آزمايشگاهاش اسـت. (درست است كه ملى در اصل متحرك است. زيرا بشر در وهلدى اول ثمرهى
 تصاحب مىكند. ولى حتى اين وضع ـ شكار، ماهى گيرى، شبانى، ادامهمى معيشت از راه جمع آورى ميوهى درختان و غيره - هميشه متصورِ تملكى زمين است، يا به عـي عنوان اقامتگاه ثابت و يا يكى سرزمين برای چرخيدن، يكى چحراگاه براى حيواناتاش و

غيره.
米 بنابراين مالكيت به معناى تعلق به يكى قبيله است (اجتماع) (براى داشتن موجوديت ذهنى /عينى مشخص در درون آن)، و به وسيلهى مناسبت اين اجتماع با زمين، با زمين به عنوان بيكر غيرارگانيكاشى، از اينججاست كه مناسبت فرد با زمين به طرز اوليهى خارجىى توليد ـ زيوا زمين در عين حالل مادمى خام، ابراز و ثمرها است ـ به عنوان پيششرطهايىى كه متعلق به فرديت او، به عنوان شيوهى موجوديت اوست، ايتجاد مى شود.
ماكه اين مالكيت را به مناسبت با شرايط توليد تقليل ميدهيم، چرا در مورد مصرف اين كار را نكنيم؟ به ويزه آن كه عمل توليد به وسيلهى فرده در اصل هحدود به تجليدِ توليدِ بلد خودش، به وسيلهى تملكِ به منظور مصرفـ أشيايِى است كه به وسيلهى طبيعت حاضروآماده شلده اند. ولى حتى جأيى كه اينها ااشياء حاضرو آماده] صرفاً يافته و كشف مىشوند، بهزودى كوشش، كار ـ مثلاً در شكار، ماهیگيرى و نگهدارى از گله ـو توليدِ (يعنى تكامل) بعضى از ظرفيتها به وسيلهى
 بلدون ابزار (يعنى بلون وجود مدحوولات كارى كه به توليد أختصاص يافته انل) و غيره به دست مى آورد خيلى موقتى هستنلد، و در هيججاجا، و نه حتى در بدوى ترين حالت، آن [شرايط] را نمىتوان عادى شمرد. به عالوه شرايط اصلى توليل، خودبهخود شامل مادْاى كه بدون كار بهطورمستقيم قابلمصرف است، مانند
 قسمتى از مايهى اصلى توليد بِيديلار مى مشود.















اعبارت احخير، يعنى:
auf dem stammwesen worein sich das Gemeinwesen ursprunglich auflost.
 اجتتماع به وجود آمده است"، (مترجم انگليسى)

## كارل ماركس ㅁ

به صورت يكى موجوديت در درون شرايط عينى متعلق به او جلوه ميكندلد،





 اطرافقاش زير كشت شهروندان رفت، شرايط اجتماع ديگر از شرأيط قبلى متغاوت بود. هدف تمأم اين اجتماعات بقاء است، يعنى توليدِ النفرادى كه آَنها را مالكى



 جمعيت مانعى به وجود مى آورد. اگر قرار است بر بر اين ماني




 است، از همه كندتر هستند) بارورى، بدون توسعيى قلمرو، افزايش يائد يابل. اين

ااين ججملهى ماركسى بسيار فشرده و تا اندأزهاى مبهم است.
Damit Sklaven,etc. Vergrosserung des ager publicus z.B.auch,und damit die patrizier,die das Gemeinwesen reprasentieren,etc.
(مترجم انگليسى).

متضمن أسلوبهها و تركيببندىهاى جديدِ كار، اختصاصدادين قسمت زيادى از




 وجود مىئورند.






 مى آيد كه باعث مىشود كه فرد ملكِ خود را را از دست بدهلة، يعنى مناسبتِ







1 بهطوركلى روستا (Country) به معنأى محل كثاورزى و شهر (City) مسحل مـانوفاكـتور و مبادله است, در اجتماعات شرقي،، ده (Village) محل أتحاد اينز دو اشتغفال است. شهر در اين

صورت فساد جلوه مىكند (يششهى مناسب, بندگان آزادشده، كليانتها و بيگانگانان)
 آزاد فقط براى كشتكارى و جنگى يا مراسم دينى و مشاغل الجتماعى مانند ساختن خانه و جاده و معبد صرف مى شود ـ آزاد است. اين تكامل كه ضرور وتاً از آميزش با با بيگانگان، بردهها، تمايل به مبادلهى اضافهمحصول و غيوه سرجشتمه میگيرد، آن
 ـ يعنى فردى راكه به عنوان يونانى يا رومى يا غيره معين شله ـ منحل مى مكند. مبادله

نيز همين اثتر وا دارد، و همينطور اس است وام وام و غيره.
 كه در طبيعت وابسته به آن است، يا مناسبت با شرايط عينى توليد به صورت

 خويش رادر خودِ شيوهى توليد خاصى دارد، و اين شيوه به همان اندازه به صورت
 غيرارگانيك، شيوهى خاص كار آنها (كه هميشه كارِ خانوادگى (1) و غالباً كار اجتماعى است) جلوه مىكنذ. أجتماع خود به صورت ارت اولين نيروى بزرگ توليدى ظاهر مى شود؛ انواع خاص شرايط توليد (مثلاً دامدازى و كشاورزى) منجر به تحول تحول
 كه دومى [ذهنى] به صورت كيفيتهاى افراد ظاهر مىگردد.

اجتماعات چيزى جز يك ده بزرگ نيست. (مترجم فارسى)

اكــــارِ خـــانوادگـى (Family Labour) و كــارِ خــانگى (Domestic Labour) بــهترتيب مشخصركندهى ماهيتِ انرادْ كاركن، و نوع محلِ انجامِ كار استـ. (مترجمّ نارسى)

 خخاصى، توليد. بعد از آن منجر به انحالال ميشود.







 اوست). بردهدارُى، سرواز و غيره كه كارگر در آنها خِود جزءٍ شرايطِِ طبيعى توليد
 مناسبات افراد كاركُنِ مستقل با شرايطٍِ عينى كار نيست ـ ـ هميشه ثانوى است وري وري هيِّگاه اوليه نيست، گرجه اين نتيجهى ضرورى و منطقى مالكيت است كه بر بر روى
 بردددارى عمو می در شرق صادق نبوده و فقط از نقطهنظر اروبايى صادق است است). البته تصور يكى شخص قوى و از نظر جسمانى خيلى ورزيده كه در ابتدا حيوانات را اسير مىكند و بعذ انسانها را أسير مىنمأيد تا برایى إو حيوانات را بگيرند، كار آسانى است. خلاصه تصور كسى كه از انسانْ به عنوان يك شرط، كه


 احمقانه است؛ زُيرا نقطهى آغازش را النسّان منفرد فرض مىكند. ولى انتسان فقط در

## OY ㅁ كارل ماركس

















 عين حال نيز نتايج يك روند تاريخى هستند). تحول نيروهاى توليد آنها را حل
(genus) از نـظر بــانورشناسى
 طبقهبندى هايى جانورشنـاسى هـهى انسـانها يك (species) يعنى (Homosapiens) هستند و ايز هرحج بر (genus) اسست. (مترجحم فارسىى)

Sein Sich - Allgemein - Und - Gemeinmachen Y

مى كند، و حل آنها خود يك تحول نيروهأى توليدى بشرى است. در ابتدا كار بر




 مالكِت زمين به آن خواهيمر پرداختر










 شده است؛ در مالكيت عهد كهن كلاسيكى و ذرمنى تا حد تضاد تكامل يافت بـا با آنكه

1-اين جمله مبهـم است و معانى مختلف مى تواند داشته بأشد: Es wird erst Gearbeitet von gewisser grandlage aus-erst naturwuchsig dann historiche Voraussetzung.

## كارل ماركس 09 [

چايهى آن متناقض و ناآشكار بود).
「ـ انحلال مناسباتى كه بشر در آنها به صورت مالكى ابزار جلوه مىكند. همانطور كه شكل مالكيت زمين، كه در بالا آمله متصور يكا اجتم اجتماع واقعى است؛ مالكيت كارافزار به وسيلهى كارگر نيز متصور يكى شكل خاص تكامل مانوفاكتور
 (فعاليتهاى مانوفاكتورى شرق كهن رامىتوان در زمرهى شمارمى (1) بالا به شمار

در اينجا خودٍ كار، نيمى بيان آفرينندگى هنرى، نيهمى باداش خويش است و غيره(1) نهادِ "استادكار". خودسرمايهدار هنوز استادكار است. مهارت حرفهاى خاص، خودش مالكيت ابزار را تضمين مىكند و غيره و غيره. به يكى معنى شيوهى
 كار هنوز متعلق به يكى انسان است؛ يكى تكامل خودبسـندهى معين, ظرفيتهاى تخصصيافته (einseitige) و غيره. ץـ هر دو شامل اين وإقعيت هستند كه بشر قبل از تولد صاحب وسائل هعرف است كه براى اين كه أو بتواند به عنوان مولد زنده بماند ــ يعنى در جريان توليلـك

 اين مايه را به ارث برده، كسبكردهو و ياذخيره نموده است، او به عنوان يكى نوجوان هنوز يك شاگردِ نوآموز است، او هنوز بهه صورت يك كارگر مستقل به معناى كامل
 شاگرد روزمزد (اصيل) استفادمى مشترك معينى از مايهى مصرف كه در تصاحب

اــ در متز اصلى ماركس 'اين تطعه و جند قطعهى بعد به صورت عبارات ناكامل رها شده انذ. Hier die Arbert selbst noch halb kunstlerisxh, halb selbstzweck. (مترجم انگليسى).

 مى سازد. (اين نكته را بايد بيششتر توضيح داد د).










 شرايطى لازمند.

## r






















## 















 نظامهاى صنفى (كارِ صنعتكار به صورت عامل آن آن و عنصرِ تشكيلدهندي



 منحصربهفردِ شرايطِ توليد، كه او را يكى مالكى كاركن مى گُرداند. و اين حالت ممكن

Der handwerksmassigen Arbeit als ihr sujekt, als Eigentuemer konstituierend.

كارل ماركس ه

است تنها به صورت تضاد حالت شمارهى (1) وججود داشته باشلد، و يا اكَ بخواهيلف، به عنوان يكى ملحقه به حالت تعديل يافتهى شـهمارهى (1). فرهول اولِ سرمايه أين حالت تاريخحى را نيز نفى مىكند.
 اَن حال به صورت شركت طبيعى, عاملِ كاركن ديده مى شوده، و نه به صورتـ، مالى زمين و نه مالكـ ابزار (يعنى و نه خودِ كار). اين در بطن، فرمول بودهدارى و سرواز است كه در مناسبت كاركر با شرايط توليد به عنوان سرمايه به همينسان نـنى هـى شود، يا تصور مىرود كه از نظر تاريخخى منحل شده أست. أشكال بدوى مالكيت ضرورتاً در مناسبت ملك با عناصر عـينى, مختلف كه
 اجتماع هستند و به نوبهى خود آشكال خاصى از الجتماع را مفروض هى دوارند. وقتى كه كار خود در ميان شرايط عينى توليد قزار میگيرد (مثل بردهدارى و سروأز)، اين
 در شمـارهى (1) موجود است از بين مىرود و تعديل هى شـود. تمام أينها شامل
 در آن نوع خاصِ كار - يعنى استادكارى و در نتيجه مالكيتاشث در ابزار كار ـ معادلِ مالكيت شرايطِ توليد أست، شامل بردهدارى و سرواز نمّى شود. ولى همـمكن است منجر به يك تكاملِ منفى, مشابه، به شكل يكى سيستم كاستى، شود. شكل سوم، مالكيت در وسائل معاش تمى توانل در برگيرندهى هيعِگونه مناسبت فردِ كاركن با شرايط توليد، و بنابناين مو جوديت، شود مكر اين كه به بردهدارى و و
 مالكيت زمين باشد، كه به نحوى مالكيت نخود را بر زمين از دست داده است، بلـون اين كه هنوز به مالكيت شمارهى (Y) رسيله بأشلـ؛ مثل هورد ٍِلببهاى رومى در







 دارندمى آنها فقط به اين خاطر ارباب و آقا نيست. به هر حال آنجّه ما ما در اينجا
 نيز در اين فرمولِ تملكِ ابزأرِ توليد. (relations of domination and servitude) وارد مىشونل. و يكى مخمّر ضرورى براى تكامل و زوال تمام مناسباتِ بِدوى مالكيت و توليد را تشكيل مىدهند. در عين حال محلوديتريتهاى خود را را نشان

 تشكيل مىدهند و نثنانههاى محلوديت آن هـن هستند.



 (Niebuhr 9.. يونانى دورهى اگُوستان (Augustan) را درباره مناسبت بين پِ ياتريسينها و پِلهبينها
( يینى تودهى بىملكى كها از برِ بخش عمومى زندگى مى كند. (مترجم انگليسى)

كارل ماركس ]ه
ز' عوضىگرفتن اين مناسبات با مناسبت بين پاترونها و كليانتها را، به اين علت مى داند كه پآنها در زمانى چچيز مىنوشتند كه غنى و فقير تنها طبتات واقعى شهروندها را تشكيل مى دادند؛ جايیى كه بشرِ نيازمند هرقدر هم كه نجيبزاده احتياج به يكى پاترون داشت و ميليونر، ولو آن كه صرفاً يك بردنى آزادشده بوده به

 دو طبقه يافت مىشدند (بيگانگانى كه از حق اقامت برخوردار بودند و آزادشدگان و الخلافـشان) و پلهبينهايى كه كشاوزیى را ترك مىكردند در موقعيت , اجتماعى, شهروندى محدود قرار مىگرفتند، كه أينها [صنعتكاران] از آن برخور ردار بودنل. و نه اين كه اينهها از افتخارِ داشتن اصنافـ قانو محترم شمرده مى شدند كه تصور میشد كه نوما (Numa) پا يه گذلار آنها بوده است است نُه دسته از اين اصناف وجود داشتند: مطربان، زرگران، درودگان، رنگِريزان، يرأقسازان، دباغان، زينسازان، مسگران و سفالڭگان. صنف نهم شامل بقيهى حرفهها مى شدل ... ـ در ميان آنها كسانى كه شهروند مستقل بودند و يا مقام اجتماعى معادل شهروندى، مستقل از پِاترون داشتند (با فرض بر إين كه چنين مقام اجتتماعى وجود داشت) و يا آنها كه اخلافـ, افراد, وابستهالى بودند كه، به علت انتراضر خانوادهى پاترونهأىشان، قرضههأى آنها باطل شلده بود؛ اينها بـى از جذألهاى شهروندان عهد كهن و عوام (Der Gemeinde) به دور بودند كه اصناف فلورانتين (Flirentine) از دعواهاي فاميل گوئلف (Guelf) و گگيبلين (احتمال دارد كه جمعيت نخمتكار بهطوركلى هنوز در اختيار پاتريسينها بودنده) (جلد پ، صفحه شץ \&).娄

ملت را، اگرُ نه مستقيماً به كاركران آزاد حقيقى، بلكه به هر منوال بال به كاركُران آَزاد بالقوه، كه تنها مالكيت آنها نيروى كارشان و و امكان مبادلهى آن آن با ارزشتههاى





 از خاك)؛ انححلا مناسبات مالكيت كه كارگك, را به عنوان زالرع غيروا


 مالكيت، مفروض مىدارد؛ همينطور انتحلال مناسبات كِليانتى در انواع



 مىشود مناسبت توليدى است كه در آنها ارزثِش استفاده غلبه دارد؛ توليد براي
 بنابراين در تمام شوايط و احوال بالا، پرداخت به جنس و خخمت با با كار

إپانوشت ماركس: انحلالِ آشكال كهنتر مالكيت الجتماعى، يا اجتماع شتيقى را مسلم فرض
مىكنيم.

## SY ロ كارل ماركس

بر پرداخت پولى و خدماتى كه در ازاى پول ارايه میشود غلبه

 توليد (و بنابراين نيروهاى فكرى هم) امكانِ وقوع يافتند.





 اندازهاى در دست همان اشخاص باقى مانده اند. ولى هطلب تا اين جا









 مقابل آنها به عنوان سرمايه قرار داده است. روند تاريخى، [روند] جدايـى عناصرى

■ \&
است كه تا كنون توام بوده اند؛ بنابراين نتيجهى آن نإيلدشدن يكى از اين عناصر نيست، بلكه وضعيتى است كه در آن هر يكى از آنها در مناسبت منفى با ديگُرى

 در قطب متخالف، به عنوان استقرار الستقلال به وسيلهى خود, اين شرايط، به نظر

رسل.
بگذاريد مناسبت سرمايه و مزدكارى رانه به عنوان چحيزى كه هم الكنون به درجهى




 يعنى طرفى كه به صورت سرمايه جلوه مْمكند بايد صاحب موراد خام، افزار و آنقدر


 نيروى كارِ زنده در فعاليت نگاه دارد. (Y) اين عملِ سرمايه، كه مستقل از كار كار است و و ا زيرا در اين مورد سرمايه، كه به عنوان شرط هز دكارى مفروض است، محصولِ كار است و

است. (ماركس)

Y وتتى كه سرمايه و مزدكار به عنوان پيشضرورت خود مستقر شدند، يعنى به عنوان پايهى مفروض برای توليل، به نظر مى دسد كه اوضاعواحوال زير موجود باشد: در وهلهى اول به نظر مى مسد كه سرمايهدار نه تنها بايد مايهاى از موادِ خام و و وسايل معيشت كافى برايى اين كه كارگر

كارل ماركس 99 "
به وسيلهى كار برقرار نشده، بعدها از اين تاريخ منشاءاءش به حال منتقل مى ششود و به يك عامل واقعيت، مؤثربودن و خودآفرينىاشن (selbstformation) تبديل مى شود. بالاخخره حق الزلى سرمايه به ثمربى كارِ انسانهاى ديخر از از اين شرايط و
 سرمايه از قوانين ساده و "عادلانه"ى مبادلهى معادلهها نشأت مىگيريرد. * ثروتى كه به صورت پول است فقط در مقابل شرايط عينى كار قابل تحقق
 اندازماى به وسيلهى مبادلهى صِرف معادلهـا انباشت شود؛ ولى اين آن آنقدر منبع



 دقيق تبلديل به سرمايه، سرمايـى صنعتى، میى تشود. ما در زير فرصت خواهيم داشت

خودش را تجلديد توليد كند، وسايل معيشت ضرورى توليد كند وكارِضرورى را محقق كند، در









■ Y.
كه به هر دو شكل بيردازيم - يعنى تا آنجا كه آنها خودشان نه به صورت آشكال


ظاهر مىشوند.
米 همانطور كه ديدهايم مغهوم ـمنشاء ـ سرمايه، بهطورضمنى، پيل را به عنوان نقطهى شروعاش مى گيرد و بنابواين تلويح بر وجود ثروت به شكل پول ميكند. بـه همينسان تلويح بر منشاءگرفتن از گردش مىكند؛ سرمايه به صورت هـحصولِ گُردش ظلاهر مىشود. بنابراين تشكيل سرمايه از مالكيت زمين برنمى خيزد (گرحه مـمكن است از مستأجر كشاورزى برخيزد. از آنجا كه او هـم يكى تاجرِ محاهسولات
 تجارى و رباخوارى برمىخيزد. ولى تاجر و رباخوار فقط با شرايطى مواجه مى شوند كه أجازهى خريد كار آزاد را مىدهدلـ ـ وقتى كه كارِ آزاد از شرايطـ عينى موجودينتاش در نتيجهى يك روند تاريخى جدا شد، مواجهه مى شوند. در اين مرحله، هم چنين ممكن است كه خود اين شرايط را خريد. مثلاً در شرايط صنفـ،

 شخص چچند چحچخ بافندگى مى تواند به كار بياندازد و غيره. بهطورخحالاصه ابزار كار هنوز آَنچنان از نزديك مدغم در كار زنده بوده و در ثلمرو كار زنده است كه در حقيقت گردش ندارد. چجيزى كه ثروت پولى را تبلديل به سرمايه مىكند از يكى طرف اين است كه كارگً آزاد را مىيابلد و از طرفـ ديگر وسائل معاش، مواد و غيره را؛ كه در غير اين صورت به نحوى از انحاء ملكـ تودههاى, بیى جيزِ كنونى و نيز آزاد و در - معرض فروش مى. به هرحال سرهايه در اين دورْى تداركاتى، يا دورهى اول سرهمايهه شرحلِ ديگرُ كار


VI [ كارل ماركس
 تا أندازهاى نتيجهى صنعت نحانگى، يا چِنين صنعتى كه به صورت ملحقهى كشاورزى أست. روندِ تاريخى نتيجهى سر مايه نيست، بل كه پيشن ضرورت آن است سرمايه سبس به وسيلهى اين روند خحود رأ به عنوان يكي دلال (تاريخى) بين تملك زمين، يا بين هر نوع تملكى، و كار جا مىكند. تاريخ تصورات سات سادهجويانهى احساسطاتى دربارهى اتحاد سرمايهدار و كارگُ و غيره را ناديله مىگيرد و در تكامل,
 است بهطورِيراكنده در حذ موضعى در يكى چِارجوب متعلق به يكى دوران كاملاً







 منتأسبات كارگً با شرايط, عينى, كار همزمان عميرى أست كه در آن ثروت حد معينى تكامل يافته است؛ و نيز به وسيلهى شرإيط و احوالى كه إين انحالال را
 يك عامل, آن انحهال است، هـمينطور هـم آن انحالا شرط اسـت: ولى صِرف وجود ثورت پولى و حتى موضص تفوقيافتن براي منجرشدن




ص VY Y
پولى، تجارت و غيره بود. ولى در حقيقت نتيجهى اين أنحلال صنعت نبود، بلكه
غلبهى روستا بر شهر بود.

 انسانى نبوده است(1) و نه به وسيلهى آفرينش شرايط عينى كار توسط سرمايهـ تشكيل اصلى آن صرفاً به اين علت است كه روند تاريخى, انحالالِ يك شيوهى








ا همجّجيز بدطورآشكار و سطحى دُورى تر از اين استدلال نيست كه مى گويد: (الف) كارگَرانى
 آنريده شوند و به وسيلدى انباشت آن جان يابند (مثل اين كه در انتظار "بگذار كار بـاتُـدِ" او باشند)؛ در حالى كه: (ب) سرمايه بدون كار بيگّانه ـ به هـز شـايد كارِ خودش ـ ـ نمى توانس •ت






YY

آفريدن شوايط, عينى, موجوديت چشنان كارگرانى، بلكه به وسيلهى تسريع جدائى شان از آنها، يعنى از طريق سرعدتبتخشيلن به سلب, مالكيت أنها انجام میشود.
بوإى مثال وقتى كه زمينداران بزرگ انگُليسى گماشتگان خود را، كه قسنمتیى أز
 كلبهنشينان كوچك را بيرون كردنذ و فيره؛ در آن حال يك تودهى از ذو جانتب أزادشدهى نيروى كارِ زنده به بازار كار سرازير شد: آزاد از مناسبات قديمى كـليانتى، مناسبات بندگى دوران فئوداليسم يا خدمت؛ و هممينظور هم آزالد از تمام اجناس و


 ولگردى و ججنايت يردانخت ولى از اين مسير به ضربب, دار و قايوق و شلاق به

 مو مجوديت سرمايه ظاهر مىشوند). برعكس وسائلل معاشى كه قبلاً به وسيلهى
 پون مى خوانست كه آنها را بحخرد تا به وسيلهى آنها كار را بخخرد. بول نه اين وسائل هعاش را آفريده و نه انباشته بود. آنها خود قبل از آن كه با دخا
 بود كه اين وسائل, توليد اكنون به بازار هبادله ريخته شلده بودند. آنها اكنون از
 ارزش مبادله تبليل گُته بودند و بدينطريق تحت حكوهت و حاكميت ثروت
 ريسند

## 





 در اين مسئله تعمق بيشترى خروا أهيم كرد.



















VO $\square$ كارل ماركس

 زياد كردند و نيازهاى جلديدى به وجود آوردند و در نتيجه مبادلهى هـحصو لات




 بدون دخالت ثووت, پولى به پيش رفت. وقتى كه تشكيلِ اصلى











 قـسمتى از شرايط عينى توليد است، را به وجود مى آورد. تمام إينها مناسباتى
 مى


 دربارْى بول ديديم، توليد براى مبادله و اجتماع مبتنى بر مبادله ممكن است
 يكـ شخص را به عنوان يك بيششرط؛ اين ظاهر فريبنده است. مبادلهى معادلهـا










 يك مناسبت با آنها بها عنوان ان سرمايه.
عصر طلاييى كه كار خود را آزاد مى سازد فقط در دورانهايى اتفاق افتاد كه


 همانطور كه ديدهايم مبادلهى خصوصى مبادلهى كار تبار تبديل شده به اشيا اشياء در مقابل نيروى كِار راو بنابراين تملكى كار زنلمـى بدونمبادله را، متصور است.

VY ㅁ كارل ماركس
از نقطهنظر تاريخى، ثول غالباً از راههاى كاملاً ساده و واضتحى تبديل به سرمايه















 تقليل يابد.




 شهرهاى فلاندرى و هلندى و بعضى شهرهاى اسپیانيايى مانتد بارسلون و غيره.

Q VA
مانوفاكتور در ابتدا بهاصططلاح صنايع شهرى را تصرف نمىكند بل بكه مشاغل فرعى


 خودبه خودىاش متو جه ارزش مبادله است - مثلاً مانوفاكتور هانى بلاواسيطه مريوط
 مناطت روستايى، در دهاتى كه اصناف ندارند و غيره مستقر هیى وكند. اشتغالات فرعى
 پيشرفت در توليد لازم است تا [بتوان] صنايع شهرى را در صنايع كارخانهاى ادامـه



 كاغذسازى و غيره.
 به روزكارانِ آزاد است. گرجه آخرين محلى كه أين تبديل در خالصتوين و و منطقىترين شكل خود بيروز همشود مناطق روستايى أست، بعضى از الولين
 مهارت صنعتكارى اختصاصاً شهرى بيشتر نمىرفتند، هيجگاه قادر نشدنل كه


 (Iron Works) توليد, وسيع، فروش به يك بازار عموعى و ثروت, پولمى, سوداگران احتياج دارنل. نه

Y9 ロ
اين كه أو شرايطط ذهنى يا عينى وا مى آفريند؛ بلكه تحت بناسبات قِديمى, مالكيت و توليد، اين شرايط را نمى توان به هم نزديى كـي كرد. (بعلد از اين، انتحالال مناسبات




غيره.
 است كه شرايط عينى كار را جدا مىكند، آنها را مستقل مى سازد و در مق مقابل كارگران





 صورتى كه بر بيناى سرمايه احياء شده اند.

 پيدا مى شود و فقط متعلق به گردش استـ. سرمايه، وسيلهى نابو دكردن تمام صنايع







- 1 ■ صورتبندى،هاى اقتصادى_بيشاسرمايهدارى

هدف عمدمى توليد غنى شدن يا ارزش, مبادله به عنوان ارزش, مبادله نيست، بل بكه معاش انسان به عنوان يكى صنعتگر، به عنواذ استاد حنعتكار، و در نتيجه ارزش الستفاده است. بنابراين توليد در همهجا تابع يك مصرفـ, ازيبشمتصورو، عرضه براى تقاضا است، و توسعهاش كُند أست.

ت丷 بنابراين توليد سرمايهداران و مزدكاران دحصصول عمدهى روندى است كه سرمايه از آن طريق خود را تبديل به ارزشها مى مكند. اقتصاد سياسى معمولى، كهـ نقط روى اشياء توليدشده دقت مىكند، اين را بهكلى فراموش مى كند. از آنجاكه اين روند كارِ شيئيشده را به عنوان چجيزى كه در عين حال تبديل بهشيّيتىنشدن كارگر الست، به عنوان شيئىشدن يكى ذهنيت در مقابل كارگُ، به عنوان ملـى اوإدمى
 سوسياليستها، كه سرمايه لازم داريم ولى سرمايهددار لازم ذداريمه، كاملاً خطا اسا است.
 شخصيت در مقابل كار به دست مى آورده يا به عبارت ديگر، اين كه آنها بها بهنوان ملى شخصيتى غير از شخصيت كارگر مستقر مىشوند را بهطورضمنى [در خود] دارد. مفهوم سرمايه متضمن سرمايهدار است. و اين اشتباه مسلماً بزرگًتر از مثلاً اشتباه تمام لغتشناسانى كه صحبت از وجود سرمايه در عهد كهن كلاسيكى و سرمايدداران رومى و يونانى مى كتند، نيست. اين صرفاً طريق ديگرى است از بيان اين كه در روم و يونان كار آزاد بود. ستخنى كه اين آقايان بهسختى مى توانند. ادعا
 آنهها سرما يهدار باشند، اين بدين علت است كه آنها با به صورت استا استثنائات قواعده، در يكى بازار جهانى كه مبتنى بر كار آزاد است، وجود دارند. اكر قرار باشد كه اين لغت سرمايه" براى عهد كهن كلاسيك به كار گرفته شود ـگرجه در واقع اين لغت در ميان

## 




 bestes a cheptel" غلطاندازى كنيمَ پس سرمايهداران ما يك (Capitales Homines (سركردهها) كسانیى خواهند بود كه "Qui debent censum de capite" (ماليات سَرى

米 مشكلاتى كه در تحليل مفهومى بول بيّا نمى شود در مورد سرمايه بيدا











مىتوانست درباره اين، يكى دو چجيز به أو بياموزد:
"Reddan de meo proprio decimas Deo tam in Vivente capitale
 (احسل يكى وام) مى نامند استثفاده مى شود. (ماركس)
quam in mortuis fructuis terrae"
(من دهمين قسمت از ملكم را به خـدا خواهم داده، هم به صورت كلهى زنلده و هم به صورت ميوههاى مردهى خاك).



 تحت عنوان سرمايه درآيد، گاه تحت عنوان ديگر و كاملاً معكوس و، بر آن مبنى، سرمايه باشد و يا نباشد. بلـيهى است كه آن يكى مناسبت اسـت و و تنها مى تواند يكي مناسبت توليد باشد.








 طرز برخوردِ بشبر به شرايط عينى توليل و نيز تجلـيلِ
 اثر طرز برخوردهاى متناوت به وجود میى آ يند.

