هنر هميشه برحق بودن

تقديهم به شايان و مهران درخشان
ع. ثـ.

Schopenhauer, Arthur نوينهاور، آرتور


 ISBN 978-964-311-635-4 غr| ص.
فهرستنويسى بر اساسى اطلاعات فيتا.
عنوان به انظگليسى: The Art of Always Being Right: thirty eight ways towin when you are defeated ..., 2004.

$$
\begin{aligned}
& \text { شـكست خوردهامايد. } \\
& \text { Irg/rr } \quad B \wedge \cdot 9 / V / \mathrm{Naq}
\end{aligned}
$$

# هنر هميشبربققبودن 

#  در هنتامىكه شكستخوردهايد 

آرتور شو پنهاور<br>با مقدمهٔ إِى. سى. كَرِيلينگَ<br>ترجمdٔ عر فان ثابتى



اين كتاب ترجمهسالى است از:

## The Art of Always Belng Right

 By Arthur Schopenhauer Gibson Square
## فهرست

1. عقدمه
iv ..... هنر شميشُ برحق بودذ.
rv 
Y ه، به مقدمات كاذب متوسل شَو
Pr$P 0$V. . با سـؤلالبيبَ كردن اقرار بكير .
YV ^- . . . ..... .arII. قبول موارد خام را تععيم بدهr| ال الستعار مهايمى مناسب تَنيهالمت التتغاب كنز. . . . . . . . . . . . . . . . .ovr| اه. با رد دليل تقض موانقت كن09 Pا. به رغّم بيكست، ملعى بِيروزى شو

v * نهر

110 $\qquad$ Y.r. يكــ دليل نادرست كل موضعش را رد ممكتد. .
liv $\qquad$ r^. به بهـث جنبئ شخصى بله، توهين و بيكهنى كن

171 $\qquad$ ضميهه 1
irr $\qquad$ فـيمه
isV $\qquad$ ضميه

M $\qquad$ موخخره: بدبينض شوبنهاور
ire $\qquad$

## مقلدمه

## !أى سي گريلنگگ

آيا مقصود سُوبُنهاور از نگارش جستار الهـنر هــميشـه بـرحـت


 هستئد. به فول شوِينهاور، جدل مناقتشهآميز عبارت اسـت از




 منفى داشتيند و آنها را افرادى مى دانستند كه در قبال دريافت

1. irony

 ناراسـتـ جلوه دعنـن.





 يگانه هلفشت ترغيب و اقناع بود، به درد نـجزيه و نمحليل و
 راه نعليم يهارتمايى تحود يول درآورند، زيرا!اين مهارتها در يرنان باستان خخريلذاران نراوانى داشتـ، جاليى كه خوشبـختى و
2. sophistry









مقدمه + 11

بهروزى افرأد هنوط به فصياحت كالهم و توفيق دز دجادله بود. به نظر سـّراط و افالاطوذن، همين ماهيت عميثاً غيرانحالتى ابن كار و انگیِههايش بود كه آن را درخــور تـحقبر مـىكرد؛ و هــمين فضنـاوت منغى آَنما بود كه بر ديدگاه كل تـاريخ آتـى در بـارْ سوفسططاييان سايه افككنـ، كسـانى كه هنرهـاى خطابيى و افتاعى
 توصيف هنرهاى آنها به كار مىدود، وازوهاى تحتيرآميز است.

 در مجادله بايل از حقيقت عينى جشمـيوشسى كنيم بيا، به بيان




 نظر خصهم فارغ از درستى يا نادرستى آن ستخن میا
 برحذر ميدارد؟ باسـخ إين سؤالل تا حدى كه دلمـان مـى خـراهـــد روشـن و


Y 1 + منز هميشَه يرحت بودن
 رساله، بِيلى سانلرز' به سادگى تصور مىكرد كه حدأقل بدخش

 بدبينى عميقًاُ مأيوسانهُ حاكم بر تفكرش؛ همراه با بيى اعتنايمى و انزوايیى كه در بيثنتر عمر دهحار آن بود ــمحروهيتى آزارنده از عزت و احترامِ مفام و منصبي دانشگاهیى، كه او را به دشـيمن آبروفسرذهاه تبديل كرده كسى كه معموإره آماده بود به خاطر كرته فكرى و.بى خِرَدى تاشى ازكبر و غرور استادان دانشُغاه به آلنها حمله كند ـرد آحتمال: نيمه جلدى و شايد كاملأ جـلـى
 مى خواست اسلحها|ی در اختيار ديگران قرار دهد كه به كمكى آن بتوانند با أستادان دانشُگاه متابله و بر آنها غلبه كنند. بر همين اسساس، شـرينهاور مىگوين: اممككن است به طور عينى حق باكسى باشد، ولى با وجود اين، از ديد ناظران، و
 كه بدانيـم جخگونه در مواردى كه حق با ماست، گرحهه به نـظر

1. Bailey Saunders

مى رسد بدترين استدلال راداريمه، بر نْصم غلبه كنيم. ولمى اين.


ما نيست، بر خصمر جتبره شـويم. جگگونه مدكن المـت كه آدمها به هنگام بحث فتط در يـى
 سادگى ؛؛ اين ادنائت فطري طبيعتت بشـرى است.ه ايـن امـر نتيجهd (انحخوت ذاتىه و اين واقـعيت است كـه مـردم هـيش از
 سرعت موضتعى اختيار مىكنتد، و از آن يس، فازغ ازدرستى يا نادرستحى آن موخع، صرفاً به خاطر غرور و خودرأيسى بـه آن

مى خحسبند. نخوت همبششه بر حفيقت غلبه مىكند. با الين حالى - شـرِنهاور ايـن گـونه ادامـه مـى دهد - لايـن فريبكارى، اين بافشـارى بر سخنى كه حتى به نظر خودماذ هم
 جلى استت. به عقيد: او، ما اغلب در ابتذا باور دأريم كه حق با مـاستـ، ولى سبسى به وسبلهُ امتدلال خحصبم در باور خـــد
 اين حرفـها گذْشته، حق با ما بـوده است. بــنابرايـن، خــروب


اساس، "اسستى عقل و سرسختي ارادة هـا بـهطرو مـتقابل از يكد يگر حمايت مىكنند.ه

تلقى شو ينهاور اين بود كه، حداقلى در دوران مدرن، خيزى قابل معايسه با جستارش در باب شيوههأى سو فسسطليى مآبانئ هيروزى در بحـث وجود ندارد. ولى ابن. جـستاز را منتشر نكرد. در عـرضّ، بـعدها، بـتخش مـقد ماتى آن را، بـا نـجديدنظرى

 ميكند ـ vitam impendere vero، آزندگى, را وقف حتيغت

 "ر بار: الين جستار مىگويل: لابنابِاين، تحذود جهلى فقره از اين

 نانوانيى نيستمه، كوتهبينى و ناتوانیى أى كه با لجاجتت، نخرت و فريبكارى يبوند ننگاتنگى دأزد.





متدمه + 10





 هميشهه برحت بودنه رجـوع مـىكرد آن را سـندى طـنزأكود و
 بسـرمشقى انحـالاقى. بـىيردگى مـحض و نـمايالا بـرخـى از ترفندهايمى كه توصيف مىكتد حاكـى از آن است كـه هـنگام :كارش اين جسستار اغلب دز بی طعنه و ريشـخند بوده است. ولى از آنجا كه اين رساله سندى خشُم آلود نيز هست، و و دنائت

 آن مدكنز نبوده كاملاُ طنزآميز و طعنهآلود باشلد.
 منتـُر نكردِ، و زمانى هم كه أين: رمـاله پس از مرگُ او به طور

1. Parerga and Paralipomena, vol. II, p. 31.
2. unfairness
3. sophism
4. chicancry

19 + منر عيشّ برهتّ بودن
كامل مـتنشر شــل، مُمـتظهر بـه أظهإِنظرهايش در نفننات و منممات بود. بنابراين، هيح كس شو ينهاور را بكى ماكياولّبابيى
 نمى شمارد؛ بلكه أين رسالهُ كوحك،، عجيب، جالب؛ و جذلاب
 ويزه در متام تعريض - موافق با ديگر ديدگاههاى نلسفىالي تلقى مىىكنند.

هنر هميشهبرحق بودن

هنر مجادله عبارت اسـت از هنر مباحثه به گونهاى كه شُحخص، فارعغ از درستى يا نادرستى موخعـشء از آن مقببنشينى نكند. مـمكن امستت به طور عينى حق باكسى بامـلـ، ولى با وجود الين،
















 به نظر برسد كه ادعأى مرا رد كرده أست. با اين همه، مهكن


 موضع ناّرستى دازد.



طبيعت بشرى است.


 با ماست يا خصهـمدان. مـى بايست اين مسينله را بى اهميت، يال،

به هـر حالن، حائز انهيتى ثانويه تلقّى ثيكرديم.
 نخرت ذاتى مأ، كه نسببت به فوالى فكريمان حسانسيت



1. assertion

متر ميـيثه برهت بودن＋19

دهيم تا حكم 2رستى ههادر كنيم．
به أين هنظور، انسان بايد پبش لز ستخ گفتن بيند يشد．ولى، در مورد اككثر مردم، نخوت ذاتى با ثُرحرفى و قريِكاري ذاتى
 و حتى اكگـر بس از آذ بـغهمند كـه سـتخن نـادرستى بـر زبـان راندهاند، باز هم مى شخواهند أين امـر را وارونـه جــلوه دهـند． علافه به حقيقت، كه ممكن الست تصور شود تنها انگيزء آنذها از بيان سـخنى بوده كه مدعى درستىىاش هــتند، جايى خود را به منافع وـ هصالح نخوت تيدهد．
 نادرست، و آنحَه نادرست السـت بايلـ خرسـت به نظر برسد．

类娄类
با اين حاله، اين فريبكازى، اين بافشـطارى بر سخخنى كه حتى به
 ما اغلب در ابتدا به درستخى حرفـ خود فوياً اعنتاد داريمها


 بوده اسـتت．برهانىى كه اقامه كرديم نادرسـت بود، ولـى بـا ايـن

+     +         + منر هميشه برحتَ بودن
حال بـرهان درسـت ديگـرى وجــود داشت [كـه از آن غـافل


لحظظه به فكر ما خططر نكرد. بنابراين، حمله به استدلال محخالف را به صمردت تاعلدها


 خخطور خواهد كرد كه به وبـيلة آذ با الستدلالل مخخالف را برهم
 به أين ترتيب تغريباً مجبوريـم كه فريبكار شـويـم. به هر حالله
 سرسختى اراده: ما بهطور متقابل از يكديكِر حمـايت مىكتند. به طرو كلى هر طرف بحث نه براى حقيفت، بـلكه بـرأى

 [سخخن خحود] شروع به مجادله ميكند. در وافع، همانطور كه ديدهايم، ندى توانل به رامحتى غير ا' اين عمل كند. بنابراين، قاعدتأ، هر انسانى بر اعتقاد به به ستخنتى

1. argament

## r + + متر مـيـّه يرهت بودن

كه بر زبان رانده بافشـارى خواهد كرد، حتى اگر در آن هنگام سخنش را نادرست يا قابل ترديد بداند.

 خود دا دارد، درست همانطور ركه منطت طبيعى شخاص خود را را داراستت، ولى جلد او به هيج وجه به اندازةً منطقشَ راهنمايى مطمـئن نيــــت
هيج كس به آسانى نمى تواند خلاف فوانين منطق بينديشـد
 نادرند.












 خطا را بيذيرمن
2. dialectic
3. judgements
4. conclusions

امكان ندارد آدمى به راحتى =هـار كـمبود مـنطن طبيعى باشلف، ولى به راحتي بسياز ممكن است دجا طبيعى بانُّد، كه استعلادى است كه به طور ْـامساوى مـيـان انسانّها تقسيم شـده أمت. از اين لححاظ، جـدل طبيعى شـبيه توه تشخخصى 'الست كه هر كسى به قدر خود از آَن نصيب دارد. عقل، به معناي دقين كلمه، نبز همينطور الست. اغلب اتغاق مى افتد كه در موضوعي كه حتّ واقعأ باكسىى است، خورد اوـ با



 به كار بسته است.

مئل تمام ديگر موارد، بهترين استعدادهها مادرزادىىاند. بـا اين: حاله، هر آدمى مىتوائد با تمرين و مهارست و همصنـنـن رعايت شگُردهايى برایى غلبه بر خصمه با با براى نبل به به هدفى


وافعىى ای نداشته باشـدل، جدل نطعاً هنين نبست.

1. faculty of Judgement




 جلد

باشَ، بسـبار أنشانتر اسـت) .







 و هيَّح هنر خاصمى ل! نمـى طلبلـ.

 صهونت، فتط مى توالن آن را بوأى رد كُارههاى كاذبى به كار برد.

1. logic of appearance

YY + + منر ميثيهه بر-مت بودن
حتى وتتى حتق باكسىى أسـت، باز همْ برايى دفاع و حـمايت

 ترفندها را به كار برد تا دشمن 2ا با سلاح خودش از يا يا دآورد.
 تصهادفى بدانيمه، و نقط در فككر دفاع ازز موضع خود و رد موضع خصهم باشبم. حقيفت در دُرفا نهفته است. در ابتذالى هر بحتي هر يك از طرفين، على القاعده، عقيده دارد كه حق با الوسبت؛ در جربان بحث، هر دو مردّد مىشوند، و حــقيقت تـا بـايان

بحث مشخص يا مسسجّل نـىى شرد.
 همانطور كه وفـتى مـنازعهالى بـه دوبـل مـى انـجامد، السـتاد
 نيست جز سحله و دناع. هنر شـمشيربازى فكـرى نـيز هــمين است: و نقط با حنين طرز تلغى الى اسـت كه مى توانيم ليمي آن را در شاخحهاى از معرنت بريزيم.'





هنر هيبهُ يرحت بودن + YO
جدل به اين معنى، تـنها هـــفس عـبـارنت اسـت از تـقليل
 انسانها وتتي، در جريان بحث؛ درمى يابند كه حـت بـا آنـان تيست، و با اين حالى مىكوشند تأ بيروز شوند، آنها را به كار مى
به يكى معنا مىتوان گَفت كه دلمشــغنولى اصلى علم جذل عبارت اسـت از فهرست كردن و تحليل ترفندهاى فريبكارانه، تا در بحثّى وآتعى بى درنگ شُناسايى و نقشّ بر آب شُشوند. نا جايمى كه تحقيقات گُسترده من نشان مى دهد، تـاكــنون كارى حر اين زمينه انجام نشده اسـت. ' بلدين قرار، اين حيطه به زمينى باير مى ماند. براى نبل به هدف خويش، بايلد از تجربة خود كمـك بگيريم: بايد بـبينيم در بـحـتـهايى كـه اغـلب در









جريان معاشُرت ما با ديگرانْ در مـىگيرده هـر يكى از طـرفين جگُونه إين ترفندها را به كار میگيرند.


 باشد هم به سود دبگر افراد مأيوس. و درمانده.


تَستر هُ مصداقِ را بسط بلهه

با اين ترفنلد، قضيهُ خـصمتان را از حـلود طبيعىاش فـراتر مىيريد - برايش تا حد امكان دلالتى عام و معنايى گُسـترده


 ايرادات بيشت ترى مىتوان به آن وارد كرد. دفـاع منوط استِ به بياذ صحبح نكته يا مسئله اصلى مورد بحث.

مثال
 خصرم مىكوشد تا مثال تقضى بياورد، و در ياستخ مى گويد كه

1. drama







 حدودى محدودتر از آنحهَ ابندا در نظر دأُمتيم تقليل دهـيمه، البته اگگر طرز ببالن ما اين تدبير را مهكن سازد.

## مثال


 ششخص ب با آوردن مثال تقضى به أين وان انعيت الشاره مىكند
 استقلالنش را از دست دادد. شُخص الف ايْن گونه خود را نجات



 دانتزيگى در لهـسنان واقع شسده است. ٪)

## مثال






 انگار با آن مهزوج السـت؛ زيرا بديهى الست كه بوليب بيا بيان كه
 دارد. الز آنجا كها اين نرض مـوضع لامـاركى را رد مـىكثلد، او ميكّويد:



I. .

 مصطاسب).










 اسست، او ادعا مىكند كه كل بدن يولبب قادر به تفكر است.

## $r$

## A-a

## از مشتركکهاى لفظى استفادهكن




 مىتشويمكه سخن اصلى را رد كردمابمم.




 جيزها، و جون ائين كلمات در كاربردهاى مختلف نـلف خود معانى




Y + + هنر هميشه برحت بودن
 . (honest ${ }^{\text {g }}$, (honourable) هر نورى دأمى توالذ خالموثي كرد.

خرِّد نوعى نور انست

 وجود دازده و (انورا به هر دو معناى وأتعى و الستعارى به كار رفته أسـت. ولى الكُ سفسطه شكل نامتحسوس و مـاهرانـهاي
 بكى كلمّة وأحد مفاهيمى رأ در بر تيرد كه با بكديگر مرتبط و قابل جابجايبى باشند. اكگُ سفسطه دانسته به كار رود، هرگز آّن قدر نامحسسوس و ماهرانه نخواهمد بـود كـه كسـي دا بـفريبد، و، بـنابرايـن، بـايد
 خوربس اسمت اكُر بشود هر تـرفنلـى را بـا نـام كــوتاه و آشكــارا منأسيى مشخصص كرد به تونهأى كه وقنى كسىى اين با آلن ترفند خاصم را بهكار برد، بلاناصله بتوان او را بلدان جهت مؤانخذه
كرد.
|. هر دو به معنايى سُريفـ. - م.

از مشتركیاى لفظى استناده كن +
دو مثال از اشبتراكى لفظى مى آورم.

مثال



بگُويم به من هيجّ دبطلى ندارد.4

مثال
من اصلى راكه كلمة شَالفت ' متضهـن آن السـت به الين عنوان كه اصللى اححمقانه اسـت تتخطئه مىكنم. زيزا، به موجب آن، هرگاه كسى به من الهانت كنله شُرافتم لكهدأر میى شود، و اين لكه را نمى توانتم از دامطن خود بزدابـم مكخر اين كه اهانت شديد

 اعمال خودش لكهدالر مىكند، زيرا هعلوم نيسـت كه برابي هـر بكى از ما حهه اتناقى خحواهد افتاد. طرف مقابل بالافاهله به دليلى كه افامه كردم ححمله ميكند و بيروزمندانه به من ثابت مىكند كه وقتى كاسبى را به ناحق به

1. honour
 لكهدار مى سازند. در اين صورت، عملـ ديگرإن شـرافـتشـ را لكهدار كرده، و فتط به شرطى قادر به اعادءُ حييـيت است كه
 بگيرت.

در اينجا خخهـم مى خواهد به وسيلة يكَ اشتراكى لغـظى'


 ناديده گرفت، و بايد آن را با رد علنى دفـ كرده، جس، به همين دليل، حمله به دومى را هم نبايلد ناديده گُرفت، و بايد آن را با

 تغيير موضبو مورد بحث با بكديگر خلط مى شونل.

1. civic honour
2. good name
3. knightly honour
4. point d'honnetor

تزارههاى خاض خصمثّدا تعميه بلده




 سفيد است؛ يس، در آنِ واحد هم سُسِياه السـتْو فمم سياه

0
اين سفسطهاى آشكار است كه كسى را نخواهد فريفت. اجازه دهبد آن را با سفسطهاى كه در عـمل. تـجربه كـردم مقايسه كتم. در بحـن در بارة فلسغه، اذعاني كردم كه نظام [فكرى] من بر امل رضا ' هـحه مى گذارد و از آنها تمجبيد مىكند. اندكى بعد

1. Quietists

و

 هگل فقط كلمات را نونـته و يافنن مـعانى را بـه خــوانـندگان محول كرده اسست. خحمب من دوصدد رد اين ادعا برنياملـ، ولى براى دلخخوشیى خود به هن گفت كه هــمبن جــند لحـظه قَبل مسغول ستايش اهلي رضا بودمام، و تَقديرباوران هم شیرنديات زيادى نوشٌتهانـلـ.



 كردارشان در عرصه عمل؛ حال آن كه در مورد هگل، سخن بر بر سر نظرهاى او بود. به اين ترتيب حمله را دفع كردم.






 خصهم، يكدرنگگ بارد نتيجهاث رد مىشرد. * * *


كردن ايمن ترفند مى،ير دازمـ.

1. thesis
$F$
Sons
دستترارو تكن

 به طور درهم برهم در طىى بححـث يه خحصمـت بقيو لانتى: در غير
 مطمئن نيستى كه خصهمت أين مـفدمات را قَبرأ كـند، بايد
 مقدماتِ برخى لزا اين مقدمات را به هـر طريقى به ختحمـم خود

 او به هدفت ميىرسى. اين ترفندى امست كه به هيج مثالى نياز ندارد.

## $\Delta$

## Beas

## به مقدمات كاذب متوسل شو




 مى نوّد).
در اين صورت، بايد فضايايى را انتخاب كنى كه فـينى

 نتنجه شود، ولى عكس آن ممكين نيست




 اصولن، علبه او بهكار بري.

## 8

ふが

## چحيزى راكه بايد به اثبات برسد مسلّم فرضكن




 استثاده از اصطلاجات قـابل تـبد يلى نـظير ا احـيوانـات خونگرمه و والهرهدارانه؟؛ خواه




بشّرى．
（
( FF + متر هميشُ يرحتح بودن
است يكى از آلنها به أثبات رسل، مى توانـى ديگـرى را
مسلّم فرض كتى،
(Y) آكر قرار است قاعلدهالى كلى به اثبات برسله مـى توانـى تمام موازد جمزئى را به خـصمـت بـقبولانى (أيمن عكس

حالت دوم اسـت).

## $r$ <br> BN

## با سؤالـ يتج كو دن اقرأر بتيو

اكگر بحـث به صورتى دقيق و منظم چيشي برود، و طرفين مايل


 سخنتش را به أبات رساند. (أين روش سقراطيى به ويزه در ميان قدما رايج برد؛ و اين ترفند و برخیى ترفنلنهايى كـه در ادامـهـه مى آبند شُبيه روش سفراطـى هستند. )


 سرعت الستدلالِ منتج از اقرارهاي او را بيان كنيد. آنهايـي كه كندذهن هستند نمى توانند بحـث را به خرستى دنبال كنـند و
 نمىیشوند.

## $\lambda$ <br> an خصمت را عصبانى كن



 نرغتى مغلطه كنى، و در كل بیادبـ باشى،

## 9 <br> mos

## سؤال هاى انحرافى مطرحكن



 نمى تواند به, هيحِ اقدام احتياطىى الى دسـت بزند.
همتجنين، مى توانیى جواببهايش را برإى [حصبل]
متفاوت يا حنى متضاد با ماهيت آنها به كار برى. اين ترفند بـ ترفند رو نكردن دستت شبيه است.
[مغايسه كنيد با ترفند F]

ARA
كسى را كه به سؤال هايت جواب منفى
مىدهدگّل بزن

 مى دهد، بايد غأكــ تضيه را از الو سؤل كنى، نو كويى منتظر

 خواهان جواب مثبت او به كدام بكـ هستى.

## 11

Btas

## 

اكر استترا'يى ميكنى، و خصمت موارد خاصر مـوّيّد آن را





 نتبجه رسبدهاند.

1. induction

## ir

## D0ax

## الستعاز ههايى مناسب قضيهات انتخابـ

 خاصحى ندارد ولى عنوانى مجازى با استعارى مى طلبد، بايد










2 tiberals
 : - : evangelicals .f
5. heretic
6. alteration
7. innovation

- DF














 ش شا


 "اهريب كردن سبيل|.

1. faux pas

## ir

Reas

## بارد دليل نقض موافقت كي

براى اين كه خصمت را به قبول قضبهالى وادار كنى، بايد قضبة
 واگگذار كنى. و بايلد نا جايى كه مىتوانى تضاد مـيان آن دو روا شد يد جلره دهىى، يه كونها|ی كه او براى يرهيز از تناقضى، قضيه را قبول كند، فضيهاوى كه بنابراين طـورى سـاخته و يـرداخـته




 مىدهد، ازز او بيرس از وازة (ااغلب)| معنایى معدود رادرمىيابلد

1. counter-proposition

ه

رااكنار سياه قُرار دهىى، و آذ را سثيلد بـخوانى؛ ياكنار سنيلد قرار
دهى، هـ آذذ را سياه بخخوانى.

# if <br> grats 

## به رغمه شكست، ملمى بيروزى شو




 رسيله، و آن را با لحنى بيروزيمندانه اعلام كنـ
 خوشبيبان باشى، اين نرفند به آساني به سرانجام مى دسد.

## 10

## 20an

## قضيههانى ظاهراً بِى معنى به كار ببر





 كار است وبه همين دليل آن تضيهُ [صـادق إرا رد كتنـ، میى توانى نشان دهى كه حرف او هعفلر نامعقول الست و به اين ترتيب بيروز مىشيوى؛ اگر آن فضيه را فيول كنل، فعالً حت به جائب
 حز غير اين مورت، مىتوانى ترفند قبلى را نيزَ بهكار بندي،


 هستند كه آن را به طور غريزى به كاز مى برنـد.

## 18

Bons

## از آراى خصمت استفادهكن

وتتى خصـيت قضيهاى را ببان مىكند، بايد بينى آيا آن قضيه
 قضسايايى كه مطّر يا قبول كرده، يا يا با الصول مكتب يا يا فرتهالى كه
 ظاهري و دروغين آن فرقه، يا با أعمال و ونيات خودش العال مغايرت دارد يا نه.




 * * ${ }^{*}$

برهانْ من مبتنى بر حتيتتنى است كه با:
(1) خــصلتى عـينىى و اعـتبارى جـهانشمول دارد؛ در ايـن صورت، برهانم صحیيح اسست. ذتُط جنين برهانى است كه اعتبارى سقيقى دازد.

فقط براى كسى اعتبار دارد كه مى خحواهم قضيهام را به او اثبات كنم، بعنى همان كسى كه با أو بححث مـىكنمر بــ عـبارت ديگــر، او مــوضعى را بكـ بـار بـراى هـميئـه به صورت نوعى تعصب انختبار كرده، با در جريان بحت
 بر همين اساس. استرإ مىىكتم. در اين صررت، اين برهان فقط براي همين شتخص خاص معتبر استـ. من خصـم را
 عنوان حعيقتى جهانشـمول به انبات رسانم. برالى مــالذ، |اگر خصهمـم طرفدار كانت باشُله، و من برهانم را بر مبناى برخحى حرفـهأى كانت استوإر كنم، اين برهان فـى نغسهـ فقط به خحصمـم موبوط ميشود. اگر او مسـلمـان بـاشلـ، مى توانم نظرم را با ارجاغ به عبارتى در تـرآن بـه اثـبات رسانتم، و اين برهان فقط برإى او بسنده أست.

## iv

Pacs

## به وسيلهُ وجه فارق ظريفى از خودت دفاع كن

الگر خصمت تو را با برهان خلف در مخيرهيه بيندازده اغلب

 تضيهكاربردى دوگانه دائتته باشـدل، يا معناى مبهمى بثرانان ازآن دريانت.

## 11 <br> ans

## حرفش ا قطع كن، توى حرفشبدو، بحثرامنحرفكن

 تو خواهد انتجاميله، نبايد اجازه دهى كه آن را به نتيجه برساند، بلكه بابيل به موفع حرفش را شطع كنى، يا نوى حرفئى بدوى، يا او را از موضبع منحرف كتى، و مسائلي ديخرى را بِيش بكشـى خلاصه اين كه بايد بحث راعوض كني. [معايسه كنيد با ترفند 49$]$

# 19 <br> なuか 

#  <br>  

اگر خصممت صربیاًا تـو وا بـه مـخالفت بـا نكـتئ خحاصى در استدلالش فرابـخواند و تو جيزى براى گقنن نداشته باشى، بايد

 فيزيكى إبه نظرت] فابل فبول نبست، مى توانى از خحطابذيرى
 بياورى.
[مقإيسه كنيل با ترفنل \&]

# $r$. <br> Amas <br> خودت نتيجهكيرىكن 

وقتى همهُ مثدمات خهود را استخخرإج كرخمالى، و خصمدت آنها را ثذيرفته، نبايد نتيجه را از او سؤالن كنىى، بلكه بايل بىدزنیى

 آلنها را هم قبول كرده، و نتبجه كِيرى كـىـ.

## YI

Beast

## با استدلاليبهب بدي استدلال خودش با او مقابلهكن




 سطحى با او مغابله كنى، و بـه ايـن تـرنـيـب از شـرّ او خـلاص شوى. زيرا دغلغغهات يمروزى أست، نه حقيقت. اكُـر، :ــراى مثاله، استدلاللى انختيار كند كه فعط در موزند تو مصداق دارده
 او مصدأق دامُشته بانشد. به طور كلى، اين راهك كرتاهت است است، البته اگرَ به رويث باز باشد.

1. counter-argument

## Yr <br> 80ens

## مصادوه به مصلوبكن

اكَر خصمـت از تو بخخواهل جيزى را قَبول كنى كه هطلب مورد بحت بيى واسطه از آن منتج خواهد شد، بايد از جـتنـن كـارى اهتناع كنى، و بكويى, كه او دارد دحسادره به مطلونب ميكند.
 است با آن بكى ُخواهند شُمرد، و به اين ترتيب اور را از بهترين استدلالش هحروم مىكنى.

او وا وادار به اغراقكن

محثالفت و محجادله آدمى را تحريكى مىكنند كه نز حرفـ نـويد









 اين: بود و بس.

## Yf <br> Non

## قياس نادرستى مطرحكن





 خود يا بانوعى حقبفتِبِ مورد قبول مغايرت دارندي، و بنابراين،


مثال نقضرا ييداكن

اين ترفند عبارت است از نوعى منحرف كردن بهث از طريت

 رساند؛ ولى منحرف كردن بحث براي سلب اعتبار يكـ تضبي


 كه موردٍ شُتر آن را از درجهُ اعتبار ساقط مىكيند. مثالل نفض موردى است كه مىكونئند حقيقتى جهاتشنمول را در بازهاش بهكار بندند، و جـيـيزى را در تـعريف بـنـبادينثش مى گُنجاند كه آن حتيقت جهانشمول را الز درجة اعتبار ساقط مىكند.
ولى امكان اشتباه وجود دارد، و وتتى خصمـت اين ترفند را بهكار مى برد، بايد ببينى:

AY * ه هن هيشيه يرحت بودن

 اصهل مسينلةُ مورد بـحت درست نـيسـت - بـرأى مسثالن، بسيارى از معجزههاء داسنانهانى الرواح و نظاير آنها؛ (Y) صوريت مطرح شُده مى گنجد يا نه؛ زيرا مهكن است است فقط در ظاهر چخنين باشـدن و ير واقع راهحل اين مســئله بـى بردن به وججوه فارق و تمايزات دفيق باشلد؛ و



## Y9 <br> Soms

## اوضاع رأبه سود خود عوض

نوعى حركت مرشمهندانه عبارت است از هوض كردن اوضاع





(1)

## iv <br> ireans

## عصبانيتِ نشاند

اگر دركمال شگغتى مى بينى كه خصمـت از استدلالى عصمبانى شَده، بايد با شور و حرارت هرجه بيشترى بـر آن اسستدلالى
 خوبى الست، بلكه جرن مىتوان حدس زد كه روى خـعفشَ دست گذاشمتهاى و -حاللا بيش از هر زمان ديگرى در برابر حمانه آسيبپذـير است.

حضار وا متقاعدكن، نه خصم را

الين ترفند به ويزه و وتنى عملى است كه خو عالِّم در حضور عوام

 ديگُو، مىتوانى مخالفت بى الرزشدى را مطِّح كنى كه فتط اهمل فن به بىارزنشى آن بی مى برد. گریه خصميت اهل. فن السـت،
 مغلوب شـده است، بـه خـصور اكُـر مـخالفت تـو او وا دز وخـعيت مضحكي قرار دهل.


 هعرفت مورد نظر، يا مبانى موضوع مورد بحث الشاره كند؛ و


A^ + منر مبيشه برحت بودن
 رسنه كوه، گرانبت و ديگر عناصر موجود در تركيب آنن، به دليال دماى زباد خود، به حالكت مايع با مذابِ بودهاند؛ و دما قطعاً بالغ بر حدود + FA درجهْ فارنهايت بوده اسـت؛ و وفتى تودها كوه شـكل گرفته، دريـا آَن را بـوشـانيده است. تـو در جــواب

 در هوا هراكنده شُده أسـت. حخضار به إيـن حـرف هـى نخندتل. برانى رد دخالفت تو، خحصمت بايد نشـان دهد كه نمطهُ جورش نه فتط به درجه حـرارت، بلكه همـجنين به فشار جيو بستگى داردد؛ و به محض اين كه حلدود نيمـي از آب دريا بحخار شود، اين فشار به قلدرى افزايسش مى يابد كه بقيه آن حتى در دماى •Y هم نخواهد جوشيد. ولى او أز بيان اين توضيح بازخواهل ماند، زيرا شرح دادن اين مسئله برايى كسانى كه با فيزيك بيگانهاند هستلزم نگارش رسالهأى دو اين باب خخواهد بود.

مسير بحث راعوضكن

اگر مىيبنى كه دارى شكست هي خورى، میتوانى مسير بیىث

 موضيع مورد بحثـ ربط دارد، و استدلالى را عـليه خـصمـت فراهم مىكند. اتگر انحراف مسير بححث واتعاً به موضبيع مورد بحث به نوعى رنط داشته بـاشد، مـى توان ايـن كـار را بــدون گستاخى انججام داد؛ ولى اگر به موضهوع هيَيِ ربطى نـداشـته باشد و به قصـد حمله به خصـم انجام شود نوعى وتـاحـت و كسـتاضخى استث. برای مثالل، من نظام رايج در جــين را مـىستايم كـه در آن
 مناصب را فقط به كسانى تغويضن مـى كنـند كـه از آزمـونـنهانى

" 4 • هنر هميشه برحتَ بودن
درست مثا برترى الهل, و نسب (كه نسبت به آن نظر خوبى
 سر اين مسئله بحتـ كرديم، و او شكست خورد. سبس مسير بحـث را منحرف كرد و گفت كه در جين تمام مقامات را با فلكى تنبيه مىكنند، و اين امنر را به نايرهبزیى مفرط در نوشيدن حجاتى ربط داد، و از حينتى ها به سبب هر دو مورد انتقاد كرد. الگُ اين بحث وادنبال میكردم، بيروزىایى راكه بيش ازاين كسب كرده بودم از دستت مىيدادم.
 موضوع مورد بحث هيج ربصى نداشُته بأشد، و، براي مــالن، اعتراض:هايى از قبيل (ادرسـت، و در عـين حـال هـممين حـالا گفتى ها هيشُ بكشـد؛ زيرا در اين صورت، استدلال تا حدى
 ريرداخت. وقتى مشاجرئ مرددم عادى را نگّاه كنيمه به فطرى بودن اين ترفند بي مىىبريم. اگگر يكى از طرفين انتقادى شخضصى عـليه




11 + مسير بحت را موض كن
پاسحخ مىدهد. اسكيبيو ' نيز هنگام حمله به كارتازیىها، نه دز
ايتاليا، بلاكه در آفريقا، الز همين. نتشه بيروى كرد.
ممككن أست در جنـگ، اينن نوع عـملبات انـحرافـى هـعيد باشد؛ ولى ير مشاجره تدبير مناسبي نيسـت، زيرا مانع حمالخت نمىشود، و تماشاگران بدترين هيزههاى مدكت: را راجیع به دو طرفـ خخواهند سنيد. اين ترفند رإفقط بابل لز سر ناجارى به كار برد.
[مقايسه كنيد با ترفند IA]

## $r$. <br> ty

## به جاى دليل به مرجع متوسل شو

'اين ترُند عبارت است از نوسل به مرجع' به جاى دليلي، بـا استفاده از مرجعى درخور ميزان دانش انش خصمر.







 متبحر در علم يا هنر يا هنعتى را كه از آن سرشتـهاي نـدارد

1. authority

9F 4 + هنر ميثه برحتَ بودن
بيذيرد؛ ولى حتى دز الين صبررت هـم به ديده: تـرديل بـه ايـن موضوع خواهل نگريست. برعكس، عـوامالنـاس بـراى هـهـهُ
 راه شـغلى امرار معاش مىكند آن حرفه را نه به خاطر خودش بلكه به خاطر بولمسازى اش دوسـت دارد؛ همتجنين، نمى دانتد كه استادان به ندرت به هوضوع تـلـريس خـوذ الحـاطهة كـامل دارند؛ زيرا اكگر آن حنان كه بايد و ششايد آن را مطالعه كننله در اكثّ موارد ديگر وتتى برايى تدريس آن ندارند.
 إكر مناسبترين مرجع رادر اخختيار ندارى، مى توانى يكى راكـي
 مرجعى به منظورى ديگُر يا به اقتضاى شبرايطى مـتُّاوت بـر

 بى سوادها براي لفاظى باكلمات يونانى يا لاتين احترام خاصى قائند. همتحنين - در صورت لزوم ـ نه فقط مى توانى گُتهُ مراجمع




به جأى دليل بد مرجم متوسلـ شـو + 90
مسرت هم نهمىتواند أز آن استفاده كند. بهنتين مثالل در ايـن

 خانهاشن, نشو د، عبارتى نتل كرد كه آن را متملق بـه كتاب مقدس


مأمورانت سُهرداركى كافى بود.
 برد؛ زيرا أكثر مردم با ارسطو, همفكرتد كه آنحجّه عدذ: زبادى به

آن عتّيله دارنل وجود دارد.
آَدميان به هحضر اين كه يقين ريلدا كنند كه عامهذ مـردم بـه
 مى يذ يرند. مثالل و سرمسُون ديگُران بر فكر و انديشه و عـمـلُ آنها تأثير ميكَذارد. آنها مثل گو سفندهايمى هستند كه قَـوج
 فكك كتند مي ميرند.

بسيار عـجيب اسـت كه عمموعيت باورى أين تَدر برأى مردم اههميت دارد. ممكنت بود تجربهٔ شخصىى ايشان به آنها بگو يد كه قبول هحنين باورى كاملاُ نابخردانه و فرايندى صرفاً تتليدى

1. to pave
2. paveant illi, ego non pavebo

99 + هن مديشّه برحت بودن
 خودشناسى بى.بهرهانلـ. فقط خواصند كه همصدا با اففاطون مـىگويند tois pollois polla dokci؛ يعنى عامه مردم شـيفتهُ جيزهاىی زيادى هستند، و شماتت آنها كار شافى است. الكر بخواهيم جلدى حرفـ بزنيمه، بايلد بگوييم كه عموميتِ باورىى برهان هـدو آن نيسـت. در واقع، اين امر حتى دالل بـر

احتمـال حـدق آن باور هـم نيسـت.
آنهايمى كه به اين امر قائئند بايل مسلّم بدانثند:
(1) كه درازاى زمان ثيروى اثباتى عـعَيده: عـام را از آن

 مى دانستند مىبايـست تكرار مى شُد؛ برإى مدال، نـظام



مىییافت
آلنها با بد مسلَّم بدانند: (Y) كه فاصلهُ مكانى تأثير يكسانى دارد؛ در غير اين صريت، عمبوميت باورهاي ميختصس بـه يـيروان أيـين
 كرد.

به بجاى دليل به مرجع متوسل شو +
وقتى مسئله را بـررسى مـىكنيمه دزمـى يابيم كـه بـاور بـه اصطلِح عامباور دو يا سه نفر استـ. اگر بتوانيم ببينيم كه باور عام جگُّونه به وجود مى آيل، حتماً متقاعد مى شويم.
 يذيرفتند، يا مطرح كردند و بر آن أصرأر ورزيدند، كسانتى كـه

 هتماعد شده بودند كـه دو ـ سـه نـفر اول قـابليت لازم را دارا بودهانلد، اين باور را پذ يرفتند. ايششان نيز مورد العتماد بسبازى ديگُر فرار گروفتند، كساتى كه تنبلى آنها را وادار كرد كـه فكـر



 أدر را به اين واتعيـت نسبت دادند كه استحكام استدلو اللهانى مربوط به آن نثها عامل جلب اين طرنداري بور بوه استـ. سيس ديگران هم هجبور شُلند اين باور عام را بيذ يرند، تـا آنهـا



9


 الظهارنظل : مى دهنـل به هيتِ وجه باور با وأى مسيّتلى نذارنده و




 همى شحو اهـل باورك داشته باشثلـ؛ بـابراين، جحه واه ديگري باقّى

 حالا كه اوضاع از الين قراو السـت، باؤ

 واقعهنگار آن ,أگزارش كرده باشـنل و ثابـت شــــد كـهـ آن را از



ب4 جأى دليل بـ مريحع بتوسل شـو + 91
 نيسبت جز مجموعهأى از ادعاهها:

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit ct ille; Dictaque post toties, nil nisi dicta vides.

با وجمود اين، در بدحث با مردم عادیى، مى توانيـم باور عام را
 وقتى دو تن از آنَها با بكد يخر نزاع مى كنند، هر دو همهين سلاح را به عنوان ابزار ححمله انتخاب مىكنند. اگر شـخص نخبهاى با
 استفاده از الين سلاح را مم بيذ يرد، و هنان مرإجعى را برگزيثد كه بر ضعف خخصمس تأثير گذارد. زيراه بنا به تعرينـ، آذم عامى درسدت به اندازهْ زيگُفريبِ horny-hided، نسبت به هـر گــونه استلدلال عتلانى بىاعتنا، مبتلا به انواع ناتوانى ها، و عاجز الز

تغكر يا قضهاوت المـت. در دادگًاه بحت صرناً مبان مراجع السـت ــ منظروم احكام مرجع و معتبرى امـت كه حقوفدانان وخت مىكنتد. تَضـاوت كردن عبارت است از كثف اين كه هچه قانون يا مرجـعى بـه

 متناسب نباشند، مى توان آنها را، در صوردث لزومه به گونها
-••• + هنر ميشه برحت بودن
تحريف كرد كه متناسب به نظر برسند؛ البته عكس اين قضيه هم مهـكن است [يعنى اگگر بروندهُ مورد نظر و قانرن واقعأ با
 تحريف كرد كه نامتناسب به نظل آيند].
ri
Bos
اين حرف از سطح دركك من بالاتر است

اگر مى دانى كه براى استدلالهاي خصصمت جوابـى نـدارى،
 فضـاوت در ايـن مـورد صـلالحيـت نـدارى: اصحـرفى كـه دارى
 دزسـت باشد، ولى نمى توانم آن زا بنهممه و، بنابراين، در اين باره هيج اظظهرنظرى نمى كتم.ه

 همين اساس، وقتى نقد كانت منتشر شـل ـ يا، به بيان دقتبتر، وفتى سر و صـدايحى در جهان به باكرد - بسيارى از اسـتأدان مكتب التقاطلى قديمى اعالم كردنل كه از درك آن عاجزند گُمان اين كه عجز و نانوانى آنها مسئله را فيصله مى دهد. ولى وقتى بيروان مكتب جليد حعانبت خود رابه آنها ثابنت كردند
+1•9 + هنر عهيشُ برحت يودن
 استادان بسبار عصبانى شدند. اين ترفند را فتط وفتى بى ثنرانى به كار برى كه كاهلاً مطمئن باششى كه حضار نسبت به نو نظر بسيار بهترى دارند تا نسبت به خصـمت. براى مئالـ، الستاد مـينوانــد ايـن تـرفند را در بـرا!ــر

دانشـجو امتحان كند. به عبارت دقبقّتر، ايت ترفند نمونهالى از ترفند قبلى است:

 ولى، با عتل ْ هوش سرشارى كه شها داريد، ثُطعاً درك هر




واقعاً فقط خودش متّصر بوده است. به اين ترتيب حملة او وا دنع بـيكنى. او در نـهايت ادبـ
 نها يت ادبب، به او ثاببت ميكنى كه احمقق اسنت.

## rr

## Beas

## برنهادش رادر مقولؤ نفرتانتيزى طبقهبندىكن



 فقط ظاهري يا شُست باشد.




1. Manichaeism
: Arianism .Y


 .
2. Spinozism
3. pantheism
+1•7



(1) الدعاى مورد نظُ بـا مـعوله هـذكور هـمسان اسـت، يـا

ححلأل در آن محى
تبالُ هـم اين را شُنيلمام.م
)

راستتى در بر ندهارد.

Brownianism .
(IVAA-IVY0)
 مـ انتجامند. - م.
2. Spiritualism

## $\pi$ <br> 80as

## در حرف صادق استت، نه در عمل

ادر حرف خخلي خوب اسـت، ولى در عمل به درد نخراهـد خورد.ه در أين سفسطه، مفدمات را میىبذيرى ولى نتيجه را رد مىكنى، برخلاف بكى قاعدهْ منطقى مشههور. اين ادعا مبتنى بر امرى محالل اسمت: هرجه در حرف درست اسـث بايد عـملى

 هرجه در عمـل نادرست باشد در حرفـ هم نادرسـت أست.

## FF

80a

## اجازه نلده از مخمصه فراركند

وتتى سوُالل يا استدلالى را مطرح مىكنى، و خصمـت جواب







 وافعأكجاست.

## $r \Delta$

## Bon

## اراده از عقل وهوش مؤثرتو است

ترفند ديگرى وجود دارد كه، به هحض اين كه عـملى شـود،
 استدلل روى عقل و فكر خصهمت تأثير بگذارى، بـا انگـيزه روى الرادهاش: تأثير بگذار. او، و نيز حضارى كه منافن مشُابهى داشتـه باشمند، بى درنگ نظر نو را نخواهمند بذيرفت ـ حتى اگر
 مؤثرتر اسـت.
مسلماً اين كار را فتط تحت مُرايط خاصى مى توان انجـام


 اتخاذ جنان نظرى بسيار غير عانقلاله بوده اسـت.


- 11 + هنر میيث برحت بودن



وه بئبابين، آن راكنار مى گـذارد.

 اسـت، شيوه بسيار خوبي أست، زيرا يكى موتور كار عده: زيادى




حه خنواهد گَفت.
در جنين موازدیى شر كـسى أحسـاس مـى كند كـه تـصويب قانونى به خرر خوردش بسيار أحمقانه است! هميمن طور است



 جماعت مذكور مغايرت دازد، همهُ حضار استدلال هاى او روا،


 بلند تو را تأييد خحراهند كرد.

الراده از عقل د هوشَ مؤثرتر است + 11

 راستخ، تو را تأيبل كرد هاند، زيرا جيزى كهه به نقع ما نـباشد در
 نبسـت, اين ترفند را هى توان الز ريشـه درآوردن درخـتي، ناميلـ.

48
roas
خصمت راگيجِكن [ [كشيشُ ويكفيلد]

با گزافه گويى محض مىتوانى خصمـت راگَيج و سردرگم كنى ؛ اين ترفند امكانِيلير است، زيرا آدمىى معمولأَ تصور مىيكند هر

حرفى بامعنى الست:
Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er
nur Worte hort,
Es musse sich dabei doch auch was denken lassen. ${ }^{\prime}$

اگر او در خخا از ضعفس خود آكاه باشـد ــ و عادت داشته باشـد طررى وانمود كند كه انگُار جحيزهاى نامنهورم را مى فهمد - مى توانى به آسانى نظر خوديت را به او تححميل كنى. به آين منظور بايد حرف اححمقانهاى بزنى كه خحيلى عميتق يا عالمانه به نظر برسلب؛ و حشـم و گوشى و عثّل و هوش الو را بربايل؛ و بايد





 قديمى اشاره كنيم.

يكك دليل نادرست موضعش رارد ميكند
 نادرستى انتخاب كند، به آسـانى مـى توانـى آن را رد كـنـي، و
 كردهاى. اين ترقند بايد جزو اولين ترفندهـا بـاشد. در اصــلـ،
 به صورت استدلالى مطرح مى كتند كه عليه تضية او مصهداق دارد. اگُر هيج دليل درستى به فكر او با حخضار خطوردنكند، برنده مى شوى. :رايى مثال، اگر كسى برهان وجودىى ' را برانى اثبات وجود خدا اقامه كند، مى توانى بر او غلبه كنى، زيرا برهان وجودى را 1. ontological argument

119 119
به آسانى مى شود ردكرد. به اين ترتيب است كه وكيل، هدافعان


هِيَح مرجع مناسبى به فكرشان خخطر نمىكند.
reas
به بِحث جنبهُ شخْصى بلده،
توهين وبلدهنى

به محض اين كه فهميلى خـصمـت دسـت بـالا را دارد، و در معرض. شكست هستى، آنخرين ترفند را به كار ببر، يسعنى بـه :تحث جثبهُ شتخصى بده، توهين و بذذهنى كن.
 باختهه، به خود طرف بحث، و حمله به شخخص او. اين ترفند را مى توان مغالطة شـخصى كـردن ' نـاميلد ـ بــه

 باب موضوع محى رسند. ولى بــا شــخصى كـردن بـحث مـوضوع را بـه كـلى كــنار مى گذارى، و با حرفـهايى موهن و مغرضهانه به خحود شـخص

1. argumentum ad personam

11A + منر مييشع برحت بوهن
 فضايل عفلانى به توسل به فضايل جسمـانى، يا به حيوانيت .محض أست. اين ترفند بسبار رايح الست، زيرا هر كسى هـىتوانـد آن را
أجراكند؛ و بنابراين، كاريرد نراواتى دارد.

حالا سؤال اين اسـت: طرف مقابل حـه تـرفند مـتقابلى در
 كتكىارى، دوئل يا دعوا مىكششد.
 نكنى، اشتباه بزرگّ مرنكـب شدلدالى. وقتى در كمال آرامش به كسى نشان دهى كه اشتتباه مىكند، و افكار و اقوالش نادرست
 بيشتر از وتتى كه به او توهين يا بیى ادبى كنى، او را عصبانى

جهرا حنين است؟ زيرا، به قرل هابز، كل سرور و شُعف ذهنى عبارت است از
 جهزى مهمتر از ارضاي كبر و غرورش نيست، و دردناكترين زخم هم بجريحهدار شـدن اين غرور است. عبارتتهايى نظير (مركُ بر بدنامى ترجيح داردها از همبنـ جا

بد بعث جنبه شتخصم بده، تومين و بددهنى كين＋119
مى آيد．آدمى عمدتاً از طريق معايسهُ خرد با ديگـران، از هـــر نظر، ولى در درجة اول（ز نظر قواى فكرى، الرضا مىش اشود؛ و،

 سوالى هر گونه حقكشى و بیى عدالثى［كه در جريان بحث رِن دهد］؛ و از همبن جا مـى آيد توسل به آخـرين سـلوح، هـمـان آخرين ترفنده كه نمىتوانى با اددب خـشكي و خحالى از آن حذر كنى．
با وجود اين، خورنسردى مــكن اسـت در اين جا به تو كمكـ كند．به محضى اين كه خحميـت بحتث را شخخصى كردي، به آرامى
 و بالاناصله بحت وا الز سر بگير، و به او نشالن بله كـه اشـتباه

 ولى به［حرف］من گوش بدهـه ولى همگان از موهبت حـنـن سـن سلوك و رفــتارى بـهرهمند نيستند．

米米类

1．Themistocles
2．Eurybiades

به عنوان ابزارى هشياركندهه هباحثه اغلب براى هر دو طرن واقراً مفيد است، زير||افكار آدمى را تصتحيح مىكند و او رالاز ديدكاهماناى جديد TSاه مى سازد.

 معرفت باشثد، حرف ديگَىى رانخخواهد فهميد، زيرا با مماورد خود

 سرانجام بی اد.
 فقط با كسانى بحتث كيند كه آذها را مى شناسيد و مى دانيد آن قدر



 و آن قدر منصف هستند كه، اكَرَ حق با خصم باشثد، در اششتباه بودن خود را فبول مىى كتند.


 داشته باشى: صلع و آرامش از حقيقت بـهتر است. هـمیخنين، ايـن
 آرامث است.
|. Voltair: نويسنده و فيلسوف فرانسوى (IVYA_194Y). - م.

## ضميمه

قدما منطق / logic و ديالكتيك / dialectic را به مثابه وازمههايى مترادف به كار مى بردند، گرحهه logizesthai، به معناى (فكـر كردن، سنجيدن، محاسبه كردنi)، و dialegesthai، به معناى ((اكفتگو)، دو چچيز كاملاً متفاوتند.
آن طور كه ديوگنس لايرتيوس ' مى گويد، كلمهٔ ديالكتيكـ را
 جمهورى، ديالكتيكى به كارگيرى قاعدهمند عقل، و مهارت در كاربست آن

 را هم به صورت مشابهى به كار برد. بنابراين، به، نظر مى رسد كه

1. Diogenes Laertius
2. Sophist
3. Republic
4. Phaedrus
5. Laurentius Valla

كلمـهُ ديالكتيكى / dialectic قد يمـى تر از كـلمئ مـنطق / logic باشد. سيسرون' 'و كو ينتيليان 'اين دو كلمه را به معناى عـام واحدى به كار مى برند.
كاربرد اين دو كلمه به عنوان وازْمهايى مترادفـ در قـرون وسطى و دوران مدرن، و در واقع، تا امروز ادامه يافته است. ولى در دوران متأخرتر، بـه خـصوص نـزد كـانت، ديـالكتيكى اغلب بـه معنايى بلد، يعنى به معنى (هنر مجادلهُ سغسطهآميز)" به كار رفته؛ و، بنابراين، منطق به عنوان وازَّالى بیگناهتر مرجح شمرده شده است. باوجود اين، هر دو در اصل معنايیى يكسان داشــتهانـلـ؛ و در چــند سـال اخــير دوبـاره آنهـا را مسترادف شمردداند.

ضميمه

مايئ تأسف است كه اين كلمات از دوران باستان به اين نـحو به كار رفتهاند، و من مجاز نيستم معانى آنها را از يكديگر تميز دهم. در غير اين صورت، ترجيح مى دادم كه logic (برگرفته از
 به صمرت (اعلم قوانين تفكر، يعنى علم روش عقل)" تـعريف كنم، در اين صورت dialectic (بـرگرفته از dialegesthai، بـه معنى (پفتگو") - و هر گفتگويى يادر باره امور واڤق است يادر باب باورها و عقا يل؛ به عـبارت ديگـر؛ يـا تـاريخخى است يـا تأملىى) را به مثابئ ((هنر بحث)|" به معنى مدرن كلمه،، تـعريف مىكردم. پس، معلوم إست كه منطق با موضوعى سر و كار دارد
 تجربه قابل, تفكيكى است، يعنى قوانين تفكر، شيوه عـقل يـا

1. a priori

I MF
لوگوس؛ منظورم قوانينى اسـت كه عقل از آنها بيروى مى كنـ وقتى به هحال خود گذاشته شود و چچيزى از آن ممانعت نكند، مثل تغكر انفرادى مو جود عاقلى كه به هيِج وجه گمراه نيست. در مقابل، ديالكتيكى در باب مراودهٔ دو موجود عـاقللى اسـت كه، جحون عاقلند، بايل اشتراك فكر داشـته بـاشنلد، ولى، بــه محض اين كه ديگر مثل حو ساعت دقيقاً زمان يكسانى را نشان نل هند، شروع به بححث، يا مبارزهُ فكرى، مىكننل. به عقيدهُ من، اگگر اين دو فرد رامو جوداتى كاملاً عقالنى بدانيمه، آنها ضرورتاً با يكديگر توافق خواهند داشـت، و اختالف ايشـان نـاشىى از تفاوتى اسـت كه جزء ذاتى فرديت به شمار مىرود؛ بـه عبارت ديگر، اين تفاوت ناشى از تجربه اسـت. بنابراين، بايل بتوان منطق را، به عنوان علم تفكر، يا عـلم روش عقل نابّ، بهطور پيشين بنا كرد. ديـالكتيكى را، عــمدتاً، فتط به طور بسسين مى توان يىريزى كرد؛ يعنى قواعدش را از طــريق شـناخت تـجربي اخــتالِ عــارضى بـر فكـر نـاب يـاد مى مو جود عاقل خود را نشان مىدهل؛ عاوه بر اين، آنجچه بيش از ثيش در فراگيرى اين قواعد به ما كـمك مـى كند آشـنـايى بـا شيوههايى است كه دو طرفِ بحتث برأى أثبات درستى فكـر خود، و نشان دادن ناب و عينى بودن آن، اتخاذ مىكنند؛ زيرا

ضميمه + +
طبيعت بشرى به گونهاى است كه اگر الف و ب ب بـا يكـــيعگر اششتراى فكرى داشته باشند، و در باب موضوعى به تبا تبادل آرا مشغول باشند، مادامى كه وأقعيت تاريخى محضى در در مـيـيان نباشد، و الف دريابد كه ب افكارى متفاوت با افكار او دارد، شــروع بــه تـجديدنظر در روش تـفكر خـود نــمىكنـد تـا بـه اشتباهات احتمالى اش بیى برد، بلكه مـى پندارد كـهـ در روش تـفكر ب اشـتباهى رخ داده است. بـه عـبارت ديگــر، انسـان بالفطره لجوج است؛ و اين صفت او نتايج مشخصى دارد كه در
 ديالكتيكى [يا جدل] بخخوانم، ولى، براى برهيز از سوء تفاه انهم، آن آن
 دانش به لجاجت فطرى انسان مى بردازد.

ضميمه

ريش از هر پجيز، بايل به ماهيت اصلى هر بحثنى تو جها كـنيم. بحثى كه درگرفته واقعاً جپیست.
خصـم ها برنهادى را بيان كرده است (يا خود ما برنهادي را
مطرح كردهايم). دو شيوه براي رد آن وجود دارد، و دو راه را
مى توانيم دنبال كنيم.

اين دو شيوه عبارتند از ( () مى توانيم نشان دهيم كه اين قضيه يا با حقيقت عينى (ad rem) مطابقت ندارد؛ (Y) يا اين كه با ديگر گفتهها يا تصل يتات خصمب ما، براى مثال، با حقيقت آن حنان كه به نظر او مى رسد (ad hominem) ناسازگًار است. شيوء دوم به حال حقيقت عـينى مـوضوع هـــتِ تـوفيرى نمى كند.

دو راهی كه مى توانيم دنبال كنيم عبارتند از ( ( ) رد صريـح، و (Y) رد تلويحی. رد صريح به دليل له برنهاد، و رد تلويدحى به نتايتج آن حملـه مىكنل. رد صـريح نشــان مسى دهد كـه بـرنهاد صـادت نيست؛ زد تلويحى نشان مى دهل كه برنهاد نمـى توانــ صادت باشلد.

رد صريح روالمى دوگانه اسـت: يا مى توانيم نشان دهيم كه دلايل له ستخن كاذب هستنل يا مى توانيم مقلدمات را بیذيريم ولى نشان دهيـم كه آن سخخن از آنذها نتيحجه نمـى شود، يعنىى بـ

نتيدجه حملف كنيـم.
رد صصريح از منحرن كردن بححث يــا مثال نقض الســتفاده مىكند.
(الفس) منحرون كردن بححث. ما صدق فضهئه خصم خــود را

 مى آيل. اين دو قضـيه را به عنوان مـقلدمات نـتيجهاى آشكـارا كاذب، ' يا [مقدمات] ديگر ستخنان خود خصهم به كار مىبريمr. (ب) مثال نقض. مثال نقض عبارت اسـت از زد قضيـهُ كلى با

ا. اگر آن نتيجه با حقيقنى كاملاً مسلْم تناڤضى اَشُكار يا صريح داشُـته بـاشد، موضم خصم خود را ا|حاله به محال (ad absurdum) كردهاليم.

1r9 +

الرجاع به مواردى كه شامل آنها مسى شود ولى در بـارة آنهـا
معداق نـلرأر.
چارچو ب يا اسكلت تمام اَشكال بححث همين استت؛ زيرا در نهايت هر نوع بحثتى را مىتوان به آن تقليل داد. با وجود اين، كـل بـحث مسمكن اسـت واقٌعاً بـه صـورت تو صيفـشله بیش برود يا فتط در ظلاهر چجنين باشل؛ و ممكن است مؤيَّد به أستد لالههاى درستت يا نادرست باشد. بحتثها فتط به اين دليل تا اين حد طو لانى و سرستختانهاند كه به آسانى

نمـى توان به حقيقت مسـئله بيى برد.
در سامانلههى اسـتلدلاله نـمى توانـيم صـلدق وافــمى را از
 اين باره مطمئن نيستنـل . بنابراين؛ من تـرفنلههاى گـوناگـون را بلون تو جه به مسائل مربوط به صـلو ياكنـ عينى توصيف
 نمـى توانيم آن را مشتخص كنيم. عالاوه بر اين، در هر بححث يا استدللالى دربارةء هر موضوعى
 بايل مايل باشيـم كه در بارهُ هسئله موزد نـظر فَضهاوت كــنيمه.


## مؤخر ه

## بدبينى شوپنهاور

!ا. سى گريلينگ؛

خصيصهُ بدبينانئ نگرش شوينهاور به طبيعت بشرى نمونهالى

 (اولى عبارت است از واقعيت به صورتى كه مـا آن را تـجربه مى كنيم، دومى عبارت است از واقعيت به صورتى كهي كه فی نفسه
 را كاملاً دسترسنإِذ ير مى دانست، زيرا ما با آن به شكل اراراده خود ـ خخواست خود ــروبرو مى شويم كه [واقعيت] فى نفسئ وجود بديداري خودمان است. و، به قول شوينهاور، با تعميم اين امر مى توانيم دريابيم كه أراده گوهر درونـى كـل وافـعيت است.

1. phenomenal 2. noumenal

جـــون اراده نــيرويى غــيرعثلانى و جـرتاش است كـهـ










 شوبنهاور در بارة طبيعت بشرى است. او به شدت مات مخالف اين

 بنا نهاد؛ برعكس، هر انسانى چنان انـ است كه (پیستى اراداداش، محدوديت قوه: عاقلهاش و شرارت افكـارش بـايد مـا را از او

 اضطراب و درد او باشد. در اين صورت، هميشه نسبت به أو

بدبينى شوينهاور +

اححساس همدللى و نزديكى خواهيم داشتى، و به جاى نفرت يا تحقير، احساس شفقتت خواهيم كرد.) لبا و جود أين، دنائتت و شرارت رایِ طبيعت بشرى، حاصل ارادهء كوزى كه همسه جيز را از درون به زور بیيث مى انلدازد، همان جيزى اسـت كه سـبـ مى شود مردم در بحت در بیى پـيروزى بـاشنلد، نـه حـعـقتـ؛ بنابراين، شوبنهاور میگويل آماده و مهيـا بـاش كـه بـه هـمـين ترتيـ رفتار كنى، و بیروز شوى.

## يادداشت مترجم انگَليسى



 عرضه بدارم.
تمامى مندرجات اين مجموعه برگر فته از نوشتههايمى است كه پِ از مرگ شوپِنهاور به جابٍ رسيده است. گـزيدهاى از آنها حدود سه يا چجهار سال پس از مـرگ شـوبنهاور تـوسط
 جهانيان قرار گرفت، هر چجند كه خدمات خالصانـانهُ فراوئنشتِت

 فــراوانــى، مسنتشر كـرده است. دقت ايشـان در مـطالعهُ ايـن
2. Eduard Grisebach

يادداشت مترجم انگليسى +
دستنوشتهها، كه اكنون در كتابخانه سلطنتى برلين نگهدارى
 سختگيرانه - به برخى از اشتباهات و كوتاهى هاى ويـراسـتار قبلى شايان امتنان است.

اكنون مىتوان كليهُ آثثار شوينهاور را، همراه با مـجللى از مكاتباتش، در مجموعهُ ارزانقيمتى از بـهترين آثـار آلمـانى و
 معرض نمايش قرار دارد، خريدارى كرد. اين واقعييت به اندازه كافى گوياى آن است كه شوينهاور هـمتچنان در كشـور خـود محبوبيت بسيار زيادى دارد؛ ميزان تقاضا براى ترجمه آثنار او به زبانهاى گوناگون نيز حاكى از آن است كـه شـهرت او در خارج از المان به هيح وجه كاهش نيافته الست. استقبالى كه از ويراست جليد نوشتههأى بِس از مرگ منتشر شلده شوپنهاور به عمل آّهده، مرا به از سر گرفتن كأرى وامى دارد كه پنج سال قبل آن را پا يان يافته مى پنداشـستم؛ اكـنون مـى خواهـــم مسجلد حيگرى را منتشر كنم كـه شـامل گـزيدهالى از ايسن نـوشتهها و منتخباتى از تفننات ’ است.

بــخش كـو جحكى از جســتار هنر مبحادله در زمـان حــيات

شوینهاور، در فصلى از تفننات تحت عنوان (ادر باب منطق و
 بخش عمـنهالى از مندرجات اين جستار خـصلتى طـنز آلود و طعنهآميز دارد. در مورد سه جستار آَخر بايد بغُويم عباراتّى را كه بىاهميت يا زائد به نظر مىرسيد حذف كردمام. همـتخنين، بايد اعتراف كنم كه در يكى ـ دو مورد عناوين را بـه دلخـواه

 هدفم اين بوده كه نسخهُ حابش شدهُ اين ترجمه تا حلد اهكـان مشابه نسخهُ اصلى باشد. تى. بِيلى ساندرز

1. Zur Logik und Dialektik

## The ofrt Always Being Right








