## اصلج 1

## Reform or revolution

زُز لوكزامبوگگ


Rosa Luxamburg

## اصلاح يـا انقلاب؟ <br> رُزا الوزامبوريى <br> ترجمه السدالد كثاورزى

انتشارات آزادمهر

Lumemburge Rosa plil9_IAV. لوكزالميورك.
المX ISBN -964-93644-5-5

Reform or revolution.
rro/pr MA_radi-I

كـابناته ملى اليران


## F9985914

$$
\begin{aligned}
& \text { اصـلاع با انتلجب } \\
& \text { تويــنده: رزا لوكزامبورى } \\
& \text { متربجم: امــلألن كثـاورذى } \\
& \text { H } 11 \text {. . } \\
& \text { Irav نويت حابٍ: دوم، تابـستان } \\
& \text { QFF-QrfFF- } \\
& \text { جإينانه: آيتد. } \\
& \text { ليتوكرافى:كارا } \\
& \text { تيــت: • .. } 0 \text { رمال }
\end{aligned}
$$

[^0]
## فهرست مطالب

## Acios

عنوان
$V$ دربارهى نويسنله
17 ..... مقلدمهivبخـش اول19نصل يكم
19 ..... روشُ ايورتونيستح
rV ..... فصل دوم
rV ..... تطبيق سرمايه
ra ..... نصل سوم
$r 9$ تحقق سوسياليسم از طريت اصلاحات /جتماعى49نصل حهارم
\&q مسرما يهدارى و دولت$\Delta V$فصل پنجمنتايج اصلاح طلبى اجتماعى و ماهبت كلى اصلاح طلبى . $\Delta V$....


رصلاح يا انقلاب

## دربارهى نويسنده

رُزا لوكزامبورگ در همارس اAVI در خانوادهامى يهودى در زاموش

 افتادن بود، مجبور شد بدزوريخ سوئيس نقل مكان كند. در زوريخ




 روابط قبل از آن بود كه لوكزامبورى اختلافات نظرى شـديد خري خود با با حزب



 بهخاطر همين اختلاف ديدگاه، از هر دوى احزاب سوسيال دموكرات

روسيه و سوسياليست لهستان جدا شُد. اين احزاب معتقد بهحق تعيين سرنوشت اقليتهاى ملى روسيه بودند. در مخالفت با اين مسينله، لوكزامبورگ حزب سوسيال دموكرات لهستان را بنيانگذارى كرد. در خلال اين مدت، لوكزامبورگ رفيق تمام زندگى اش لثوجوگيج كه رهبر حزب سوسياليست لهستان بود را ديدار كرد. در حالى كه لوكزامبورگ سخنگو و نظريهبرداز حزب بوده جوگيج بهعنوان سازمان دهندهى حزبى كار او را تكميل مىكرد. اين دو در بقيهى عمر خرديرد رور روابط خصوصى و سياسى بسيار نزديكى را يـىريزى كردند.
 او بهحزب سوسيال دموكرات كارگرى آلمان بيوست. كمى پس رس از بيوستش بهحزب، نوسْتهها و نعاليتهاى تهييجّى بر شور و انفلابى او آغاز شد. در كتابش "اصهلاح يا انقلاب" او بهطرح محورىترين موضوع مباحثات سوسيال دموكراسى آلمان پرداخت و عليه جنبشى كه براى تجديدنظرطلبى در نظريهى ماركس آغاز شده و بهوسيلهى ادوارد برنشتاين رهبرى مى شد، بهاهِ خاستا درا در اين كتاب لوكزامبورگ

مى منويسد: "نظريهى برنشتاين از ما مى خواهد كه تحول اجتماعى و هدف نهايى سوسيال دموكراسى را بهكنارى نهيم و در عوض اصنا مانحات اجتماعى-كه
 بهطور روشن و ويرّهاى ديدگاهش را بهاين صورت فرت فومولبندى كرده
 حيز است "." لوكزامبورگ از فعاليت اصلاحطلبانه بهعنوان ابزارى در خدمت

مبارزهى طبقاتى حمايت مىكرد و هدف اصلاحات را يك انقلاب تمام عيار مى دانست. او تأكيد مىكرد كه، در زمانى كه انقلاب برولتاريايى براى ماختن جامعهاى سوميـاليستى آغاز شده است اميد بستن بهاصلاحات بى بايان تنها بهنفع بورزوازى حاكم تمام مى شود. لوكزامبورگ به همراه كارل كاتوتسكى مانع تسلط تجديدنظرطلبى بر حزب سوسياليست آلمان

با وقوع انقالاب ه • 19 روسيه، توجه لوكزامبورگ مجدداً بهجنبش سوسياليستى در اميراطورى روسيه جلب شد. او اعلام كرد كه جنبش عظيم حرولتارياى روسيه آغاز گشّه است:
 طبفه بر صحنهى سياسى ظاهر شر شـد كه صلاحيت آن را دارد كه تزاريسم را بهزبالهدان بران بيفكند و يرجم تمدن را را در روسيه و هر جاى ديگر برافرازد بر صسخنهى عمل ظاهر شـر رئده است."



 نعاليتهايش بهزندان افتاد.
در 9-9 9 لوكزامبورگ به بیريزى نظريهاش موسوم به "اعتصاب
 بهمشاجرهاى عمده در حزب سوسيال دموكرات آلمان بدل شد و با با مخالفت اگوست بيل و كارل كاتوتسكى روبرو گشت. بهخاطر شـور و و


قبل از جنگ جهانى اول و در r1914، لوكزامبورگ كتاب "انباشت مرمايه" رانوشت ار حه توصيفى از حركت سرمايهدارى بهسمت امبرياليسم است. با آغاز جنگ جهانى اول، لوكزامبورگ بهشدت علئى عليه موضع سوسيال شووينيستى حزب سوسيال دموكرات آلمان كه از تجاوز آلمان و الحاق ساير ممالكى بهوسيلهى آن حمايت مىكردر، ايستاد. همراه بار با كارل

 داد و بهيـكار عليه سياست ناسيونال شووينيستى سوسياليستها



 بهبنياد نظرى اتحاديهى اسيارتاكوس تبديل شد. همجنين در مدت مدت زندان،




بر داخت:


 كه بدون يك تحول سوسياليستى ناممكن است. اما اين ديكتاتورى كار
 معنا كه اين ديكتاتورى مىبايد گام بهكام از طريق مشاركت نعالانهى

تودهها بهيش رود و زير نفوذ مستقيم آنها و تحت كنترل نعاليت عمومى باشد. چنين ديكتاتورى مىبايست برخاسته از آموزش سياسى رشد يابندهى تودههاى مردم باشد. "گر چه لوكزامبورگ به ملطهى قدرتهند حزب بلشويك بر دولت شوروى حمله مىكرد اما دلايل وقوع جنگ داخلى كه مرامسر روميه را دربر گرفته بود، مىیذيرفت و بر ضرورت

وجود حنين دولتى صحه مىگذاشت: "اين مطلب توقعى فوت انسانى از لنين و رفقايش است، اكر انتظار داشته باشيم كه آنها تحت ححنين شـرايطى عالىترين شكل دموكراسى، مشال زدنىترين ديكتاتورى هرولتاريا و يك اتتصاد موسياليستى مطلوب را خلق كنتن. با موضع تاطعانهى انقابىشان، با تدرت عمل مـال زدنى شان و با ونادارى شكست نایذيرشان بهسوسياليسم بينالمللى، تحت اين شرايطط فوقالعاده مخت، آنها هر چهه راكه مىتوانسته|ند انجام دادهاند. خطر تنها منگامى آغاز مىشود كه آنان امر مطلوب را بهامر اخلاقى مبديل مىكنند و آنها را بهصورت مدلى از تاكتيكهاى موسيالِيستى بهيرورلتارياى بينالمللى توصيه مىكنند." لوكزامبورگ بعدها با تلاشّهاى دولت تازه تأسيس شوروى براى برقرارى صلح در تمام جبههها و امضاى قرارداد "ابرست ــليتوفسك" با آلمان بهمخالفت برخاست. (براى مطالعه بيشتر به"ترازدى روسى "

مراجعه شود).
در نوامبر 1919، دولت آلمان با بىميلى لوكزامبورگ رااز زندان آزاد كر د. لوكزامبورگ بلاناصله فعاليت انقالبى را آغاز كرد. ماه بعد، در حالىى كه خيابانهاى برلين صحنهى درگيرىهاى مسلحانه در پشتيبانى از اتحاديهى امــارتاكوس بود، لوكزامبورگ و لِيكنشت حزب كمونيست

آلمان را بنيانگذارى كردند.
در 10 زُانويه 19191، رُزا لوكزامبورگ، كارل ليبكنشـت و ويلهلم بيك (رهبران حزب كهونيست آلمان) دستگير و برای بازجويى بههتل آلدون

 سربازان آلمانى لوكزامبورگ و ليبكنشت را بهبيرون ساختمان انـان همراهى كردند و در آنجا در اثر ضرب و شتم، آن دو بهحالت اغماء فرو رفتند.
 بهنقطى نامعلومى حمل مى شد، يِيك اقدام بهفرار كرد. بعد از شليك
 با قتل صادقترين رهبران جنبش كمونيستى آلمان، درها براى ورود


مقدمه

در نگاه اول، عنوان اين كتاب ممكن است عجيب بهنظر آبد. مـر سوسيال دموكراسى مىتواند مخالف اصلاحات بات باشد؟ آيا ما مىتوتوانيم انقلاب اجتماعى بهمعناى تحول نظم موجود و هدف خود را در مقابل اصلاحات اجتماعى قرار دهيم؟؟ مطمنناً نه. مبارزهى روزمره برای برای
 اجتماعى موجود و براى استقرار نهادهاى دموكراتيك، ارتباطى ناگسستنى با سوسيال دموكراسى دارد. براى سوسيال دموكراسىى؛ مبارزه

براى اصلاحات يك وسيله و انفلاب اجتماعى يك هدف است است تنها در تئورى ادوارد برنشتاين كه در مقالهاش مسائل سوسياليسم كه



 بهجاى آن اصلاحات اجتماعى، كه ابزار مبارزهى طبقاتى است، را بهعنوان هدف برگزينيم. برنشتاين خود بهروشنى و مشخصاً دياريار انـاه خود

را فرموله مىكند. او مىگويد: "هدف نهايى هر چه مى خواهد باشد، جيزى نيست، جنبش همه جيز است. " اما سوسياليسم بهعنوان هدف نهايى تنها عامل تمايز قاطع جنبسُ موسيال دموكراسى از دموكراسى بورزوايی و راديكاليسم بورزوايى است. اين، تنها عاملى است كه جنبش كارگرى را از تلاشى بيهرده براى ترميم نظم سرمايهدارى بهمباززهى طبقاتى عليه اين نظم و نابودى آن


 اين پرسشى دربارهى روش مبارزه يا استفاده از اين يا آن تاكتيكى نيست،
 ملاحظهى سطحى تئورى برنشتاين ممكن است برداشت من مر را قدرى مبالغهآميز نشان دهد. آيا او يـيوسته از سوسيال دموكرياسى و
 منتها در شكلى متفاوت - براى سوسياليسم بهعنوان نهايى حرف نمىزند؟ آيا بطور ويزّهاى تأكيد نمىكند كه عمل فعلى سوسيال دموكراسى مورد تأييد كامل اوست؟ همهى اين ها درست. اين هم درست است است كه هر جنبش نوى كه در
 در جنبش قبلى آغاز مىكند، كرجه مهكن است در تناقض مستقيم با آن باشد. جنبش نو با تطبيق دادن خود با اشكال در دسترس آغاز مىىكند و با
 پوسته را مىتركاند و جنبش نو شكل و ز زبان خاص خود را را يـدا مىكند.

انتظار آنكه او در آغازين گام به مـالفت با سوسياليسم علمى برخيزد و در موضوع مورد بحت ماهيت خود را تمام و كمال بهنمايش كذارد. و آشكار و بى برده بنيانهاى نظرى سوسيال دموكراسى را انكار كند، به معناى دمت كم گرفتن تدرت سوسيالِيسم علمى است. امروز، هر كسى كه مى خواهد سومياليسـت انگاشته شود و در همان زمان بخواهد عليه دكترين ماركس ـگرانسنـگترين محصول ذهن بشر در قرن حاضر اعلام جنگُ دهد بالاجبار بايل با ستايش از ماركس شروع كند. او بايد خود را شاكرد ماركس بنامد و در آموزههاى ماركس بهدنبال نكاتى براى حمله بهخود اين آموزهها باشده درحاللى كه اين حمالت را تكامل بيشتر دكترين ماركس نام مىكذارد. بههمين دليل، بدون توجه بهظاهر تئورى برنشتاين بايل مغز هوسيلهى آن را آشكار مازيم. براى لايههاى گستردهى هرولتارياى صنعتى در حزب ما اين كار از ضرورت مؤكدى برخوردار

است.
توهينى سختتر و هتاكىنى بى مقدارتر از اين عبارات عليه كارگران نهى توانل وجود داشته باشد: "مجادلات نظرى نقط بهدرد آكادميسين ها مى خورد. "مدت زمانى بيش از اين لاسال( (ا)كفته بود: "هنگامى كه علم و كارگران، اين دو قطب متضاد جامعه، يكى شونل آنها تمامى موانع موجود در برابر خرهنگ را با بازوى پولادين خود درهم خواهند كوبيل."

تمامى تدرت جنبش كارگرى مدرن در آكامى نظرى آن نهفته امست. اما آكاهى كارگران در مورد موضوع حاضر از اهميتى مضاعف برخوردار است زيرا در اين مورد خود آنها و نفوذشان در جنبش سنجيده مى شود و اين بار هوست خود آنان بهدباغخانه نرستاده مى شود. تتورى اليورتونيستى در حزب كه بهوسيلهى برنشتاين فرموله شده، چچيزى نيست

جز تلاش آڭاهانه براى تضمين غلبهى عناصر خرده بورزواكه بهحزب ما وارد شدهاند و تغيير دادن خط مشىى و اهداف حزب در جهت مورد نظر
 ديگرى از זرسش، خصلت خرى خرده بورزوايى يا خصلت برولتاريايى جنبس

كارگرى است.
بنابراين بهنفع تودهى זرولتاريا در حزب است كه فعالانه و بهتفصيل با دانش نظرى موجود كه مشتتى "آكادميسين " در حزب آن آن را امتياز خود مى دانند، آشنا شوند. اين دسته در معرض خرد خطر انحرافند. تنها هنگامى كه تودهى عظيم كارگران سلاح برنده و قابل اعتماد سوسياليسـم علمى را در دست گرفتند، گرايشات خرده بورزوايى و همهى جريانات ايورتونيستى راه بهجايى نخواهند برد. آنگاه جنبسُ بر بسترى مطـنـن و و محكم ايستاد. "كميت اين كار را خواهد كرد." رُزا لوكزامبورگ

## برِـش اول

فصل يكم

روش ايورتونيستى
اگر اين صحيح باشد كه تنورى ها فقط تصاويرى از يديدهها در آكاهى
 تثورى ها گاه تصاوير وارونهى بָديدهها مىباشند. به تتورىيى بينديشيد كه

 اعمال كنترل توسط اتحاديههاست. به تنورىيى توجه كنيد كه به دنبال كسب اكتريت در بارلمان است، در حالى كه قانون اساسى سا ساكسونى بازنغرى شده و تلاشهايى عليه حت راى عمومى در جريان است. اما نكتهى محورى سيستم برنـّتاينى در درك آن از وظايف عملى سوسيال دموكراسى نهفته نيست. اين نكتهى محورى، در موضع برنشتّاين، در
 درك او از وظايف عملى سوسيال دموكراسى قرار دارد نهفته است. بنا بهعقيدهى برنـُتاين، زوال عمومى سرمايهدارى نامحتمل بهنظر میى مرسد
 مى دهد و از سوى ديگر توليد سرمايهدارى بهطور فزايندهاى دجار تغيير

برنشتاين مىگويد كه توانايى سرمايهدارى براى تطبيت دادن خود، بيش از هر تیيز خود را در عدم وقوع بحران عمومى نشان مىدهد كه ناشیى از بسط سيستمهاى اعتبارى، سازمانهاى كارفرمايى، وسايل بيشر نتهتر و سرودسهاى اطلاعرسانى امست. در وهله بعد، اين توانايى در استمرار وجود طبقات متوسط- كه خود از تمايز فزايندهى شاخههاى توليلد ناشى مى شود - و نيز ارتقاء لايه هاى گستردواى از برولتاريا بهسطع طبفهى متوسط خود را نشان مىدهد. علاوه بر اين، برنشتاين در ابثات تئورى خود بهبهبود وضعيت اقتصادى و مياسى זرولتاريا در نتيجهى فعاليتهاى اتحاديهاى استناد مىكند. براساس اين ديدكاه تئوريك، جمعبندى كلى زير در مورد فعاليت عملى موسيال دموكراسى حاصل مىشود:الفـ؛ سوسيال دموكراسى نبايد نعاليت روزانهاش را معطو ف به كسـب قدرت سياسـى كند بلكه بايد آن را براى بهبود شرايط زندگى طبقه كارگر در نظم موجود بهكار بندد. ب!استقرار موسياليسم نه بهصورت محصول بحرانهاى مياسیى و اجتماعى بلكه نتيجهى گسترش تصاعدى كنترل اجتماعى و به كارگيرى تدريجى اصل همكارى محقت مى شود. برنشتاين خود جيز جليدى در اين تئورىها نمى يابد. برعكس، او معتقد است كه آنها در توافق با گفتههاى معينى از ماركس و انگلس است. با اين وجود، از نظر ما اين تئورىها در تناقض آشذكار با مفاهيم سوسياليسـم علهى هستند. اگر تجديدنظر طلبى برنشتاين فقط شامل تأييد اين نكته مى.بود كه تكامل سرمايهدارى كندتر از آن جه تصور مى شد انجام مى گيرد، بحیث او فقط بهعنوان تلاشیى براى نشان دادن وقفه در كسب قدرتا توسط

هرولتاريا تلقى مى شود كه همگان تا اين لحظه با آن موافقند. از اين نظر، او فقط سرعت مبارزه را مورد بحث قرار داده است. اما واقعيت جيز ديگرى است. آنجه برنشتاين بهيرسس مىگيرد سرعت تكامل سرمايهدارى نيست بلكه خود اين تكامل و در نتيجه امكان تغيير آن بهسوسياليسم
. تا لحظهى حاضر، تئورى سوسياليستى اعلام مىكرد كه نقطهى
 اين ديدگاه ما بايد دو نكته را از هم تمايز دهيم: ايدهى اصلى و صورت خارجى آن.
ايدهى اصلى شامل اين نكته است كه سرمايهدارى در نتيجهى تناتضات درونى خود بدنقطهاى از عدم تعادل مى رسند كه موجوديت آن را را غير ممكن مى سازد. دلايل خوبى براى بذيرش اين نكته وجود دارد كه نقطه ى مزبور يك بحران انقلابى عمومى اقتصادى است، امـا اما در قياس با با ايدهى اصلى اين نكته اهميتى ثانويه دارد. همانطور كه مى دانيمه، بايهى علمى سوسياليسم بر سه نتيجه كيرى ازي ازي تكامل سرمايهدارى بنا شده است. نخست؛ هرج و مرج فزايندهى اقتصاد
 فزايندهى فرايند توليد كه نطفهى نظم اجتماعى آينده را خلت مى مكند و
 انقلاب آينده لست. برنشتاين از نخستين بايههاى سه گانهى سوسياليسم علمى با بس
 اقتصادى هنجر نمى شود. او تنها شكل خاصى از سقوط را نفى نهى

بلكه اساساً امكان سقوط را منتفى مىداند. او مىنويسد: "ممكن است
 بحران اقتصادى عمومى است بلكه از آن بدتر، وازگونى كاري كامل سيستم


 تكامل سرمايهدارى از يكى سو يدقدرت تطبيقيابيى آن مى افزايد و و ازي از سوى ديعر و در همان زمان تمايز صنعتى را تشديد مى كـدند.

 علمى، ضرورت تاريخى انملاب سوسياليستى بيش از هر تجيز خود را در آنارشیى فزايندمى سرمايهدارى- كه سيستم را بهسوى يكى بنـيست
 سرمايددارى بهسوى ويرانى آن حركت نمىكند، آنگاه بايد پٍـيرفت كه
 سوسياليسم علمى است: اجتماعى شدن فرايند توليد و آكاهى رشد

 از بين نمىبرد. اگر نيك بنگريمّ جرا همهى عوامي
 شـكل آنها، يشتْيبانى مى كند؟ درواقع فقط بدان علت كه شُرايط اجتماعى

شدن توليد يا حداقل نطفهى آن در حال فراهم شدن اسـت. برای بی بردن به بییايگى اين نتيجهكيرى، هوش اندكى كفايت مى مند. اهميت تمامى چديدههايى كه از سوى برنشتاين بهعنوان ابزار تطبيق مسرمايهدارى عمل مىكند ــ كارتل ها، سيستم اعتبارى، توسعه وسايل ارتباطى، بهبود وضعيت طبقه كارگر و غيرهـ در جيست؟ نعشُ آنها در از بين بردن يا تخفيف دادن تناقضات درونى اقتصا سرمايهدارى و يا حداقل توقف تكامل و تشديد آنها است. بنابراين، توقف بحرانها تنها بهمعناى توقف آشتىنایذيرى بين توليد و مبادله بر بايهى سرمايهدارانهى آن مى.شاشد. اما اگر عوامل مذكور واقعاً تناقضات سرمايهدارى را از بين مىبرند و در نتيجه سيستم سرمايهدارى را قادر به نجات دادن از ويرانى مىكنند ـ و بههمين خاطر برنشتاين آر آنها را را "ابزار تطبيق " مى نامد -يس چچگونه كارتل ها، سيستم اعتبارى، اتحاديهها، و غيره مىتوانند "شرإيط استقرار سوسياليسم يا حداقل تشكيل نطفهى آن" را فراهم آورند؟ بهروشنى، فقط بهآن خاطر كه آنها خصلت اجتهـار آنى توليد

را آشكار مىسازند.
بهبود وضع طبقهى كارگر و يا ارتقاء بخشها ماى معينى از طبقهى [كارگر] بمسطع طبعات ميانى تنها مىتواند به معناى تخفيف آشتى نايذيرى بين سرمايه و كار باشُد. اما با بذيرش اين كه اين خصلت در يكـ
 از توليد اجتماعى شـده بهتوليد سوسياليستى را بهاپيزى زائد تبديل مىكنند. اين كه آنها بهعنوان نطفه يا شرايط ظهور نظم سوسياليستى

عمل مىكنند تنها مفهومى تئوريك و نه تاريخى است. بنا به دركمان از
 نه تنها به انقلاب سوسياليستى منتهى نمى شوند بلكه برعكس آن را بهامرى زائد تبديل مىكنند. تنها نيرويى كه براى ساختن سوسياليسم باقى مى ماند آگاهى طبقاتى چرولتارياست. اما آن نيز انعكاس انديشوار سادهى تناقضات رشد يابندهى سرمايهدارى و زوال نزديك شوندهى آن نيست. در حال حاضرير، اين آگاهى جيزى نخواهد بود بهجز يكى ايدهآل كه نيروى اقناعى آن تنها در كهال منتسب بهآن است."
در اينجا بهيك كلام ما با توضيحى از برنامهى سوسياليستى
 استفاده كنيم كه توصيف ايدهآليستى سوسياليسم است. در اين جان، ضرورت عينى موسياليسم و توصيف آن بهمثابهى نتيجهى تحول مادى جامعه بههيجِ انگاشته مىشود. بدين صورت، تُورى تجديد نظر طلبانهى خود را در يك معما قرار مى دهد. براساس آنحه تاكنون چذيرفتهايم تحول سوسياليستى نتيجهى تناقضات درونى سرمايهدارى است كه با رشد سرمايهدارى تناقضات درونى آن را متكامل مىكند و در نقطهاى وازگونى اجتنابنآذير سرمايهدارى را رقم مىزند (در اين حالت، تتورى "ابزار تطبيق" ناكارا و و تتورى وازكونى درست است)؛ و يا آن كه "ابزار تطبيق" واتعاً روند وازڭونى ميستم سرمايهدارى را متوقف میىكند و بدين وسيله

سرمايهدارى را بهواسطهى مرتفع كردن تناقضات خود قادر بهبقا مىىند. در فرض دوم، سوسياليسم ديگر يك ضرورت تاريخخى نخواهد بود. از اين هس مىتوانيد سوسياليسـم را هر طور كه مايليد بناميد اما در هر صورت آن نتيجهى تحول مادى جامعه نخواهد بود. اين معما بهمعماى ديگرى منتهى مىشود. يا موضع تجلديدنظر طلبانه دربارهى مسير تحول سرمايهدارى درست است و بنابراين تحول سو سياليستى جامعه يك اتوجيا خوا هد بود، يا آن كه سوسياليسـم يكى اتوجيا نيستت و تئورى "ابزار تطبيت " بى 〒ايِه است. اصل مسـله فقط همين چحند كلمه اسـت.

## فصل دوم

## تطبيق سرمايه

برنشتتاين معتقد است كه سيستم اعتبارى، وسايل بيشُر فته ارتباطى و تركيب جديد سرمايه عوامل مهمى هستند كه تطبيق اقتصاد سرمايهدارى را تسريع مىكنند.
 اعتبار عبارت أست از گسترش توليد و تسهيل مبادرله. هنگاري درونى توليد سرمايهدارى براى گسترش بی احد و حصر با ابعاد محدود مالكيت خصوصى تصادم مىكند اعتبار بهعنوان وسيلهانى برانى براى عبور كردن از اين محدوديتها بهشكل خاص سرمارمايهدارارانهى آن ظاهر مى شود. از طريق مالكيت سهام، اعتبار تعداد زيادى سرمايههاي مايها مجزا را در يك بيكر واحد سرمايه تلفيق مى كند. اين سيستم هر سر مانيهدار رار را قادر مى سازد كه در قالب اعتبارات صنعتى از بول ديگّر سرمايهداراران استفاده كند. اعتبارات تجارى موجب تسريع مبادلهى كالاها و در در نتيجه بازگشت

 كاملاً واضح است. اگر اين درست باشد كه بحرانها نتيجهى تناقضات

موجود، بين توانايى گسترش و تمايل فزايندهى توليد از يك سو و ظرفيت

 شُده تا سرحد امكان مى شود. در نخستين گام آن باعث تشديد عدم تناسب ظرفيت گسترش توليد مى شود و بنابراين يك نيروى محركهى درونى كه دانُماً توليد را بهسوى شكستن محدودههاى بازار مى راند، خلت مىكند. اما اعتبار از دو سو ضربه مىزند. بس از از انگيختن. توليد اضافى
 (بهعنوان عاملى در مبادله) نيروهاى مولدهاى را كه خود خلق كرده در درهم مى شكند و با بروز اولين نشُانههاى بحران، اعتبار نابِديد شُده و در در جاى
 بهحداقل مىرسـاند. علاوه بر اين دو نتيجهى اصلى، اعتبار بهطريقى كه شرح داده خواهد شـد سبب شـكلكيرى بحرانها مى شود. اعتبار ابزار فنى دسترسى يـى
 همان زمان فايدهمندى گستاخانه و مفرط از اموال ديگران را تحريك مى مند و در واقع بهسفتهبازى منتهى مىشود. اعتبار، بر پايهى توانايى
 تبديل تمامى مبادله بهمكانيسمى بهشدت بيحيده و مصنوعى كه بر حداقلى از تول فلزى استوار است و با كمترين تكانى درهم مىريزد بهبروز و گسترش بحران كمكى مىكند. بنابراين، اعتبار بهجاى آنكه ابزارى براى محو يا تخفيف دادن بحرانها باشل، ابزارى با قدرت ويرّه براى بروز بحران است. آن، چیيز ديگرى نمى تواند باشد. اعتبار، بقاياى

انعطافنایٍيرى روابط مرمايهدارى را از بين مىبرد و بيشترين انعطافـذذيرى ممكن را در همه جا مىيراكند. اعتبار بهبالاترين درجهى ممكن تمامى نيروهاى سرمايهدارى را گسترشیذير، نسبى و حساس مىكند. با اين كار، اعتبار، بحرانها - كه كمابيش حيزى جز برخوردهاى ادوارى نيروهاى متناقض اقتصاد سرمايهدارى نيستند - را تشديد و تسهيل مىكند.

 ابزار تطبيت بدوسيلهى افراد معينى نمايندگى مى شـودد، به روشنى، اعتبار
 اتتصاد سرمايهدارى را محو، و يا بهعبارت ديگر، يكى از از تناتضات آنرا




 توليد از مالكيت بهطريق تبديل سرمايهى مورد استفاده در توليد بهسرمايهى "اجتماعى" و در همان زمان تبديل بخشنى از از سود ـ تحت



 و مالكيت خصوصى سرمايهدارى را تشديد مىكند.

خلاصه آنكه اعتبار تمامى آشتىنإِذيرىهاى اساسى جهان سرمايهدارى را باز توليد مىكند. اعتبار موجب توليد تكامل
 آنجا كه اعتبار مورد نظر است، بايد گفت كه نخست كارى كها كه سرمايه براى تطبيق مىبايست انجام دهد خرد كردن و محو كردن اعتبار است. درواقع، اعتبار بسى متفاوتتر از آن چجيزى است كه ابزا



 نيمى از آنها بيغمبر و نيمى دجار دالند
 ميزان سست و بى پايه است. برنستاين معتقد است كه اين مسازمانها بر




تنها بهكمك تئورى ماركسيستى قابل حل است.
 كارتلها و تراستها بهشكل تقريباً مسلط توليد محقق شود آنزان آناه





از صنعت را افزايش مى دهد. جنين سازماندهى مى تواند نرخ .سود در يك شاخه از صنعت را بهزيان شاخهى ديگر افزايش دهد. بهدليل اين سازماندهى قادر بهتعميم يافتن نيست زيرا بممحض تسرى آن آن بههمهى
 كذشته از اين، در محدودهى كاربرد عملى، تركيب سرمايه بهشدت
 با توليد با نرخ پايينتر سود در داخل برا برای عرض
 مورد استفاده قرار مىدهند كه در بازار داخلى قابل استفاده نيست.


 جهانى سِشَر آشَكار است. بهطور كلى، تركيب سرمايه بهعنوان تظاهرى از شيوهى توليد

 شيوهى توليد سرمايهدارى بهآن متوسل شده تا سقوط مرگآور نرخ سود در شاخههاى معينى از توليد را متوقف كند. براى دستيايابى بهحنينين هدفى كارتلها جه روشى را بهكار مى بندند؟ غيرفعال كردن بخـئى از

 درمان، مانند دو نصفهى سيب مثل يكديگرند. در حقيقت، درد نقط تا نقطهى معينى كم خطرتر از درمان است، وقتى نتيجهى اين ابتكار شروع

بهمحو شدبن كرد و بازار جهانى تا آخرين مرزهايش گسترش يافت و در

 مى يابد كه درمان نيز بهيك بيمارى تبديل مى شود، و سرمايه، كه از طريق اين ترتيبات بهخوبى "اجتماعى "شده است، شسرو سرمايهى فردى مىكند. بهدليل مشُكلات فزاينده براى يافتن بازار، هر سرمايهدار منغردى تلاش مى كند كه بخت خرد خود را بهتنهايى بيازمايد. در


را براى رقابتى سهمگينانهتر باز مىكنند.
 سرمايهدارىاند كه، در تحليل نهايى، آنارشى جهان كانى سرمايهدارى را تشديد و تناقضات درونى آن را آشكار و كامل مىكنند. كارتل ها، بهدليل
 موجود بين شيوهى توليد و مبادله را تشديد مىكنـند. اين همان اتفاقى
 طريق حدت بخشُيدن به خصومت نيروى قاهر سرمايهى سازماندهى شده با طبقهى كارگر به بى برحمانهترين شكل آن و افزايشَ آشتّى نآذيرى بين سرمايه و كار، آشتىنآذيرى بين شيوهى بیى توليد و شيوهى توزيع را تشديد مىكنند.
سرانجام، تركيب شدن سرمايه تناقض موجود بين خصلت بين المللى اقتصاد جهان سرمايهدارى و خصلت ملى دولت ـ كه تا كنون با جنـگ عمومى تعرفهها همراه بوده الست ـرا تشـديد و بدين طريق اختالافات بين دول سرمايهدارى را اوج مىبشيُد. بهاين ها بايد اثر انقلابى كارتل ها بر
تمركز توليد، بيتّرفت فنى و غيره را نيز افزود.

بهعبارت ديگر، هنگامىكه كارتل ها و ترامتها از از زاويهى اثر نهايى
آنها بهروى اتتصاد سرمايهدارى ارزيابى مىشوند نمىتوانند نقـُ "ابزارتطبيق" "را بازى كنند. بر عكس بهعنوان وسيلهاى براى توليد آنارشى بيشتر ظاهر مىشوند. آنها تكامل بيشتر تناقضات درونى مرمايهدارى را تحريك مىكنند و اضهححلال كلى سرمايهدارى را شتاب میىبخشند. الما اگر سيستم اعتبارى، كارتلها، و ساير تمهيدات نمىتوانند آنارشى سرمايهدارى را منتفى كنند پس چرا دو دهه ـاز IAVr ـ است كه ما شاهد بروز يك بحران اقتصادى عمده نيستيم؟ آيا اين نشـانهاى نيست كه برخلاف تحليل ماركس، شيوهى توليد سرمايهدارى قادر شده اسست كه خود را بهطريقى با نيازهاى جامعه تطبيت دهد؟ در سال 1^9^ برنشتاين بهسختى مىتوانست تئورى بحرانهاى ماركس را رد كند زيرا بحران عمومى عميقى در سال . . 19 رخ داد و هفت سال بعد، بحران جديدى در ايالت متحده آغاز شد كه بازار جهانى را تكان داد. واتعيتها نشـان
 دادند كه كسانى كه تئورى بحرانهاى ماركس را فقط بهدليل آنكه در مقطع خاصى از زمان بحرانى اتفاق نيفتاد كنار نهادند، درواقع روح اين تتورى رل با يكى از جنبههاى ثانزيه و بيرونى آن كه همانا جرخهى ده دها ساله بود
 مرمايهدارى براى ماركس و انگلس تنها توصيف سادهاى از واقعيت بود. اين توصيف مبتنى بر يك قانون طبيعى نبود بلكه بر مجموعهاى از شرايط تاريخی معين و مربوط به فعاليت روبه گسترش سرمايهدارى در دوران جوانى آن متكى بود.

بحران IAY0 درواقع نتيجهى سرمايه گذارى عظيم سرمايهدارى تر راهسازى، كانال سازى و انتقال گاز بود كه در دهههاى قبل از آن، بهويزُه در



 چارلمان انگلستان امتياز راه آهن را بـارزش 10 اهيليارد دلار ور واگذار كرد). در سه مورد فوقالذكر، هر بحران پس از مرحلهاى از توسعهى


 فرانسه ــه وقايع انگلستان دقيقاً در آن تكرار شد - رخ داد (از
 ساخته شد) و مسرانجام، بحران بزرگ ایV ا را داريم كه نتيجهى مستقيم
 |AV| دنبال شد. بنابراين تا زمان حاضر، انبساط ناكهانى حوزهى اقتصاد سرمايهدارى
 بحرانهاى بينالمللى كه دقيقاً هر ده سال يك بار تكرار شدهاند نقط نمودى از يكـ واقعيت بودهاند كه بهطرر تصادفى با اين فواصل زمانى رن دادهاند. فرمول ماركسيستى بحران آنحجنان كه بهوسيلهى انگلس در آنتى
 است قابل استفاده در مورد تمامى بحرانها، فقط تا درجهى معينى

بهمنظور آشكار كردن مكانيسم بينالمللى و علل بنيادين آنها قابل استفاده است. بحرانها ممكن است هر حنج يا ده سال و يا حتى هر هشت و هـا

 شكل در ممالكى اتفاق افتاد كه داراى توسعه يانتهترين "ابزار تطبيق"

مشهور (سيستم اعتبارى، ارتباطات يسشرفته و تراستها هـا هستند. اين عقيده كه توليد سرمايهدارى مىتواند خود را را با مبادله "تطبيق" دهد، مبتنى بر يكى از اين دو بيش فرض 'ست: يا آنكه بازار جهانى
 جنان دربند گرفته مى شـوند كه قادر بهدرنورديدن مرزهاى بازار نخواهند شد. فرضيهى نخست ناممكن است. دومين فرض نيز بهواسطرئى
 همهى شاخهها خلق مىكند، مىتواند ناممكن انگاشته شود. اما بنا بهقول برنشتاين هنوز چديدهى ديگرى باقى مانده است كه
 "جوخهى سربازان استوار" بنگاههاى متوسط، برنشتاين نشانى از آن

 نيست. اما در اينجاه، برنشتاين قربانى جهل خود مى شـود. زيرا تصور اين


بهماهيت أين فرايند است. براساس تُورى ماركسيستى، در جريان كلى تكامل سرمايددارى،

سرمايهداران كو چک نقش بيشاهنگان تغييرات تكنيكى را بازى مىكنند. اين نقش آنها مفهومى دوگانه دارد. آنها روشهاى جديدى از توليد در شاخه هاى تُبيت شدهى صنعت را آغاز مىكنند و شاخه هاى جديد توليد راكه تاكنون بهوسيلهى سرمايهداران بزرگ بهرهبردارى نشدهاند، خلق مىكنند. نادرست است كه تصور كنيم تاريخ بنگاههاى متوسط سرمايهدارى مسيرى مستقيم بهمـمت محو شدن تصاعدى را نشان مىدهد. برعكس، مسير اين تكامل روندى كاملاُ ديالكتيكى است و بهطور بِيوسته در ميان تضادها بيس مىرود. لايههاى متوسط سرمايهدارى، مانند كارگران، خود را تحت نفوذ دو گرايش آشتىنآذير، يكى صعودى و ديگرى نزولى، مىىبينند. در اين مورد، گرايش نزوللى و افزايش بيوستهى مقياس توليد است كه بهطور ادوارى از ابماد متوسط سرمایهى آنها فراتر میرود و مكرراً آنها را از گردونهى رقابت سرمايهدارى بيرون مى افكند. گرايش صعودى در وهلهى اول كاهش ارزش سرمايهى موجود است كه بهنوبهى خود باعث كاهش مقياس توليد بهنسبت ارزش حداقل لازم سرمايه در يك دورهى معين مىشود. علاوه بر اين، حنين گرايشى در نفوذ توليد سرمايهدارى در حوزههاى جليد خود را نشان مىدهد. مبارزهى بنگاههاى متو سط عليه سرمايهى بزرگ نمى تواند بهصورت يک نبرد منظم، كه در آن سربازان طرف ضعيفـتر بهطور كلى تحليل مىروند، درنظر گرفته شود. برعكس، اين مبارزه بايد بهشكل نبردى كه در آن بنگاههاى كو جیى بهطور ادوارى منهلـم و ستس بهسرعت رشدى جديد را آغاز مىكنند تا بار ديگر بهوسيلهى صنايع بزرگ از ميان بروند، نگريسته شود. اين دو گرايش لايمهاى بـرمايهدارى متوسط را بهبازى

مى گيرند اما سرانجام گرايش نزولى بيروز مى شُود. در مورد تكامل طبقهى كارگر آنحه رخ میى دهد روندى كاملاً متفاوت است. بيروزى گرايش نزولى نبايد لزوماً خود را در كاهش عدر عدى روى مطلق بنگاههاى متوسط نشان دهد. اين روند بايد خود را در وهلهى اول در افزايش تصاعدى مقدار حدأقل سرمايهى مورد نياز براى فعاليت بنگاهها در شاخهمهاى قديمى توليد و در وهلهى دوم در كاهش بيو ستهى

 كوجك مربوط مىشود، نتيجه كوتاه شدن مداوم زمان حضور آنها در يك صنعت جديد و تغيير سريع و بيوستهى روشه هاى توليد بهعنوان بسترى براى سرمايه گذارى است. براى اقثـار متوسط سرمايهدارى وـي بهصورت يك كل، اين روند بهشكل جذب و دنعى است كه سريع و سريعتر اتفاق مىافتد. برنشستاين أينها را بهخوبى مى داند. او خود اين واقعيتها را مورد بحث قرار داده است. اما جيزى كه او فراموش مى بكند قانون حركت بنگاههاى متوسط سرمايهدارى است. اگر كسى قبول كند كه سرمايهداران
 بيشرفت نبض حياتى أتصاد سرمايهدارى است، آنكاه واضح خواهد بود كه سرمايهداران كوجك بتخش جدايیىنایذير تكامل سرمايهدارىاند و تنها با تكامل سرمايهدارى محو خواهند شد. در درك مطلقگرايانهى برنشتاين، نإديد شدن يِيوستهى بنگاهماى متوسط بهمعناى مسير انفلابى تكامل سرمايهدارى نيست بلكه دقيقاً برعكس كُند كنندهى اين تكامل است. ماركس مىگويد: "نرخ مود كه هماذ افزايش نسبى سرمايه است

بيش از همه براى سرمايه گذاران جليد كه خود را بهصورت گروهبندىهاى مستقل متشكل مىكنند مهم است. بهمحض آنكه تشكيل سرمايه در دست يك مشت سرمايهدار بزرگ مىافتد اين آتش زندگى بخش توليد بهخاموشى گراييده و مىميرد. "

## فصل سوم

## تحقق سوسياليسم از طريق اصلاحات اجتماعى

برنستاين "تتورى وازگونى " را بهعنوان راهى تاريخى بهسوى






 بهتدريج نقش مديران سادهاى را بازى خواهند كرد." "سرمايهداداران متوجه خواهند شد كه سرمايهى آنان بيشتر و بيشُتر ارزش دست خواهد داد" تا آنجا كه "قدرت رهبرى و ادارهى استنمارگرانه بهطور كامل از آنها سلب خواهد شد" و "استثمار جمعى " برقرار خواهـد

بنابراين، اتحاديهها، اصلاحات اجتماعى و آنطور كه برنشّتاين مى افزايد، دموكراتيزه شدن دولت، ابزار تحقق مداوم سوسياليسم هستند.

اما واقعيت اين است كه كاركرد اصلى اتحاديهها (كه بهبهترى نحوى بهوسيلهى خود برنشتاين در نيوزايت در ایQ| شرح داده شده است) شامل تجهيز كردن كارگران بهابزارى براى تحقت قانون دستمزد سرمايهدارى، يا بهعبارت ديگر، فروش نيروى كارشان بهقيمت جارى بازار است. اتحاديهها، برولتاريا را قادر مىسازد كه در هر لحظه از شرايط بازار استفاده كند اما اين شرايط شامل: ( ( ) تقاضا براى كار كه بهوسيلهى وضعيت توليد تعيين مى شود، (Y) عرضهى كار كه در اثر برولتريزه كردن اقشار ميانى جامعه و توليد مثل طبيعى طبقهى كارگر ايجاد مى شود، () درجهى لحظهاى بهرهورى كار همجچنان بيرون از حوزهى تأثير اتحاديهها باقى مى ماند. اتحاديهها نمىتوانند قانون دستمزدها را از ميان بردارند. در مطلوبترين حالت، بهترين كارى كه اتحاديهها مىتوانند انجام دهند، تحميل حدود "عادى " بر استثمار سرمايهدارى در هر زمان است. اما اتحاديه ها قادر بهنابودى خود استتمار نيستند، حتى بهصورت تدريجى. اشميت بهدرستى مىگويد كه جنبش اتحاديهاى در ""مرحلدى ضعيف اوليهى" خود است. او اميدوار است كه "در آيندهى جنبش اتحاديهاى نفوذ نزايندهاى بر نظم توليد اعمال خواهد كرد. "اما از نظم توليد ما تنها دو نكته را مى فهميم: مداخله در حوزهى فنى نرايند توليد و ثابت نگهداشُتن مقياس توليد. ماهيت نفوذ اتحاديهها بر اين دو جيست؟ روشن اسن كه در رابطه با تكنيك توليد، منافع سرمايهدار با پيشر فت و توسعهى اقتصاد سرمايهدارى تا نقطهى معينى موافقت دارد. اين منافع سرمايهدار است كه او را بهيسشرفت تكنيكى ترغيب مىكند، اما كارگر منغرد خود را در موقعيت كاملاً دنشوارى مىيابد. هر تحول تكنيكى با منافع او در تناقض است. بيشرفت تكنيكى ارزش نيروى كار او را كاهش

مى دهد و روند كار را شديدتر، يكنواختتر و دشوارتر مىكند و بهاين ترتيب وضع نابسامان او را وخيمتر مىسازد. اتحاديه ها تا حدى مىتوانند در جنبهى تكنيكى توليد ملاخله كنند و با ابداعات تكنيكى به مقابله برخيزند، اما در اين بجا آنها بهنفع تمامى طبقهى كارگر و رهايى او كه با بيشرفت تكنيكى مطابقت دارد عملم نمىكنند و بنابراين عمل آنها تنها بهسود سرمايهداران منفرد است. در اينجا، اتحاديهها سمت و سويى ارتجاعى دارند. درواقع، مىبينبـم كه تلاش كارگران براى مداخله در جنبهى تكنيكى توليد متعلت بهآيندهاى كه اشميت در جستجوى آن است نيست، بلكه متعلق بهدورهاى بيسُ از جنبش, اتحاديهاى است. اين تلاشه ها ويزگى دورهى پيشیين جنبش اتحاديهاى انگلستان (تا •\^<br>) بود كه طى آن سازمانهاى بريتانيايى هنوز بهماترك "تعاونى هاى" سدههاى ميانه جسبيده و ملهم از اصل منسوخ "دستمزد عادلانه براى يك روز كار عادلانه" بودند كه بهوسيلهى وب (†) در تاريخ اتحاد يه گرايى توضيح داده شـده است. از سوى ديگر، تالُش هاى اتحاديه هاى كارگرى براى ثابت نگَداشتن مقياس توليد و تيمت كالاها یديدهاى جديد است. مدت زمان درازى نيست كه ما شاهد جنين تلاش هايى ــكه باز هم از انگلستان سرجشـمه مى میيرد ـ هستيم. از نظر ماهيت و گرايش، اين تلاش ها همانند آنان است كه در بالا به آنها اشـاره شـ. شركت فعال اتحاديهها در ثابت نگاهداشتن
 كارگران و كارفرمايان با موضعى عليه مصرف كنندگان و بهريزه كارفرمايان رقيب. نتيجهى چنين چیيزى متفاوت از تشكل هاى معمول كارفرمايان نخواهد بود. اساساً آنْجه باقى خواهد ماند نه مبارزه بين كار و سـرمايه كه

همبستگى كار و سرمايه عليه كل مصرفكنندگان خواهد بود. اگر بخواهيم اين عمل را الز نظر ارزش اجتماعى آن مورد توجه قرار دهيمه، بايد گفت كه اين حركتى ارتجاعى است كه نمى تواند بهعنوان مرحلهاى از مبارزه براى رهايى برولتاريا در نظر گرفته شود، زيرا دقيقاً برخلاف مبارزهى طبقاتى است. اگر از نقطهنظر كاربرد عملى بهآن بنگريم، با يك بررسى سريع درخواهيم يافت كه آن جیيزى جز يك اتوجيا نيست و نمىتواند رشتههاى عملهى صنايمى كه بازار جهانى را شُكل مى دهند، تعميم داده
 كاهش ساعات كار محدود مى شود. بهعبارت ديگر، فعاليت اتحاديهها بهتنظيم استثمار سرمايهدارى كه بنابه وضعيت لحظهاى بازار جهانى ضرورت مىيابد محدود مى شود. اما اتحاديهها بههيجَ نحوى نمىتوانـنـ خود فرايند توليد را تحت تأثير قرار دهند. گذشته از اين، برخلافت گفتهى كنراد اشميت، اتحاديهها در جهتى تكامل مى يابند كه بهجدايیى كامل بازار كار از بقيهى بخششهاى بازار مى شود. واقعيت نشان مى دهد كه در امتداد تكامل تاريخى، تلاش براى ارتباط دادن قراردادهاى كارى با وضعيت كلى توليد از طريت سيستمى از دستمزدهاى متغير بهامرى منسوخ تبديل شده است. بههمين خاطر، اتحاديههاى كارگرى انگلستان بيش از بيسُ اين تلاشَ ها را به كنارى مى نهـد.
جنبش اتحاديهاى، حتى در محدودهاى كه مىتواند مؤثر واقع شود، نمى تواند بهطور نامحدود، آنطور كه تتورى تطبيق مدعى است، گسترش يابد. برعكس اگر عوامل كلان در تكامل اجتماعى را مورد توجه قرار دهيم خواهيم ديد كه بهسوى عصر توسعهى پيروزمند اتحاديه پيس نمى دويم بلكه ما بهدور0اى كه در آن مشكالات اتحاديه ها فزونى خواهد

يافت نزديك مى شويم. بهمحض آنكه توسعهى صنعتى بهبالاترين نقطهى خود دست يافت و سرمايهدارى بهمرحلهى حضيض خود در بازار جهانى رسيد، مبارزهى اتحايهاى بهطور مضاعفى دشوارتر خواهد شد زيرا اولاً شرايط عينى بازار براى فروشندگان نيروى كار نامطلوبتر خواهد بود؛ چون تقاضا براى نيروى كار با آهنگ كندترى افزايش خواهد يافت و آهنگ عرضهى نيروى كار نسبت بهزمان حاضر سـريعتر خواهد شد. ثانياً براى جبران زيانهاى متحمل شده در بازار جهانى، سرمايهداران تلاش بيشترى نسبت بهزمان حال بهخرج خواهند داد تا از تخصيص بخششى از توليد (بهشكل دستمزد) به كارگران بكاهند. همانطور كه ماركس میىويد، كاهش دستمزدها يكى از اساسىترين ابزار براى جلوگيرى از كاهش يافتن سود است. وضعيت كنونى انگلستان تصويرى از آغاز مرحلهى دوم تكامل, اتحاديهاى را در اختيار ما مىگذارد. عمل اتحاديهاى بهدفاع صرف از دستاوردهايى كه تاكنون بهدست آمله محدود مى شود و وضعيت حتى از اين هم براى اتحاديهها دشوارتر و دشوارتر خواهد شد. اين روند كلى بديدهها در جامعهى ما است. روى ديگر اين سكه، تقويت خصلت سياسى مبارزهى طبقاتى است. كنراد اشهيت در بررسى أصلاحات اجتماعى نيز همان اشتباه تاريخیى را مرتكب مى شود. او بر آن است كه اصلاحات اجتماعى، از قبيل سازمانهاى اتحاديهاى، "شرايطى را بهسرمايِداران ديكته خواهند كرد كه تنها تحت آن، آنان قادر بهاستخخدام نيروى كار خواهند بود " برنشتاين اصالاحات را اينگونه مى نگرد و قانون كار را بخشىى از "كنترل اجتماعى "و بههمين ترتيب بخشثى از سوسياليـــم مىنامل. بهطريت مشابهى، كنراد اشهيت هرگاه بهقوانين حمايتى كار اشاره مىكنل، هميشـه اصطلاح "كتترل

اجتماعى " را بهكار مىبرد. بهمحض آنكه او شادمانه دولت را بهجاى جامعه مى نهد با تاطعيت اضانه مىكند ": اين همان طبقهى كارگر در حال بال خيزش است ". در نتيجهى اين شعبدهبازى، قوانين كار خيرخواهانهاى كه بهوسيلهى شوراى فدزال آلمان وضع شده به|قدامات سوسياليستى دوران گذار كه توسط پپرولتارياى آلمان انجام مى گيرد تعبير مى شود. تلاشى واضح براى رمزگونه كردن در جريان است. مى دانيـم كه
 نمايندگى كند. اين دولت، نمايندهى جامعهى سرمايهدارى است. اين دولت يكى دولت طبعاتى است. بنابراين، اقدامات اصلاحى آن به كارگيرى "كنترل اجتماعى " يا بهعبارت ديگر تلاشى براى ادارهى جامعهاى كه آزادانه در فرايند كار شركت مىكند، نيست. اين اقدامات اصلاحى، اشكالى از كنترل توليد هستند كه توسط سازمانهانى طبعاتى سرمايهدارى
 كنراد اشميت اين تنها "آغاز كمرنگ" كنترل مورد نظر است. آنها اميدوارند كه بيسرفت دراز مدت اصالاحات مطلوب طبقهى كارگر را در
 توسعهى نامحدود جنبش. اتحاديهاى را تكرار مىكنند. شرط اساسى تئورى تحقق تدريجى سوسياليسـم از طريق اصلاحات اجتماعى تكامل عينى مشخص مالكيت و دولت سرمايهدارى است. كنراد اشميت مىگويد كه همراه با تكامل تاريخی، سرمايهدار مجاب مى شود كه از امتيازات ويزهاش جششمبوشى و نقش سادهى يك مدير را بازى كند. او فكر مىكند كه سلب مالكيت از وسايل توليد نمىتواند بهصورت يك عمل تاريخى واحد انجام شود. بنابراين، او بهتورى سلب مالكيت

مرحلهاى متوسل مىشود. با اين انديشه، او حت مالكيت را بهاين دو حت تفكيك مىكند: (1) حت "حاكميت (مالكيت) كه او آنرا بهجيزی بهنام "جامعه"منتسب مىیند و سعى در گسترش آن دارد. (Y) عكس حت اول، كه حت سادهى بهرهمندى امت كه مسرمايهدار آنرا بهتصاحب درآورده اما تصور میرود كه سرمايهداران در حال تقليل اين حت بهملـيريت مادهى بنگاههاى سرمايمدارى هستند.
اين تغسير، يا يك بازى ماده با كلمات است و تئورى سلب مالكيت تدريجى فاقد يك بنيان واقعى است و يا تصوير حقيقى تكامل تضايى است، كه در اين مورد نيز همـجنان كه خواهيم ديد تتورى سلب مالكيت

تدريجى سرایا خطلاست.
تفكيك حت مالكيـت بهچند حت جزيىتر- منگرى كه كنراد اشـميت در بِناه آن تئورى "سلب مالكيت تلريجى " خود را مىى مازدـ حاوى ويزگى هاى يك جامعهى فئودالى مبتنى بر اقتصاد طبيعى است. در فئو داليسـم، كل محصولات براماس روابط شخصى موجود بين ارباب فئو دال و سرفـها و اجارهنشينهايش بين طبقات اجتماعى تقسيم مى شـد. تفكيك مالكيت بهچند حت جزيى روش توزـِ ثروت اجتتهاعى در دورهى فئودالى را نمايش مى دهد. با عبور بهمرحلهى توليد كالايى و زوال كليهى وابستگى هاى شخصى شركت كنندگان در فرايتد توليد، رابطهى بين انسانها و اشياء (يا به عبارت ديخر مالكيت خصوصى) بهطرر معكوس تقويت خواهد شد. از آنجاكه توزيع ديخر نه بر مبناى روابط شخصى بلكه در جريان مبادله تعيين مى شود، حقوق متفاوت نسبت به سهمى در ثروت اجتماعى ديگر بهصورت اجزايى از حقوت مالكينى- كه نفع مشتركىـ دارند اندازه گيرى نمى شود. در توليل كالايى، هر حقى نسبت

بهثروت اجتهاعى براساس ارزش هاى عرضه شده توسط هر صاحب حت در بازار سنجيده مى شود. تكامل مالكيت خصوصى مطلق، نخستين تغييرى بود كه در روابط قضايیى رخ داد و حاصل بيشرفت توليد كالايىى در جوامع شهرى سدههاى ميانه بود. اين نوع مالكيت در قلب روابط تضايى فئوداللى زاده شد. اين تكامل با سرعت بيشترى در توليد سرمايهدارى انجام شد. هر جهه فرايند توليد بيشتر اجتهاعى شود، فرايند توزيع ثروت بيشّتر بر مبادله متكى خواهد شد و هر جحه بيشتر مالكيت خصوصى بهامرى تخطى نایذير و بسته تبديل شود، مالكيت خصوصى بيشتر از حت يك فرد نسبت به محصول كارش بهحت سادهى تصاحب كار فرد ديگرى تبديل مىشود. مادامى كه سرمايهدار شخصاً كارخانه|ش را اداره مىكند، توزيع هنوز تا درجهى .معينى بهشركت شـخص او در فرايند توليد مربوط مىشود، اما هنگامى كه مليريـت شخص سرمايهدار به امرى غير ضرورى تبديل شود ـ كه امرى رايج در بنگاههاى سهامى امروز است - مالكيت سرمايه، تا آنجا كه حت نسـبت بهسهم در توزيع ثروت مورد نظر است، از رابطهى شخصى با توليد مجزا و بهصورت نابترين شكلش ظاهر مح, شود. حت مالكيت سرمايهدارى در شكل مهام و اعتبارات صنعتى بهبالاترين نقطهى تكامل خود مىرسد. بلـين طريت، شِهاى تاريخخي كنراد الشميت كه تحول سرمايهدارـ از يك مالك به يك مد ير مادهـرابهتصوبر مىكشـد تكامل تاريتخى واقعى را تحريف مىكند، آنجٍه واقعيت تاريخى را نشان مى دهد برعكس، روند تبديل سرمايهدار از مالک و ملير بهيك مالک ساده است.

حديث كنراد اشميت حديث گوته است: آن جچه هست را او خيالىى مىبيند و آنچهه ديگر نيست برايش واقعيت مىشود.
از نظر اقتصادى، شِماى اشـهيت از جامعهى سهامدار بهعقب و بهسوى دكان يِشهور بازگتـت مىكند و از نظر قضايى، ميل بهبازگرداندن جهان سرمايهدارى بهدرون پوستهى كهن فتو دالي ترون وسطى دارد. و از اين نقطهنظر، "كنترل اجتماعى "در واقعيت بهصورت جـيزى متفاوت از آنْهه كنراد اشـهيت تصور مىكنلد ظاهر میشود. آنچهه امروز بهنام "كنترل اجتتاعى "عمل مىىند - از قبيل قانون كارى كنترل سـازمانهاى صنعتى از طريت سهام و غيره - مطلقاً ربطى به"مالكيت برتر "او ندارد. برخلاف آنجه اشهميت معتقد است، تقليل مالكيت سرمايهدارى، يا آنجَه او "كنترل اجتتماعى "مى نامد، تنها از جنين مالكيتى حفاظت مىى و يا از يک ديدگاه اقتصادى، آن تهديدى نسبت بهاستثهار سرمايهدارى نيست بلكه تُلاشى براى بهنظم آوردن آن است. هنگامى كه برنشتاين مى مرسلد كه آياكم و بيش اثرى از سوسيالِيسم در قوانين ححايتى كار ديده ميشّود يا نهـ مى توانيم او را مطمئن سازيم كه در بهترين قوانين ححايتى كار همانقدر "سوسياليسم " مى توان يافت كه در فعاليتهاى ششهردارىها براى تميز كردن خيابانها يا تأمين روشنايى آنها.

فصل جهرم

## سرمايددارى و دولت

طبق عقيدهى برنشتاين، شرط دوم تحقق تدريجى سوسياليسم تكامل دولت در جامعه است. اين كه دولت حاضر يك در دولت طبقاتى است ورد زبان همه شده است. اين نيز، همانند موضوع سرمايهدوارى بايد بهروش ديالكتيكى و نه بهطريقى خشك و مطلقكرايانه فهميده شود.
دولت با بيروزى سياسى بورزوازى بهدولت سرمايهادارى تبديل شدر






 عبارتى است كه برنشتاين با تمام وجود بر آن تكيه مىزند.

اما از سوى ديگر، همان تكامل مسرمايهدارى، تحول ديگرى را در ماهيت دولت ايتاد مىكند. دولت موجود، پيش از هر جيز، يک سازمان طبقهى حاكم اسـت. دولت كاركردهايى بهنفع تحولات اجتماعى اتخاذ مىكند، زيرا مشخصصاً و تا حد معينى، تحولات اجتماعى با منافع جامعه و در حالتى كلى با منافع طبقهى حاكم منطبت مى شوند. وضع قانون كار در خدمت منافع آنى سرمايهداران و در كل بهسود جامعه اسـت. اما اين هماهنگگ تنها تا نقطهى معينى از تكامل سرمايهدارى دوام دارد. هنگامى كه تكامل سرمايهدارى بهسطع معينى رسيد، منافع بورزوازى بهعنوان يك طبقه شروع بهتصادم با نياز بهيِشرفت اقتصادى، حتى بهمغهوم سرمايهدارى آن، مىكند. ما معتقديم كه اين مرحله چحندى امت كه آغاز شده است. اين واقعيت خود را در دو بدیدهى بهشدت مهم زندگى اجتماعى مـعاصر نشان مىدهد: از يك سو، سياسـت موانع تعرفهاى، و از سوى ديگر، نظامىگرى. اين دو پديده نقشى انكارنایِذير، و اگر از اين ديدگاه بنگريمه نقشى مترقى و انقلابى در تارين مسرمايهدارى بازى كر دهاند. بدون حهايتهاى تعرفهاى، توسعهى صنايع بزرگ در بسيارى از كشُورها غير ممكن مى شد. در حال حاضر، حمايت، آنقدر كه در خدمت حفظ مصنوعى اشكال كهنه شدهى توليد است بهتوسعهى صنايع جوان كهك نمىكند. از زاويهى تكامل سرمايهدارى، يِا از ديدگاه اقتصاد جهانى، اهميـت چحندانى ندارد كه آلمان كالاى بيشترى بهانگلستان صادر مىكند يا انگلستان بهآلمان. از نقطه نظر تكامل سرمايهدارى، مىتوان گفت كه دورهى اين پِيده سر آمده و زمان رخت بربستن آن فرارسيده امت. با توجه بهوابستگى متقابل ثاخهماى مختلف صنعت بهيكديگر، يك تعرفهى

مسرمايّدارى و دولت
حمايتى بر هر كالا باعث افزايش هزينهى توليد كالاى ديخرى در كشور مى شود. بنابراين، تعرفه مانع توسعه صنعتى مى شود. اما از نقطه نظر منافع طبقهى سرمايهدار اينجنين نيست. در حالى كه صنعت براى توسعهى خود نيازى بهموانع تعرذهاى ندارد، كارفرمايان بهتعرفهها نياز دارند تا بازار خود را حفظ كنند. اين بدان معناست كه تعرفههاى موجود ديگر نقش حفاظت كنندهى يک بخش در حال توسعهى سرمايهدارى .در برابر بخخش توسعه يافتهتر آن را بازى نمىكنند. اكنون، تعرفه ها مـلاحى در دست سرمايهدارانى از يک مليت عليه سرمايهدارانى از مليتى ديگر است. از اين گذشته، تعر نه ها بهعنوان ابزار محانظت از صنعت براى خلت و تصرفـ بازار داخلىى ديگر ضرورتى ندارند. اكنون تعرفهها ابزارى غير قابل جايگزين براى كارتليزه كردن صنعت، و يا بهعبارت ديگر، ابزارى در دست توليد كنندگان سرمايهدار عليه كل جامعه مصرفكننـده است. آن جیه كه بهطرزى مؤكد خصلت مشتخهى مسياستهاى گمركى معاصر را شكل مىدهد اين واقعيت است كه امروزه نه صنعت، بلكه كشاورزى نقشّى غالب در تعيين تعرفهها بازى مىكند. مياسـت حمايت گمركى بهابزارى براى ترجمان منافع فئودالى در شكل سرمايهدارى آن تبديل

شده است.
همين تغيير در حوزهى نظامىگى رذ داده است؛ اگر تارين را بههمان صورتى كه رخ داده ـ نه بهصورتى كه مىتوانسته يا مىبايل رخ مى داده - در نظر بگیريم بايل بپذيريم كه جنگ يك مشخی تفكيكـناپٍير تكامل سرمايهدارى بوده امت. وضعيت كنونى و خيزش سرمايهدارى در ايالات متحده، آلمان، ايتاليا، دولتهاى بالكان و لهستان، مرهون جنگهايى اسـت كه إين دولتها، يسروز يا شكست خورده از آن

خارج شدهاند. مادامى كه كشورهايى وجود داشتند كه تقسيمات سياسى داخلى يا انزواى اقتصادى وجه مشخصهى آنها بود، از نقطهنظر سرمايهدارى، نظامىگرى نقشى انقلابى براى از ميان بردن اين وجوه مشخصه بازى مىكرد. اما اكنون، وضعيت متفاوت است. اگر سياست جهانى بهصورت عرصهى درگگرى هاى خصمانه درآمده است ديگر اين درگيرىها براى گشّودن درهاى اين كشورها بهروى سرمايهدارى نيست.
 ديگر منتقل و در آنجا منفجر مى شود. نيروهاى مسلع درگير در اروباى امروز و ساير قارهها ديگر بهصورت كشورهاى سرمايهدارى در يك سو و كشورهاى عقبسمانده در سوى ديگر صفبندى نمىشوند، آنها دولتتهايى هستند كه در نتيجهى توسعه، همانند سرمايهدارى بِششرفته، در آنها بهجنگ كشّيده مىشوند. از اين ديدگاه، يك انفجار مطمئناً حادئهاى مرگآور براى اين توسعه خواهد بود زـرا ناآرامى بهشدت عميت و تحول زندگى اقتصادى را در اين كشورها سبب خواهد شد. اما هنگامى كه موضوع از ديد طبقهى سرما يهدار بررسى مى شود كاملا" متفاوت بهنظر مىرسد. براى طبقهى سرمايهدار، نظامىگرى بهيك ضرورت تبديل شـده است. اولاًا بهعنوان ابزار مبارزه براى دفاع از منافع "ملى " در رتابت عليه ديگر "مليتها". ثانياً، بهعنوان روشىى براى بكارگيرى سرمايهى مالى و صنعتى و ثالثأ، بهعنوان ابزار تغوق طبقاتى بر زحهتكشان درون كشور. اين منافع، بهخودى خود، وجه اشتراكى با تكامل شيوهى توليد سرمایهدارى ندارند. آن چهه كه بهبهترين نحوى خصلت مشخخصنى نظامىگرى امروز را عيان مىكند،اين واتعيت است كه نظامىگرى در هر كشور بهصورت معلولى از قدرت درونى، مكانيكى و

محركهى آن كشور گسترش مىییابد و اين پديدهاى است كه تا همين چند دهدى قبل كاملاً ناشـناخته بود. اين واقعيت را در خصلت ويرانگر انفجار قريبالوتوع، كه عليرغم ويرانغرىاش و با وجود مبهم بودن اهداف و انگگيزههاى درگيرى، اجتنابِناپٍير مىباشُد نيزمى توان ديد. نظامىگرى از موتور محركهى توسعهى سرمايهدارى بهبيمارى سرمايهدارى تبديل شد•

در برخورد بين توسعهى سرمايهدارى و منافع طبقهى حاكمى، دولت در كنار طبقهى حاكم مىايستد. سياست دولت، همانند خردره بورزوروازىى، در رودررويى با تكامل اجتماعى قرار مىگيرد: بنابراين، دولت بيشتر و


 نسبتى متناقض"در ذات دولت درمى آيند. اين تناقض بهطرور فزايندهاى

 جامعه هستيم واز سوى ديخر، خصلت طبقاتى دولت آن را را مجبور میى ركند
 طبقاتى بورزوازى و براى كل جامع
 خصلت طبقاتى آن ترار مى گيرد (بهجگگونگى اجرایى قانون كار در همهى كشور
 دولت مباينتى ندارد، بلكه بر عكس با آن كاملاٌ منطبق است.

كنراد اشميت مىگريد كه غلبهى اكثريت سوسيال دموكرات در


 مى دهد. تا درجهاى، اين اشكال دموكراسى حركتى بهسوى تحول
 سرمايهدارى، بدانسان كه در بالا توضيح داده شد، خري خود را برا بهشكل



 سرمايهدارى غالب است. در اين جامعه، نهادهاى نمايندگى كننده، گر گر جه
 مى باشند. اين امر خود را بهشكل معينى در اين واقعيت نشان مى دهد كه بهمحض آن كه دموكراسى تمايلى براى نفى كردن خصر انصلت طبقاتى تبديل شدن بهابزارى در خدمت منافـي





 سرمايهدارى حلول مى كند، نيست. برعكس، دموكراسى شكلى خاص از از

دولت طبقاتى بورزوازى است كه بهرسيده شدن و تكامل روابط آشتى ناپذير مرمایهدارى كمك میکند. در برتو تاريخ تكامل عينى دولت، ايدهى برنشتاين و كنراد اشميت كه براساس آن "كنترل اجتماعى" " بهسوسياليسم منجر مىشود، روز بهروز خود را در تناقض آشكارترى با

واقعيت مى_بيند.
تئوى تحقق تدريجى سوسياليسم ايدهى اصلاح بيوستهى مالكيت سرمايهدارى و دولت سرمايهدارى در جهت سوسياليسبم را بيش مى نهد. اما درنتيجهى قوانين عينى جامعهى موجود، اين دو در جهتهايى كاماگ متضاد بيش مىروند. فرايند توليد بهطور فزايندهاى اجتماعى مىشود، و دخالت دولت يا كنترل دولت بر فرايند تولِيلـ گسترش میىيابد. اما در همين زمان، مالكيت خحصوصى بهشكل غالب استتمار بی پردهى كار ديگران توسط سرمايه تبديل مىشود و كنترل دولتى تحت نفوذ منافع طبقهى حاكم. قرار میگيرد. دولت، يا بهعبارت ديگر سازمان سياسى سرمايهدارى و روابط مالكيت، يا بهعبارت ديعر سازمان قضايى سرمايهدارى، بيشتر خصلتى سسرمايهارى يیلا مىكنند نه سوسياليستى، و بهاين ترتيب دو مشكل چارهنایذير را در برابر تُورى گذار تدريجى بهسوسياليسـم قرار مى دهد. تصوير (افوريه)" از تغييرـ كه بهوسيلهى ايجاد فالانسترىها (جوامع تعاونى خودكفا كه بهوسيلهى طرنداران فوريه تشكيل مى شد)ـ مانند ريختن يك بطرى ليموناد در آب همهى درياها، ايدهى بوالهوسانه بود. اما برنشتاين براى تبديل درياى تلغ سرمايهدارى بهدرياى شيرين سوسياليسبم ييشنههاد میكند كه آب اين درياى تلخ بهتدريج در بطرى هاى ليموناد اصالحطلبى ريخته شود. ايدهى برنشتاين فقط كـمى بى مزهتر

است اما بوالهوسانهتر نيست.
روابط توليد جامعهى سرمايهدارى بيش از پيش بهسوى روابط توليدى جامعهى سوسياليستى نزديك مىشود. اما از سوى ديگر، روابط سياسى و قضايى آن ديوارى، بِيوسته بالارونده، بين جامعهى سرمايهدارى و جامعهى سوسياليستى ايجاد مىكند. با گسترش اصلاحات اجتماعى و بيشرفت دموكراسى، اين ديوار سرنگون نمى شود بلكه مستحكمتر مىگردد. تنها ضربهى بتك انقلاب ــكـ امر امروز بهمعناى كسب قدرت سياسى بهوسيلهى پرولتارياست - مىتواند اين ديوار را درهم كوبد.

## فصل جنجم

## نتايج اصلاحطلبى اجتماعى و ماهيت كلى اصلاحطلبى

در نصل اول، سعى كرديم كه نُشان دهيم تنورى برنشتَاين برنامهى جنبش سوسيالِيستى را از بنيانهاى مادى آن جدا ايدههآليستى قرار مى دهد. هنگامى كه اين تنورى بهمرحلهى عمل مىرسد جه اتفاقى براى آن مى افتد؟
 تفاوتى باعمل سوسيال دموكراسى تا لحظهى حاضر ندا از اين، فعاليت حزب سوسيال دموكرات شامل مبارزهى اتحاديهاى، تسّويق اصلاحات اجتماعى و افشـاى نهادهاى سياسى موجود بوده استـ. تفاوت نه در چچ بلكه در چگگونه است.
 راههايى براى راهبرى و آموزش بِرولتاريا بهمنظور تداريارك براى كسب قدرت سياسى تلقى مى شود. از يك ديدگاه ترياه تجديدنظر طلبانه، كسب قدرت امرى ناممكن و بى فايده است، و بنابراين فعاليت اتحاديهاى و
 وضعيت فعلى كارگران و كاهش تدريجى استتمار سرمايهدارى و گسترش

كنترل اجتماعى بهوسيلهى حزب بهيشش برده مى شود. اگر بهبود بلاواسطهى شرايط كارگران ـ كه هدف مشترك برن برنامهى حزب ما و نيز تجديدنظر طلبان است ــرا را موقتاً كنارى نهيم، تفاوت دو ديدگاه بهطور خالاصه جنين است: طبق مفهوم برداشت فعلى از مفهوم حزب، فعاليت اتحاديهاى و بِارلمانى براى جنبسُ سوسياليستى از آن جهت مهم است كه اين فعاليتها بزولتاريا را آماده مى سازد، و بهعبارت ديگر، عامل ذهنى تحول سوسياليستى بهمنظور تحقق سوسياليسم را خلق مىكند. اما بنا بهعقيدهى برنشتاين، فعاليت اتحاديهاى و بارلمانى بهخودى خود استتمار سرمايهدارى را بهتدريج كاهش مى دهد، ماهيت سرمايهدارانهى جامعهى سرمايهدارى را از آن منفك مى سازد و بهطور عينى تحقق تغيير اجتماعى مطلوب را ممكن مىكند. با بررسى دقيقتر موضوع، درمى يابيم كه اين دو درك صـ صد و هشتاد
 تصليق خواهيم كرد كه برولتاريا درنتيجهى مبارزهى اتحاديهاى و پارلمانىاش متقاعد شده كه انجام تغييرات بنيادين اجتماعى از طريق اينگونه فعاليتها ناممكن است و بهاين جمعبندى دست يافته كه كسب قدرت امرى اجتنابنإِذير است. اما تئورى برنشتاين با اعلام ناممكن
 سوسيالِيسم تنها از طريق مبارزهى اتحاديهاى و فعاليت پارلمانى قابل حصول است و برنشتاين معتقد است كه عمل اتحاديهاى و پارلمانى خصلتى سوسياليستى دارند، بهآن دليل كه اجتماعى شدن فزايندهاى را بر اقتصاد سرمايهدارى تحميل مىكنند. ما تلاش كرديم كه نشان دهيم چجنين تأثيرى خيالى است. روابط بين

مالكيت سرمايهدارى و دولتت سرمايهدارى در جهاتى كاملاً متضاد تكامل مى يابد، بهطورى كه فعاليت عملى روزمرهى سوسيال دموكراسیى موجود در تحليل نهايى ارتباط خود با نعاليت براى سوسياليسم را يهطور كلى از دست مى دهد. از ديدگاه جنبش براى موسياليسبم، مبارزهى اتحاديهاى و عمل بارلهانى داراى اهميت زيادى هستند، از آن بابت كه آنها هوشيارى و آگاهى برولثاريا را سوسياليستى مىكنند و بهسازماندهى آن بهعنوان يك طبقه كمك مىكنند. اما بهمحض آن كه بهصورت ابزار سوسياليستى كردن اقتصاد سرمايهدارى نگريسته شوند آنها نه تنها قذرت تأثيرگذار معمول خود را از دست مىدهند بلكه بهعنوان عوامل آمادهسازى طبقهى كارگر براى كسب قدرت مياسى نيز نقشى بازى نخواهند كرد. ادوارد برنشتاين و كنراد اشـهيت كاملاً دجار سوءبرداشت هستند، وتتى كه خود را با اين دلدارى مىدهند كه فروكاهيلن برنامهى حزب بهفعاليت براى اصالاحات اجتداعى و مبارزهى معمولى اتحاديهاى منجر بهكنار گذاشتن هدف نهايى جنبش كارگرى نمىشود زیرا هر گام بهيشش از هدف بلاواسطهى معينى خراتر مىرود و هدف سوسياليستى خود را در بيشروى مغروض مى نماياند. مطمئناً اين درك از روش مو جود سوسيال دموكراسى آلمان درست است. اين درست خواهد بود بهشرط آن كه تلاش قاطعانه و آگاهانه براى كسب قدرت سياسى در روح مبارزهى اتحاديهاى و فعاليت براى اصالاحات اجتهاعى دميده شود. اما اگر اين تلاش از جنبش جدا شود و اصهالحات اجتتماعى بهخودى خود هدف انگاشته شوند آنگاه اين نعاليـت نه تنها بههدفب نهايی سوسياليسم منجر نمى شود كه در جهتى كاملا مخالف بِيش خوواهد رفت.

كنراد اشميت بهسادگى بهاين ايده بناه مىبرد كه يك جنبش ظاهراً مكانيكى بهمحض راه افتادن بهخودى خود قابل توقف نيست زيرا "خوردن اشتها را بيشتر مىكند" و طبقهى كارگر احتهالاً با اين اصلاحات دلخوش نخواهد شد و اين مبارزه تا تحقتَ تحول نهايى سوسياليِتى بيش

خواهد رفت.
آخرين شرط ذكر شده كاملاُ واقعى اسـت و درستى آن با ناكارايى اصلاحات سر مايهدارى تطعيت مىيابد. اما نتيجه گيرى حاصل از آن تنها هنگامى مى تواند درست باشد كه بتوان زنجيرهى بدون انقطاعى از اصالاحات رشد يابنده از سرمايهدارى امروز تا سوسياليسب را بهراه انداخت، البته اين يك خيالبردازى صرف بيش نيست. آن طور كه ماهيت واقعاً مو جود اشياء نشان مى دهد اين زنجيره بهسرعت مى گسلد و راههايى كه جنبش مفروض مى تواند از نقطهى گسست آغاز كند فراوان و

متفاوت خواهند بود.
نتيجه جهه خواهد بود؟ آيا حزب ما مىبايست برنامهى عمل كلى خود را تغيير دهد تا با ديدگاهى كه بر نتايج عملى مبارزه ـ اصلاحات اجتماعى ـ تأكيد دارد همشخوان شود؟ بهمصض آن كه "نتايج فورى " بههدف اصلى فعاليت ما كه تا كنون مeصودى جز كسب قدرت نداشته اسـت تبديل شود ـ و اين ديدگاهى كاملاً غير قابل قبول است - مشكالات عديدهى ديگرى رخ خواهد نماياند. نتيجهى مستقيم اين امر جيزى نخواهد بود جز اتخاذ "سياست جبران" و رويكردى متفاوت بهنام"سازش ديحلماتيك"، اما اين رويكرد ندى تواند براى مدتى دوام آورد زيرا اصلاحات اجتماعى تنها مىتواند وعدههاى چوت تحويل دهد و نتيجهى منطقى چنين برنامهاى چيزى جز



 ميسر است، مى باشد. هنگامى كه روش تجديدنظر طلبانه، شُرط اول را را
 بهصورت يك جنبش سادهى تعاونى يا اصلاح ططلبانه مى يابد. اين مسيرى است مستقيم بهسوى نفى كامل ديدگاه طبقاتى.


 سرمايهدارى طاست. تجديدنظر طلبان در نفى موجوديت تناريت سرمايهدارى بهاقتصاددانان بورزوازى نمىيبيوندند. اما از از جانب ديغرير، آنجه كه دقيقاً سنگ بناى تجديدنظر طلبى را مى سازد و و آن را از رويكرد

 در نتيجهى تكامل درونى منطقى سيستم اقتصادى موجود محو خواهد

شد.
مى توان كفت كه تتورى تجديدنظرطلبى جايى بين دو حد نهايى را
 نـىكشد و نابودى اين تناقضات را از طريق يك تحول انقلابى توصيه

تجديدنظرطلبى تنها مى خواهد تناقضات سرمايهدارى را كاهش و تخفيف دهد، و از طريت توقف بحرانها و تشكيل اتحاديههاى سرمايهدارى، آشتى ناينِيرى موجود بين توليد و مبادله را اصلاع كند. همجِنين، با بهبود شـرايط كارگران و تداوم موجوديت طبقات متوسط، تجديدنظرطلبى بهدنبال تعديل كردن آشتتىنايذيرى بين سرمايه و كار اسـت، و نيز قتار است كه تناقض بين دولت طبقاتى و جامعه از طريت تقويت كنترل دولتى و بيشرفت دموكراسى محو شود. برنامهى عمل سوسيال دموكراسى، انتظار كشيدن برایى تكامل آشتى نايذيرىهای سرمايهدارى و حركت بهسوى ايفاى وظيفهى نابود كردن اين آشتى ناپٍيرىها را تنها پِس از تكامل آنها توصيه ندىیند. بر عكسى، جوهر برنامهى عمل انفالبى در جهت اين تكامل حركت مىكند، و بهمحض آن كه جنين شد، براساس آن نتايج ضرورى مبارزهى مسياسى را استنتاج مىكند. بنابراين، براى مبارزه عليه جنگهاى تعرفهاى و نظامىگرى، سوسيال دموكراسى منتظر افشاى كامل خصلت ارتجاعى اين پديدهها نمى شود. برنامهى عمل برنشـتاين جهت خود را با تو جه بهتكامل سرمايهدارى و حششَمانداز تشلديد تناقضات آن تعيين نمىكند. اين برنامه، بر جشـمانداز تخفيف اين تناقضات استوار است. او هنگامى كه از "تطبيق" " اقتصاد سرمايهدارى سخن مىىويد اين تمايل خود را آشكار مىسازد. آيا چچنين تصورى مىتواند درست باشد؟ اگر اين تصور درست باشد كه سرمايهدارى توسعهى خود را در جهتى كه تاكنون طى كرده دنبال مىكند، آنگاه بايل گفت كه تناقضات سرمايهدارى از بين نمى روند بلكه ضرورتاً حادتر و وخيمتر مى شوند. بيشفرض تخفيف تناقضات سرمايهدارى بر اين تصور استوار است كه شيوهى توليل سرمايهدارى را

متو قف مىكند. خلاصه آنكه، شرط كلى تتورى برنشتاين توقف تكامل سرمايهدارى است. اما بدين طريق، اين تتورى بهدو شكل خود را نفى

مىكند.
اين تئورى در گام نخست، خصلت اتوپيايى خود را در موضعش نسبت به چچگونگی استقرار مـوسيالِيسم آشكار میكند، زيرا واضح است كه توسعهى ناقص سرمايهدارى نمىتواند به تحول سموسياليستى منـجر شود. در گام. دوم، تتورى برنشتاين خصلت ارتجاعى خود را زمانى آشكار مى سازد كه بهتكامل سريع سرمايهدارى كه تاكنون بهوتوع بيوسته اشاره مىكند. با فرض تكامل واقعى سرمايهدارى، چِگونه میىتوانيم

موضع برنشتاين را تشريح و يا حداقل بيان كنيم؟؟ در فصل اول بى بايگى شرايط اقتصادىيى كه برنشتاين تحليل روابط اجتماعى موجود را بر آن بنا مىیهد ننان داديم. ما ديليم كه نه سيستم اعتبارى و نه كارتلها ندىتوانند بهعنوان "ابزار تطبيت" اقتصاد سرمايهدارى تلقى شـوند. ما ديليم كه نه حتى توقف موقتى بحرانها و نه بقاى طبقهى متوسط را نمىتوان بهصورت نشانه هاى تطبيت سرمايهدارى انگاشت. اما حتى اگر از نادرستى اجزاء تتورى برنشتاين جشـهبوشى كنيم باز نمى توانيم از يك جنبهى مشترك آنها بڭذريم. تـورى برنشتاين مظاهر زندگى اقتصادى معاصر را در ارتباط ارگانيك آنها با تكامل • سرمايهدارى و مكانيسـم اثتصادى مسمايهدارى در نظر نمىگيرد. تئورى برنشتاين اين اجزاء را از متن اتتصادى زندهاى كه در آن قرار دارند خارج مى كند و به آن ها بهصورت تطعات مبحزاى يک ماشين بى جان مى نگرد. براى مثال، بهمفهوم تطبيق دهندگى اعتبار تو جه كنيد. اگر اعتبار را بهصورت مرحلهى بالاترى از فرايند مبادله و بنابر اين مرحلهى ديگرى از

تناقضات ذاتى مبادله سرمايهدارى در نظر بگيريم، ديگر نمى تواتيم به آن به شكل ابزار مكانيكى تطبيق ـكه وراى فرايند مبادلهى موجود ترار دارند
 را بهعنوان "ابزار تطبيق" سر مايهدارى تصور كنيم.اما، اعتبار، همـجون بِّهول، كالا و سرمايه، شريان ارگانيكـ اقتصاد سرمايهدارى در مرحلهى معينى از
 اقتصاد سرمايهدارى است و در همان زمان ابزارى براى ويرانى سرمايه است،زيرا تناقضات درونى سرمايهدارى را تشديد مى اسند. و جنين است كارتلها، و جديدترين اين ابزار، وسايل بيشّرفتهى

ارتباطى.
برنشتاين، در تلاشى براى توصيف توقف بحرانها بهمئابهى نشانهاى از "تطبيق " سرمايهدارى، بار ديگر اين ديدگاه مكانيكى را الرائه
 او فكر مىكند كه اگر بحرانها متوقف شوند مكانيسبم مىتواند كاركرد مطلوبى داشته باشد، اما واقعيت آن است كه بحرانهر بـها "اختلالات" بهمعناى رايج آن نيستند. آنها "اختلالاتى " هستند كه بدون آلنها اقتصاد سرمايهدارى قادر بهتوسعه نيست، زيرا اگر بحرانها را بهصورت تنها روش ممكن در سرمايهدارى - و بنابراين روشى عادى در اين مناسبات ـ


 بِيشرفت "بدون ممانعت" توليد سرمايهدارى تهديد ديگرى است كه در كمين سرمايهدارى نشسته، تهديدى بس بزرگتر از بحرانها. اين

تهلديد، خطر نزول بيوستهى نرخ سود است كه نه نقط از تناقض بين توليد و مبادله، كه از رشد بهرهورى كار نيز منتج مى شود. كاهشُ نرخ سود به بروز گرايشّى بهشدت خطرناك، كه كار را براى سرمايههاى كوجكى و متوسط ناممكن مى سازد، منجر میى شود. اين پديده تشكيل سرمايههاى جديد و بنابراين به كارگيرى سرمايه را هحدود مىكند. و اين باز هم دقيقاً بحرانها هستند كه محصول ديگر اين فرايند را خلق مىكنند. در نتيجه، استهلاكى ادوارى سرمايه و بحرانها باعث كاهش قيمـت ابزار توليد مىشوند و در واقع سرمايهى نعال را فلج و ذير يا زود افزايش سود را منتفى مىسازند. بنابراين، بحرانها بيشَروى دوبارهى توليد را ممكن مىكنند. بنابراين، بهنظر مىرسد كه بحرانها ابزار روشن كردن دوبارهى آتش توسعهى مرمايهدارى هستند. توقف بحرانها ـ زـه توتف موقتى آنها بلكه محو كامل آنها در بازار جهانى - بهتوسعهى بيشتر اقتصاد سرمايهدارى منجر نخواهد شد. توقف بحرانها بهمنزلهى

نابودى سرمايْهارى است. مطابق با ديدگاه مكانيكى تتورى تطبيق، برنشتاين لزوم بحرانها و نيز
 بههمين خاطر محو شدن بيوستهى مسرمايه هاى كوجيك بهنظر او نشانهى توتف تكامل سرمايهدارى است، در حالى كه درواقع اين نشانهاى ان تكامل معمول سرمايهدارى است. مهم است كه بهاين نكته توبجه كرد كه از يك ديدگاهمىتوان همهى چديدههاى فوتالذكر را براماس تتورى تطبيق تغسير نمود. اين، ديلكاه يك سرمايهدار منفرد (يك شخض سرمايهدار) است كه واقعيتهاى اقتصادى بيرامون خود را متأثر از قوانين رقابِت مى بيند. سرمايهدار منغرد:

هر بخش ارگانيك كل اقتصاد را بهصورت موجوديتى مستقل مىبيند. او اين اجزا را بدانگونه كه بر او عمل مىكنند، مى بيند. بنابراين، او اين واقعيتها را بهصورت "اختلالات" سادهاى در "ابزار تطبيق " ساده مى انگارد. براى مسرمايهدار منفرد اين مىتواند حقيقت داشته باشد كه بحرانها اختلالات واقعاً سادهاى هستند و توقف بحرانها مو جب بقاى باى او مى شوند. تا آنجا كه بهاو مربوط مى شود، اعتبار فقط ابزار "تطبيق" نيروهاى توليد ناكافى او با نيازهاى بازار است. و سرانجام از نظر او، كارتلى كه او در آن عضويت دارد هرج و مرج صنعتى را واقعاً متوقف مى مند. تجديدنظرطلبى جيزى جز تعميم تتوريك ديدگاه يك مسرمايهدار منفرد نيست. آيا از لحاظ تئوريك اين ديدگاه بهجيزى جز "علم "ا اقتصاد

مبتذل بورزوازى تعلق دارد؟
همهى خطاهاى اين مكتب دقيقاً در سو عبرداشت از بدیدهى رقابت نهفته، كه ناشى از نگريستن بِهِدِدههاى اقتصاد سرمايهدارى از ديد يکى مرمايهدار منفرد است،مىباشد. همانگونه كه برنشتاين اعتبار را بهصورت ابزار "تطبيق " با نيازهاى مبادله مىيينده اقتصاد بورزورايى نيز در تلاش كشف چِادزهرى براى بدىهاى سرمایهدارى در پٍيدههاى مرمايهدارى است. همانند برنشتاين، اقتصاد بورزوايى نيز تصور مى بكند كه بهنظم درآوردن اقتصاد مرمايهدارى ممكن است. و سرانجام، بهشيوهى برنشتاين، اقتصاد بورزوازى دير يا زود مايل بهيددا كردن راهى براى تخفيف تناقضات سرمايهدارى يا بهعبارت ديگر وصلهيينه كردن
 است، كه نهايت آن يك اتوبياست.

بنابراين، تتورى تجديدنظرطلبى را مىتوان بهطريق زير تعريف كرد؛
تجلديدنظرطلبى، نُورى ماكن ايستادن در جنبش سوسياليستتى است كه با
كمك اقتصاد بورزووايى بر تتورى ايستايى سرمايهدارى بنا شده است.

## بخش دوم

## فصل ششم

## توسعهى اقتصادى و سوسياليسم

بزرگترين بيروزى جنبش برولتاريايى كشف زمينههاى مطلوب براى
 نتيجهى اين كئف، سوسياليسم از يك "آرمان" رويايى هزاراران ساله بشر بهيك ضرورت تاريخى تبديل شد.




 در خدمت مقصود خويش، او مجبور مى شودد كه كاملاُ خلاصهوار و به شيوهيى مكانيكى بيش برود. در مطلوبترين حالت، حتى با نشان ديان دادن





بورزوازى تعيير مىشودـ هيجكدام را بهعنوان شرط تحقق موسياليسم فرض نمىكند.
در جريان آخرين تحولات ايدههاى برنشتاين، او در كتابش مجموعهى جديدى از برهانهاى خود را ارائه مىدهد: آمارهايى از مؤسسات سهامى. او از اين آمارها استفاده مىكند تا نشان دهـ دهد كه تعداد سهامداران بهطور بيوسته در حال افزايش است و اين محصول اين واقعيت است كه طبقهى سرمايهدار نه در حال كوجك شـد شدن كه در حال بزرگتر شدن است. عجيب امت كه برتشتاين آشنايى كمى با آمارهايش دارد و شگفتآور طرز استغادهى مفلوكانهى او از اين دادهها بهسود خويش است. اگر با اشاره بهمؤسسات سهامى، او مى خواهد كه قانون ماركسى
 كسى كه با تاريخ مؤمسسات سهامى در آلمان آشناست مى داند كه متوسط سرمايهى اوليهى اين مؤسسات تقريباً بهطور بيوسته در حال نزول بوده


 تا اAANV اين رقم بهكمتر از يك ميليون فرانك مىرسد و در سالههاى IAQr I IAQ| پس از اين تاريخ، رقم مورد نظر در اطراف يك ميليون مارك نوسان كرده و

(Van de Borght: Handwoerterbuch derStaatsswissenschaften, 1.) می شود اين ها ارقام شگفتآورى هستند. برنشتاين با استفاده از آنها اميدوار

است كه در تحول بنگاههاى بزرگ بهبنگاههاى كوجك يك واقعيت ضد ماركسى زا آشكار سازد. جواب روشن بهاين تلاش برنشتاين از اين قرار است: اكر مى خواهيد جيزى را با تكيه بهآمار رهايتان انبات كنيد؛ نخست بايد نشان دهيد كه همهى آمارها مربوط بهيكى رشته واحد صنعتى هستند. شما نبايد نشان دهيد كه مؤسسات كوجا كـي
 برعكس، اين آمارها تنها براى مناطقى ارائه شدهاند كه تا بيش اري از اين
 بههر حال، نمىتوانيد با اينها جیزى را اثبات كنيد. گذار آمارى تعداد
 مراجعه به اين واقعيت كه سيستم مؤسسات سوات سهامى بـا بهرسون
 تعداد كمى از بنگاههاى بزرگ بهصورت مؤسسات سهامى سازمان داده
 سهامى سازماندهى شدند. امروزه مىتوان مؤسسات سـيات سهامى با سرمايهاى كمتر از • . . 1 مارك را نيز يافت. اكنون اهميت اقتصادى گسترش سيستم مؤسسات سهامى در چچيست؟ از لحاظ اقتصادى، گسترش مزٔسسات سهامى نشان دهندهى اجتماعى شدن توليد ـ نه نقط در فعاليتهاى توليدى بزرگ بلكه در فعاليتهاى متوسط و كوجك ـ تحت شُكلبندى سرمايهدارى است. بنابراين، گسترش مؤسسات سهامى با تئورى ماركسيستى تناقضى ندارد بلكه برعكس مؤكداً آن را تأييد مىكند.


مى شود؟ اين بدیده، بيانگر وحدت تعدادى از سرمايههاى كوچك در شكل يك سرمايهى بزرگ توليدى هستند. اين پديده همچجنين نشاندهندهى جدايى توليد از مالكيت سرمايهدارى است. بهعبارت ديگر، اين پديده شكستى مضاعف ـ هر جند در چهارجوب سرمايهدارى

- براى شيوهى توليد سرمايهدارى است. بنابراين، آمارهاى ذكر شده توسط برنشتاين كه مطابق آنها تعداد بىسابقهاى از سهامداران در بنگاههاى سرمايهدارى مشاركت بير بيدا مىكنند جه معنايى دارد؟ اين آمارها بهطور دقيق نشانگر اين واقعيتها هستند: برخلاف قبل، امروزه يك بنگاه سرمايهدارى با جمعى از مرمايهداران مطابقت بيشترى دارد تا با يك سرمايهدار واحد. درنتيجه، مفهوم اقتصادى سرمايهدار ديگر مبين يك شـخص منفرد نيست. سرمايهدار صنعتى امروزه يك شخحصيت جمـى متشكل از صدها و حتى هزاران فرد است. مقولهى "سرمايهدار" خود بهمقولهاى اجتماعى تبديل شده است. بهديگر بيان، اين مقوله در چجهارجوب جامعهى

سرمايهدارى "اجتماعى" شُده است. در اين مورد، جچگونه مىتوان عقيدهى برنشتاين مبنى بر اين كه بديدهى مؤسسات سهامى باعث تفرق و نه تمركز سرمايه هستند را توضيح داد؟ جرا او جِيزى را كه ماركس بهفروكاهيدگى مالكيت سرمايهدارى تعبير مىكند بهعنوان گسترش آن قلمداد مى نمايد؟ اينجا خطاى اقتصادى كوجكى وجود دارد دارد. منظور برنشتاين از "سرمايهدار " مقولفاى مربوط بهتوليد نيست بلكه حقى نسبت بهمالكيت است. بهزعم او، "سرمايهدار" نه يكى واحد اقتصادى كه واحدى مالى است. و نيز براى او، سرمايه نه يكى از عوامل توليد كه مقدار معينى از بول

است. بههمين خاطر است كه او "تراست ريسندكى "انگليس را نه امتزاج ITF... MYF.. برنشتاين، مهندس اسكوز كه مهريهى همسرش براى او مقادير زيادى مههم در بازار بورس مولر بهارمغان آورده يك سرمايهدار است. و بههمين دليل است كه برنشتاين جهانيان را بهصورت خيل سرمايهداران مىبيند. اينجا نيز مشخخص مى شود كه مبناى تُوريكى خطاى اقتصادى او از
 اين عامه حسند سازى است. با تبديل مفهوم سرمايهدارى از روابط توليدى بهروابط مالكيت و از افراد بهجاى كارفرمايان سخن گغتن، برنشتاين موضوع سوسياليسـم را از حوزهى توليد خارج و در حوزهى روابط ثروت ترار مىدهد، بدين معنا كه بهجاى رابطهى بين سرمايه و كار رابطهى بين فقير و دارا را جايگزين مىكند. بهاين طرينّ، بهخير و خوشى از ماركس و انگلس گذر كرده و بهنويسندهى (مرُده بهماهيگير) نقير مىرسيم. اما، در اينجا يك تفاوت وجود دارد. ويتلينگ، غريزهى قابل اعتماد پرولتاريايى خود، در اختلاف بين فقير و ثروتمند و آشتى نابِيرى طبقاتى در شكل ابتدايى، آن را ديد و سعى كرد اين آشتى ناپذيرى را بهابزارى در دست جنبش سوسياليستى تبديل كند. از سوى ديگر، برنشتاين تحقق سوسياليسب را در المكان تُووتمند كردن فقرا مىبيند. بهعبارت ديگر؛ او تحقق سوسياليسبم را از طريت تخفيفـ آشتى نایذيرى طبقاتى و بنابراين بهدست خرده بورزوازى مهكن مى داند. برنشتاين خود را به آمارهاى موبوط به درآمدها محدود نمىكند. !و

آمارهايیى از بنگاههاى ‘‘تتصادى اين كشورها بهدست مىدهد: آلمان، فرانسه، انگليس، سونيسى، استراليا، و ايالات متحده. اما اين آمارها ارتام مeايسهاى مربوط به دورههاى مختتلف در هر كشور نيست بلكه مربوط بهيك دوره در كشورهاى گوناگون است. بنابراين، مقايسهاى از آمارهاى مربوط بهبنگاهها در يك كشور معين در دورههاى گوناگون ارائه نمى شود (به|ستتناء آلمان كه برنشتاين بيوسته تفاوت مىكند) بلكه ارتام مطلت در كشّورهاى مختلف عرضه مىگردد: انگليس
 سرانجام او بهاين جمعبندى مىرسد: "گر چهه اين درست است كه استتمار گستردداى همجْنان در صنايع اعمال مى شود اما با اين وجود، اين واقعيت نشان مى دهد كه ستى در بنگاههايى كه متكى بر استثمار شديد هستند و حتى در كشّورى بهتوسعه يافتگى بروس، تنها نيمى از جحمعيت در توليلد نقش دارند." اين دربارهى آلمان، انگليس، بلزيك، و غيره نيز

صادت است.
برنشتاين معتقد است كه قانون ارزش اضافى ماركس يكـ انتزاع ساده است. چحنين عبارتى در اقتصاد سياسى يك توهين فاحش است اما اگر ارزش اضافى يك انتزاع ساده است و آگر آن فقط بخششى از ذهن است، آنگاه هر شهروند عادى كه خدمت سربازى را گذرانده و مالياتهايش را به موقع چرداخحت مىكند به اندازهى ماركس محق به خلت جرنديات و قانون ارزش خاص خود است. "ماركس اين حت را دارد كه از كيفيت كالاها تنها تا آن لحظهى حلول كهيت كار سادهى انسان در آنها جششمپبوشى كند، همانگونه كه اقتصاددانان مكتب "بوهم ـ جیهوونز "انتزاعى از كيفيت كالاها بدون تو جه به فايدهمندى آنها خلق مىكردند."

بنابراين، به زعم برنشتاين كار اجتماعاً لازم ماركس و فايدهمندى انتزاعى مرجر كاملاً شبيه هم و انتزاع ناب هستند.برتشتاين به كلى فراموش مىكند كه انتزاع ماركس يك اختراع نيست، آن يك كشف امت. اين مفهوم نه در مغز ماركس كه در اقتصاد بازار موجود بود. اين مفهوم نه موجوديتى خيالى كه موجوديتى واقعى و اجتماعى دارد بدان حد واقـى كه مى توان آن را بريد، چِكشكارى كرد، وزن كرد و به شكل پول عرضه نمود. كار انساني انتزاعي كشف شلده به وسيلهى ماركس، در شكل متكامل خود، جيزى جز پول نيست. اين، دقيقاً يكى از بزرگترين كشفيات ماركس است در حالىىه براى همهى اتتصاد سياسىىانان بورزوازى، از اولين مركانتاليستها گرفته تا آخرين كلامييكها، ماهيت

جول به صورت معمايى رمزگونه باقى مانده بود. مكتب فايدهمندى انتزاعى "بوهم - جهوونز" در واتع خیالِبردازى ذهن است. اگر بخواهيم دقيتر بگوييم، اين مكتب مظهرى از چوتى روشنفكرانه و •شخصى است كه مسئول آن نه سرمايهدارى و نه هيِي جامعهى ديگر بلكه، اقتصاد بورزوايى عامهِِسند است. برنشتاين، بوهم و جِهوونز، و همهى جماعت ذهنگرا سرهايشان را بين دستها گرفته و بيست سال يا بيشُتر در برابر معماى بپل مى نشیينند بدون آنكه به راه حلى متفاوت از راه حل كفاشان دست يابند: بول جيز "خوبى "است. برنشتاين همهى فهم خود از قانون ارزش ماركس را از دست داده است. هر كس با اندك دركى از اقتصاد ماركس مىتواند بييند كه بدون قانون ارزش، دكترين ماركس غيرقابل فهم است. يا بهعبارت دقيقتر، براى آن كس كه نمىتواند ماهيت كالا و مبادلهى آن را درك كند كل اقتصاد سرمايهدارى با تمامى اجزاء متصل كنناهى آن قابل فهم نخواهد بود.

در اين جا او واقعاً بهدنبال اثبات جيست؟ او بهدنبال اثبات وجود فلان و بهمان گرايش توسعهى اقتصادى نيست بلكه فقط سعى مىكند كه رابطهى مطلق بين نيروها در بنگاههاى گوناگون را نشان دهد، و يا يا بهعبارت ديگر، سعى در اثبات رابطهاى مطلق بين طبقات گوناگون جامع

دارد.
اكنون اگر كسى بخواهد كه بدين روش ناممكن بودن تحقق سوسياليسم را ثابت كند، استدلال او مى بايست متكى بر آن تتورى باشد كه طبق آن، نتيجهى تلاشهاى اجتماعى بهوسيلهى نيروهاى عددى مادى عناصر دخيل در مبارزه و يا بهعبارت ديگر بهوسيلهى عامل
 بلانكيسم (0) بلند است، خود بزرگترين خطاى بلانكيستى را مرتكب مى شود. اما يك تفاوت نيز وجود دارد؛ بهزعم بلانكيستها با كه گرايشى
 سوسياليسم كاملاً واضح مى نمود. براساس اين امكان، آنها شانس يكـ انقالاب خشونتبار - حتى بهوسيلهى اقليتى كوجك - را مى آزمودند. برعكس آنها، برنشتاين از عدم كفايت عددى و در اكثريت نبودن سوسيالِستها عدم امكان تحققَ اقتصادى سوسياليسـم را استنتاج مىكند، اما، سوسيال دموكراسحى برپايى سوسياليسم را نتيجىى يكي ضرورت بزرگ اتتصادى - و درى آن ضرورت ـ كه بهدرهم كوبيدن سرمايهدارى توسط تودهها مىانجامله مى داند. اين ضروروت، بيش از از هر كجا، خود رادر هرج و مرج حاكم بر سرما يهدارى نشان میىدهد. موضع برنستاين نسبت بهموضوع اساسى هرج و مرج مرج در اقتصاد سرهايهدارى چيست؟ او فقط بحران عمومى را انكار مىكند. او

بحرانهاى جزيى و ملى را رد نمىكند. بهعبارت ديگر، او وجود هرج و عرج عظيم در سرمايهدارى را رد میىند و فقط بهاندكى از آن اشاره میىند. بهقول ماركس، او مثل باكرهى احمقى است كه دربارهى بجهاش مىگو يد: "اما او خيلى كوجولومت" ". اما بدبختى آن است كه در مورد مسـلهاى جون هرج و مرج اقتصادى، كم و زياد تفاوتى ندارد و هر دو بهيكسان بد هستند. اگر برنشتاين بههمين اندك هقدار از اين هرج و مرج اذعان دارد، مىتوانيم با استفاده از مكانيسـم اقتصاد بازار بهاو ثابت كنيـم كه هـين مقدار اندك بهويزگى هاى غريبى منجر مى شود كه وازگونى را در جى دارد. اما اگر برنشتاين اميلدوار بهتغيير اين اندك هرج و’ مرج بهنظم و
 اساسـى اقتصاد سياسـى بورزوازى كه شيوهى مبادله را مستقل از شيوهى توليد مى داند، خواهد شد. اين جا، جاى آن نيست كه توصيفى مفصل از سرگشتگگى اعجابآور برنشتاين در مورد اصول ابتدايى اقتصاد ميـاسى بهدست دهيم. ا ا چرسشتى وجود دارد كه ضرورى امـت بهآن بِاسخخى فورى داد. اين همان پرسشیى است كه مسائل اسامسى يبرامون هرج و مرج سرمايهدارى ما را بهآن رهنمون مى سازد. برنشتاين اعلام میدارد كه قانون ارزش اضافى ماركس انتزاع سادها بيش نيسـت. هر كسى با فهم كمى از اقتصاد ماركس مىتواند بييند كه بدون قانونارزش، آموزهى ماركس نامفهوم خواهد بود. يا اگر بـخواهيم بهطور مشخصتر بگوييمه بدون قانون ارزش اضافى درك ماهيت كالا و مبادلهى آن غير مـكن خواهد بود و كل اقتصاد سرمايهدارى با همهى تناقضات آن معمايى باقى خواهد ماند.

ماركس دقيقاً با كدام كليد دِر اسرار بديدهى سرمايهدارى راگشود و مسانُلى را حل كرد كه بهمغز بزرگترين اقتصاددانان كلاسيك بورزوازى حتى خطور نكرده بود؟ اين كليد، درك او از اقتصاد سرمايهدارى بهصورت بديلـاه تاريخى بود كه فئو داليسـم را در بس و سوسياليسِم را در بيش داشت. اين درك با بهترين ادراكات اقتصاددانان كلاسيك تفاوت داشت. راز تُورى ارزش ماركس، تحليل او از مسئلهى چول، تئورى سرمايه، تئورى نرخ مسود، و نتيجتاً تتورى او دربارهى كل سيستم اقتصادى موجود در خصلت گذرای اقتصاد سرمايهدارى و اجتنابنابٍذيرى وازگونى سرمايهدارى و استقرار سوسياليسـم است، و البته اين دو، وجوه متفاوت يك بديدهى واحدند. تنها بهخاطر آن كه ماركَس بهسرمايهدارى از ديدگاهى سوسياليستى و تاريخى نگريست، او توانست از نمادهاى نامغهوم اقتصاد سرمايهدارى رمزگشايى كند. و دقيقاً بهخاطر برگزيدن ديدگاهى سوسياليستى بهمثابهى نقطهى عزيمت تحليلش از جامعهى بورزواياى بود كه ماركس توانست شالودهى علمى جنبش موسياليستى را بیىریى كند.
اين مقياسى است كه با آن نظرات برنشتاين را مى سنجيم. او پيوسته از "دوآليسبم " موجود در سرما يه، اتر تاريخي ماركس، گله مىكند. اين اثر مايل است كه اثرى علمى باشد و در همان زمان تزى را انبات كند كه مدت مديدى بيش از نوشته شدن سرمايه برداخته شده بود، تزى كه مبتنى بر طرحى است كه دربردارندهى نتايج مطلوب نويسنده است. بازگشت بهمانيفست كمونيست (كه جیيزى جز آمال سوسياليستها نيست!) نــاندهندهى وجود ردِّاهايى از اتوبيسسم در آموزهى ماركس است. " امـا "دو آليسـم " ماركس جیيست بهجز آيندهى سوسياليستى و حال

سرمايهدارى؟ دوآليسم ماركس موجوديت سرمايه و كار، موجوديت بورزوازى و چرولتارياست. اين دوآليسم انعكاس دوآليسـم موجود در جامعهى سرمایِدارى است، دوآلِيسم آشَتى نايْذيرى طبقاتى موجود در نظم اجتتماعى است.
ادعاى برنـّتاين در مورد دوآليسم نظرى ماركس بهع

 سوسياليسم نقط يك اتوبياست. اما مونيسم برنشتّاين جيزى است است جز وحدت' جاودانهى رئم سرمايهدارى، وحدت سوسياليست سابقى كه هدفش را تقبيح مىكند و در جامعهى سرمايهدارى واحد و و تغييرنانذير بددنبال تكامل انسانى میگردد.
برنشتاين، در ساختار اقتصادى سرمايهددارى تحولى كه منجر


 مجبور است سوسياليسم را از مرحّلدى تاريخى معينى از تكامل اجتماعى به "اصلى " انتزاعى تغيير دهد.
بههمين دليل است كه "اصل تعاونى " ـ تزريق اندك مقدارى از
 نه امتيازى بهآيندهى سوسياليستى جامعهى سوسياليستى كه امتيازى بد كذشتهى سوسياليستى خود برنشتاين است.

## فصل شفتم

## تعاونى ها، اتحاد يهها، دموكواسى

سوسياليسم برنشتاينى بهكارگران يششنهاد مىكند كه در دارايى
 جگونه خلق مىشود؟ معالهى او در نيوزايت (مسانـل سوسياليـــم) تنها شـامل اشاراتى گنگ بهموضوع است. اما اطلاعات كافى را مىتوان در در در در در كتاب او يافت.

سوسياليسم برنشتّاين قرار است با اين دو ابزار محقق شُود:

 دارد و ابزار دوم سود تجارى را.

 اجتماعى شُده در درون مبادلهى سرمايهدارى توصيف كرياردي

رقابت حاكميت كامل منانع سرمايه بر فرايند توليد ـيا يا همان استنمار بـي بـي


فرايند توليد خود را بهراههاى زير مى نماياند: كار تشديد مى شود، كار
 كار بهاستخدام درمى آيد يا بهدرون خيابانها يرتاب میى

 دربرابر ضرورت تناقض آلود اتخاذ مطلقگرايىى قرار مىگییرند. آنها مجبورند نسبت بهخودشان نقش كارفرمايان سرمايهدار را بازى كنند، و اين دليل معمول شكـست تعاونىهاى توليدى است كه يا تبديل بهبنگاههاى خالص سرمايهدارى مى شوند و يا درصنورتى كه تفوق منافع
 برنشتاين خود از اين واقعيتها آگاهى دارد اما واضح است كه آن آنها


 جز رزيم طبيعى مظلقگرايانهى سرمايهدارى نيست كـيس كه كارگران بهو نـى توانند آن را بر عليه خودشان به كار گيرند.
 مرمايهدارى باقى بمانند كه با ميانبُرى تناقضات بين شيوهى توليد و شيوهى مبادلهى مرمايهدارى را از ميان بردارند، و اين تنها در سالتى ممكن است كه آنها بهطور مصنوعى خود را از زير نفوذ قوانين رقابت آزاد خارج كنند، و اين نيز فقط در صورتى ميسر است كه آنها قبلاً از وجود مصرفكنندگان معينى، يا بهعبارت ديگر، از بازار ثابتى مطمئن باشُند.

تعاونى هاى مصرفى مىتوانند اين خلمت را در حت برادرانشان، تعاونى هاى توليدى، انجام دهند. برنشتاين در اينجا ـ و نه در تمايزى كه او ينها يمر بين تعاونى هايى كه توليد مىكنـد و تعاونى هايى كه مىفروشند ـ سرّ خود را مى جويد: توضيحى براى شكست بلا|ستثناى تعاونى هاى توليدى كه بهطور مستقل كار مىكنند و بقاى آنانى كه با سازمانهاى مصرفكنندگان حمايت مى شوند. اين درسست است كه امكان مو جوديت تعاونى هاى توليدى در درون سرمايهدارى وابسته بهامكان موجوديت تعاونىهاى مصرفى است. بنابراين، .حوزهى عمل دستهى اول در بهترين حالت بهبازارهاى محلى كو جكى و تولِد افلامى كه بلاواسطه مصرف محى شوند، بهويرُه محصولات غذايى محدود مىشود. تعاونى هاى مصرفى و بهتبع آن تعاونى هاى توليدى، از فعاليت در مهمترين رشتههاى توليد سرمايهدارى از قبيل نساجى، معدن̣، صنايع فلزى و نفت، ماشمينسازى، لكوموتيوسازى و كبتّتى سازى مستثنى هستند. تنها بههمين دليلـ و حتى اگر براى لحظهاى خصلت دو رگه بودن تعاونىها را نراموش كنيمـ تعاونى هاى توليدى نمى توانند بهعنوان ابزارى جدى براى تحول اجتماعى عمومى نگريسته شوند. تأسيس تعاونى هاى توليدى در مقياس وسيـع مبتنى بر فرض درهـم شُستن بازار جهانى و خردكردن اقتصاد جهانى كنونى بهحوزههاى كو حك توليد و مبادله است و انتظار دارد كه سرمايهدارى بهشدت توسعه يافته و گسترده شدهى حاضر بهاقتصاد تجارى سدههاى ميانه بازگردد. در درون جههارجوب جامعهى فعلى، نقث تعاونىهاى توليلدى بهضمانٌم سادهى تعاونى هاى مصرفى محلود شده است. بر اين مبنا، بهنظر مى رسد كه تعاونى هاى مصرفى نقطهى آغاز تغيير اجتماعى هستند.

اما اصلاح جامعه بهوسيلهى تعاونى ها، تهاجمى عليه توليل سرمايهدارى نيست، بهبيان ديگر حملهاى عليه پايههاى اصلى اقتصاد سرمایهدارى نيسـت، اين روش تنها مبارزهاى عليه سرمايهى تجارى بهويزه سرمايههاى كو جك و متوسط تجارى است. اين حملهاى است كه فقط شاخ و برگ درشت سرمايهدارى را مورد هدف قرار مى دهد. طبت عقيدهى برنشتاين، اتحاديهها نيز ابزار تهاجم بهسرمايهدارى در حوزهى توليل است. تاكنون نشان دادهايم كه اتحاديههاى صنغى نمى توانند كارگران را قادر بهاعمال نفوذ بر توليد كنند. اتحاديههاى صنفى نمىتوانند نه ابعاد توليل و نه
بيشرفت تكنيكى توليد را تحيين كنند.

دربارهى جنبهى خالص اقتصادى "مبارزهى نرخ دستمزد عليه نرخ سود" عبارتى كه برنشتاين آن را فعاليت اتحاديههاى صنغى مىنامد بسيار مىتوان سـخن گفت. اين مبارزه نه در آسـهان بلكه در جهارجوبى، بهخوبى، تعريف شدهى قانون دستمزددها رخ مى دهد. فعاليت اتحاديهاى

قادر بهخنتى كردن قانون دستمزدها نيست.
طبت عقيدهى برنشتاين، اين اتحاديههاى صنفى هستند كه در مبارزهى عمومى براى آزادى طبقهى كارگر حملهى واقعى عليه نرخ سود صنعتى را رهبرى مىكنند. برنتتاين همجنين معتقد است اتحاديه ها وظيفهى تبديل نرخ سود صنعتى به "نرخ دستهزدها" را دارند. اما واتعيت اين است كه اتحاديههاى صنفى كمترين توان را براى تهاجم عليه سود دارند. اتحاديهها جيزى بيش از دناع سازمان يانتهى نيروى كار عليه تهاجم سود نيستند. آنها بيانگر مقاومت طبقهى كارگر در برابر ستم اقتصاد سرمايهدارىاند. از سوى ديگر، كاركرد ديگر اتحاديهها تحت تأثير قرار دادن وضعيت

بازار نيروى كار است. اما اين تأثير بهطور بیوسته مغلوب برولتريزه شدن لايههاى ميانى جامعهى ما_ فرايندى كه دانماً نيروى كار بهبازار مى فرمـتدمى شـود. كاركرد دوم اتحاديه ها بهبود بخشيدن شرايط كارگران اسـت. اما، اين سهمه نيز دراثر مرنوشـت مقدر فرايند طبيعى رشد بهرهورى نيروى كار كاهش مىيابد. براى فهم اين موضوع نيازى نيست كه ماركسيسـت باشيد. كافى است كه كتاب در" توضيح مسُلهى ابتماعى اثر
رودبرتوس "(4) را بخوانيد.

بهعبارت ديگر، شرايط عينى جامعهى مرمايهدارى دو كاركرد اقتصادى اتحاديه ها را به كارى از نوع كار سيسيفوس " تبديل مىكند كه با اين وجود غير قابل جششمبوشّى اسـت. زيرا در نتيجهى فعاليت اتحاديهاى، قانون دستمزد سرمايهدارى اعتبار خود را حفظ مىكند و گرايش نزولى

توسعهى اقتصادى فلج و يا بهبيان دقيت تر تضعيف مى شـود. در هر حال، تبديل اتحاديه بهابزارى براى كاهش تصاعدى سود بهنفع دستمز د بر دو بيشفرض از شـرايط اجتهاعى امستوار است: نخسـت، توتف برولتريزه شدن اتشار ميانى جامعه. دومه توقف رشد بهرهورى كار. هر دوى اين جيشفرضه ها بازگشتى بهشرايط ماقبل سرما يهدارى است. تعاونى ها و اتحاديهها كاهلاُ ناتوان از متحول كردن شيوهى توليد مسرمايهارى هستند. برنشتاين اين را بهدرستى- گر چه بهطريقى مغشوش- مى داند. زيرا |و بهتعاونى ها و اتحاديهها بهعنوان ابزار كاهش سود سرمايهداران و بنابراين بهبود وضع كارگران مى نگرد. بدين طريق، او



از مبارزه عليه شيوهى توليد سرما يهدارى دست مىكشد و تلاش مىكند كه جهت مبارزهى جنبش سوسياليستى را عليه "توزيع سرمايهدارى"

 نمى توان انكار كرد كه علت مستقيمى كه تودههاى مزدم را بهجنبش سوسياليستى هدايت مىكند دقيقاً شيوهى توزيع "ناعادلانهى" سرمايهدارى است. هنگامى كه سوسيال دموكراسى براى سوسياليستى كردن تمام اقتصاد مبارزه مىكند، در واقع تهايل خود برانى توزيع "عادلانه" ثروت اجتماعى را نيز آشكار مى مـازد. اما، طبق گفتهى ماركس شيوهى توزيع هر عصر معين نتيجهى طبيعى شيوهى توليد آن عصر است. سوسيال دموكراسى عليه توزيع در چهارچوب توليد سرمايهدارى مبارزه

 سوسياليستى از طريق نابود كردن شيوهى توليد سرمايهدارى است. روش برنشتاين، برعكس بيشنهاد مبارزه عليه شيوهى توزيع سرمايمددارى بهاميد استقرار تدريجى شيوهى توليد سوسياليستى را مى دهد.


 وهله دوم، تحول سوسياليستى توليد براى او معلول و نه علت توزيع است. او نمىتواند پايهاى ماترياليستى براى برنامهاش مهيا كند زبرا او

تاكنون اهداف و ابزار جنبش براى سوسيـاليسم و بنابراين شرايط اقتصادى آن را كنار گذارده است. درنتيجه، او مجبور است كه براى خود بایهایى ايده آليستى بسازد.
برنشناين گله مىكند: "جرا بايد سوسبالِيسم را بهعنوان نتبجهى يك الجبار افنصادى معرفى كنبم؟" و "حچرا بايد فهم انسـان، احسساس او براى
 برنشتاين مديون اختيار انسان است؛ اختيارى كه نه بهخاطر ضرورت اقتصادى - زيرا كه اين اختيار تنها يك ابزار است ـ بلكه بهخاطر درك انسان از عدالت و بهخاطر ايدهى عدالت انسان عمل مىكند. يس با خحر و خوشى بهاهسل عدالت ـاين اسب قديمى كه مصلحين ارض كه در اعصار متمادى بهدليل نقدان وسايل تاريخى حمل و نقل بر يشّت آن تلو تلو خوران بهيسش رفتهاند ـ بازگشت مىكيـيم. ما بهرسينات گلهمند بازمىگرديم كه دن كشيوت تاريخ بر پشت آن جهار نعل بهسوى اص:الح بزرگ جهان بيش مىتاخت و هر بار با چشممان تيره و تار بهخانه برمىگشت.
ديدن رابطهى بين فقير و غنى بهعنوان مبناى سوسياليسـم و تلقى اصل تعاونى بهمثابهى محتواى سوسياليسمه، و "عادلانهترين توزيع" بهصورت هدف آن و ايدهى عدالت بهصورت تنها توجيه تاريخى سوسياليسم، نوعى از سوسياليسم را تشكيل مى دهند كه پنجاه سال قبل وتلينگ با صدها بار نيرو و حرارت بيشتر از آن دفاع مىكرد. اما بههر حال، نبوغ آن خياط قادر نشد كه سوسياليسـم علمى را درك كند. اگر

امروزه أين مغهوم بهوسيلهى ماركس و انگلس متلاشى شده است ولى نيم قرن بيشّ بهعنوان آخرين كلام علوم اجتماعى وصلهيّهينه كارى و تحويل پرولتاريا مىشد. البته اين تبحر خياط را مىرساند اما نشانى از نبوغ در آن يافت نمى شود.اتحاديههاى صنفى و تعاونى ها بِشتوانهى اقتصادى تُورى تجديدنظرطلبى هستند. شرايط اجتماعى مورد نياز تجديدنظرطلبى رشد دموكراسى است. از نظر برنتستاين، مظاهر موجود
 لحظهاى مىيبند و معتقد است كه در تدوين دستورالعمل هاى كلى جنى

كارگرى اين بِيدهها را نبايد در نظر گرفت. از ديد برنشتاين، دموكراسى مرحلهى اجتنابجذِير تكامل جامعه
 بزرگ تكامل تاريخى است كه تمامى نيروهاى حيات سياسى براى تحقق آن در تلاشند، الما تز برنشتاين كاملاً خطاست. اين درك كه با تأكيدى مطلقكرايانه بيان مىشود و بهصورت نوعى عوامانهسازى خرده بورزوزى ماحصل مرحلهى كوتاهى از تكامل بورزوازى است كه بيست ور وـي بنج يا سیى سال گذشته را در برمیگیرد. هنگامى كه تكامل تاريخى دموكراسى راكمى دقيقتر بررمسى مىكنيم و در همان زمان تاريخ عمومى سياسى سرمايهدارى را مورد توجه قرار مى دهيم بهنتايج كاملاً متفاوتى دست مىيابيم.
دموكراسى در اغلب شكلبندى هاى متفاوت نيز يافت شده است:
 اشتراكى سدههاى ميانه و بهطريق مشـابهى، سلطنت مطلقه و مشروطه نيز در نظامهاى اقتصادى متفاوتى يافت شدهاند. هنگامى كه سرمايهدارى در

مدههاى ميانه زاده شد و نخختين توليد كالايى صورت گرفت، سرمايهدارى بهيك قانون اساسى دموكراتيك در جوامع شهرى متوسل شد. بعدها، هنگامى كه مسرمايهدارى وارد مرحلهى مانوفاكتورى شد، سرمايهدارى، سلطنت مطلقه را به شكل سياسى مطلوب برگزيد. و سرانجام، در دورهى اقتصاد صنعتى توسعه يافته، سرمايِدارى در فرانسه جمهورى دمركراتيك را بهسال سِلطنت مطلقهى نابِلثون اول، سلطنت نجبا در دورهى بازگشت ( ( بورزوايی لويى فيليبپ سـيس دوباره جمهورى دموكراتيك، سلطنت نإِلثُون سوم و سرانجام برای بار سوم جمهورى را برقرار كرد. در آلمان، تنها نهاد حقيقتاً دموكراتيك ـ حت رأى عمومى - نتيجهى بيروزى بورزُواليبراليسبم نبود. آن، درواتع ابزارى براى يك كاسه كردن دولتهاى كوجك بود. تنها بهاين مفهوم اين حت رأى براى تكامل بورذوازى آلمان اهميت دارد و الاً بورزورازى آلمان خود راكاملاً با يكى سلطنت مشرو وهى نيمهنئودالى دلخوشّ كرده بود. در روسيه، سرمايهدارى مدت مليدى تحت يك رزيم استبداد مطلقهى شرقى نضج و نمو بيلا كرد بدون آنكه بورزوازى ذرهاى تمايل براى دموكراسى از خود بروز دهد. در اتريش، حت رأى عمومى بيش از هر جچيز حاشيهى امنيتى براى سلطنت رو بهسقوط و فروباشى بود. در بلزيك، كسب حت رأى عمومى توسط جنبش كارگرى بدون شك نتيجهى تضعيف نظامىگرى مشلى و وضعيت خاص جغرافيايى و سياسى كشور بود. در اينجا نيز اين "خرده دموكراسى " جیزى نبود كه بورزوازى آن را تصاحب كرده باشد بلكه اقدامى بود عليه بورذوازى. در يك بررسىى دقيقتر خواهيم ديد كه بيروزى مداوم دموكراسىى كه

بهزعم تجديدنظرطلبى و بورزوا ليبراليسم قانون سترگ جامعهى بشرى و مشخصاً تاريخ نوين است، شبحى بيش نيست. هيجَ رابطهى مطلق و كلى بين توسعهى سرمايهدارى و دموكراسى نمى توان برقرار نمود. شكل بندى نيّ سياسى يك كثّور معين هميشه تابعى از تركيب عوامل سياسى موجود داخلى و خارجى است. اين شكلبندى سياسى در چهارجوب خود گسترهى گوناگونى از سلطنت مطلقه گرفته تا جمهورى دموكراتيك را

اجازه مى دهد.
بنابراين، ما بايد اميد بهاستقرار دموكراسى بهمثابهى قانون عمومى تكامل تاريخح، حتى درون جهارجوب جامعهى مدرن، را بهكنارى نهيم. با بازگشت بهمرحلهى كنونى جامعهى بورزوايی، همچجنين خواهيم دانست كه برخلاف تصور برنشتاين، عوامل سياسى بيشتر باعث شـدهانـ كه جامعهى بورزوايى حتى دستاوردهاى دموكراتيكى را كه تاكنون بهدست آورده است، كنار بگذارد. نهادهاى دموكراتيك توان خود تا نفس آخر را براى تكامل جامعهى

 دولتهاى مدرن خلق شوند (مانند آلمان و ايتاليا) اما اكنون ديگر آنها ضرورتى ندارند. بدينسان، توسعهى اقتصادى نياز بهبهبود ارگانيك درونى را برطرف كرده است.
دربارهى تحول تمامى ماشين ادارى دولتى از مكانيسم فئودالى
 داشُت. در حالى كه اين تحول بهلحاظ تاريخى از توسعهى دموكراسى

"عناصر" خالص دموكراتيك جامعه، نظير حت رأى عمومى و شكل جمهورى دولت بدون وجود دستگاه ادارى، يا ماليهى دولتى، قادر بهحيات نيستند. از سوى ديگر، سازمان نظامى بازگشت به|شكال ماقبل انقلاب مارس " را لازم مى،بيند.
اگر ليبراليسـم براى جامعدى بورزوايى مطلقاً بى فايده شده است، با اين وجود، از نقطهنظً ديگرى به مانعى در برابر سرمايهدارى تبديل شلـه است. دو عامل كاملاً بر حيات مياسى دولتههاى معاصر سايه انكنده است: مياست جهانى و جنبس كارگرى، و هر يک از اين دو، يک جنبهى

متفاوت مرسلهى كنونى توسعهى سرمايهدارى است. در نتيجه، توسعدى اقتماد جهانى و تشديد و تعميم رقابت در بازار جهانى، نظامىگرى و مياست قايتهاى توبتدار بهابزارى در مياست جهانى و عاملى قطمى در حيات درونى و بيرونى دولتهاى بزرگ تبديل شده است. جهانى شدن سياست و نظامىگرى گرايشى رشد يابنده در مرحلهى كنونى مسمايهدارى است. بنابراين، براساس يك نتيجهگيرى

منطقى، دموكراسى روندى نزولى را طى خواهد كرد. در آلمان، دورهى تسليح بزرگ در ایشا آغاز شد و جهانى شدن مياست آلمان با اشغال كيانو - جئو افتتاح گشت. با اين تحول، آلمان فوراً مجبور بهدادن اين قربانى ها شل: زوال ليبراليِسم و نزول حزب مركز و تبديل آن از حزب ایپزيسيون بهحزبى در دولت. انتخابات اخير رايشتاك در 19•V كه تحتالنّعاع مياست استعهارى آلمان برگزار شد درواتع به خاكسٍِارى تاريخیى ليبراليسـم آلمانى بود.


اگر جهانى شدنِ سياست بورزوازى را بهآغوش ارتجاع مى اندازد، اما صحنهى سياست داخلى بهيمن خيزش طبقهى كارگر جيز ديگرى اري مى گويد. برنتنتاين با سخن گغتن از "اسطوره" "سوسيال دموكراسى كه
 كارگر اشاره مى دارد ـ و باعث بى رونق شدن بورزوازى ليبرالل مى شـوده
 كه هدف سوسياليستىاش را كنار گذارد تا ليبرالهاى تا سرحد انـ مرگ ترسيده از سوراخ موشهاى ارتجاع بيرون آيند. با اشاره بهاين كه سركوبى جنبش سوسياليستى كارگرى شرط امساسى بعاى دموكراسى بورزوازى
 كامل با روند درونى توسعهى جامعهى كنونى قرار دارد. در همان انـى
 اما در همان موقع او جيز ديگرى را نيز ثابت مىكند. با اعلام آن كه رد هدف سوسياليستى شرط اساسى احياى دموكراسى بورزوازى است، او نشان مىدهد كه اين ادعا كه دموكراسى بورزوازى شرط ضرورى
 استدلال برنتشاين در دور باطلى خود را از پا مىاندازد و نتيجهى استدلالث. مقدمات آن را مى بلعد. راه حل كاملاً سادهأى وجود دارد؛ با توجه بهآن كه ليبراليسم بورزوايى از ترس جنبش رو بهرشد جنبش كارگرى و هدف نهايى آن قالب تهى كرده است نتيجه مىگيريم كه جنبش كارگرى سوسياليستى يگانه
 سوسياليستى را تشكيل. نمىدهد. بايد چنين نتيجه گيريم كه دموكراسى

پشـتوانهاى ندارد. بايل نتيجه بگيريـم كه جنبش سوسياليستى نه تنها بهدموكراسیى بورزوايیى بسته نشله كه برعكس اين سرنوشت دموكراسى است كه بهجنبش سوسياليستى بستگى بيدا كرده است. از اين نكته بايد نتيجه بگيريـم كه همان طور كه جنبش سوسياليستى بهاندازهى كافى قدرتمند مى شود تا عليه عواقب ارتجاعى جهانى شـدن سياست و متروك گذاردن دموكراسى بهدست بورزوازى بهنبرد برخيزد، دموكراسى شانس بينتّر براى بقا را از دست مى دهد. كنسى كه تصميم بهتقويت دموكراسىى مى گیرد درواقع بهتقويت و نه تضعيف جنبش سو سياليستى كمك مىكند. كسى كه نبرد براى سوسياليسـم را ترك مىكند هم جنبش كارگرى و هم دموكراسیى را بهفراموشى مى سشارد.

## فصل هشته

## كسب قدرت سياسى

سرنوشت دموكراسى بهسرنوشُت جنبش كاركرى بسته امت. اما توسعهى دموكراسى، انقلاب پروكلتاريايى بهمعناى كسب قدرئرئ بدوسيلىى كاركران را امرى زائد يا غير ممكن مىكند؟ برنشتاين اين يرسس رابرا با سبك و سنگين كردن ديقيق جوانب بد اصلاحات اجتماعى و انقلاب اجتماعى باسخ مى دهـد بههمان طريقى كه دارحين يا فلفل در يك فروشگاه تعاونى مصرف توزين


 بيشرفت تاريخى و انقلاب را بهشكل روش سريع اين بيشرفت مى شناسد. از نظر او، قانونگذارى نيرويى روشمند و انقلاب نيرويى لحظهاى است.

مدت مديدى است كه مى دانيم اصلاحطلب خردهبورزُوا جوانب "خوب" و "بد" هر جيزى را بيدا مىكند. او از هر علفى ذرهاى بداندندان مى گيرد، اما مسير واقعى حوادث كم متر تحت تأثير حنين تلفيقى از خوب ور

بد قرار مى گيرد. انبان كوجك بهدقت جمع آورى شده "جوانب خوب" جيزها با اولين تلنگر تاريخ وازگون مى شیود. از لحاظ تاريخى، كاركرد اصالاحات قانونى و روش انقلابى تحت تأثير پديدههايى بسيار عميقتر از از

 فزايندهى طبقهى بالنده تا لحظهاى كه بهاندازهى كافى قدرتمند شور شود كه قدرت سياسى را قبضه كند و سيستم قضايى موجود را نابود و سيستم مطلوب خود را بنا سازد، قَار مىگيرد. با داد و فرياد راه انداختن عليه كسب قدرت مياسى بهاين بهانه كه آن يكى تئورى خشونت بلانكيستى است. برنشتاين از بخت بد خويش آن حيزى را خطاى بلانكيستى مى داند
 جوامع انسانى كه مبارزهى طبعاتى محتواى اساسـى تاريخ آنها را تسُكيل مى دهد، كسب قدرت مياسى همواره هدف تمامى طبقات بالنده بوده است. اين، نقطهى آغاز و بايان هر دورهى تاريخیى است. اين را مىتوان در
 مبارزهى نجباى سدههاى ميانه عليه اسقف ها ولى ونيز در مبارزهى بيشهوران ساكن شهرهاى سدههاى ميانه عليه نجبا ديد. در دوران جديد، تلاش براى كسب قدرت سياسى را در مبارزهى بورزوازى عليه فئوداليسم

اصلاحات قانونى و انفلاب روشه هاى متفاوت تكامل تاريخى نيستند كه بهدلخواه آنها را از روى پيشخخوان تاريخ، مانند زمانى كه سسهاى گرم و سرد را انتخاب مىكنيد، دستحَين كنيد. اصالاحات رمات قانونى و انقالاب، عوامل گوناگون مؤثر در تكامل جامتعهى انسانى هستند.

آنها يكديگر را مشروط و تكميل مىىنند، و در همان زمان نظير تطب شـهال و جنوب و بورزوازى و پرولتاريا بهطور معكوس يكـديگر را نفى

مىكنند.
هر قانون اساسى محصول انقلاب است. در تاريخ طبقات، انقلابـ عمل چديد آورى مياسى است، درحالى كه قانون، بيان مياسى زندگى يك جامعهى پدیل آمده است. تلاش براى اصالاحات برخلاف روند تاريخحى است. تحول اجتماعى و اصصلاحات قانونى، نه برحسبب طول زمان آنها كه براساس محتواى آنها از هم متمايز مى شونل. سرّ تغيير تاريخحى از طريت قدرت سياسيى دقيقاً در تحول از تغييرات سادهى كمى به كيفيتى جليد، يا بهبيان مشخصتر، در گذر از يك دورهى تاريخیى در يك شكل معين جامعه بهشكل ديگر نهفته است. بنابراين كسانى كه خود را حامى روش اصالاحات قانونى در مقايسه باكسب قدرت سياسى و انقلاب اجتهاعى مى دانند واقعاً به دنبال انتخاب راههى آرامتر، ْمسالمتتجويانهتر و كندتر بهسوى همان هدف انقلاب نيستند بلكه آنها هدنى متفاوت را انتخاب مىكنند. در عوض تلاش براى تأسيس يك جامعهى نوين، آنها بهدنبال ايجاد تغييرات سطحى در جامعهى كهن هستند. اگر مغاهيم مياسى تجديدنظرطلبى را دنبال كنيم بههمان نتيجهى حاصل از بيگيرى تئورىهاى اقتصادى تجديدنظرطلبى دست مىيابيه. با اين كار، برنامهى ما ديگر نه برنامهاى براى تحقت سوسياليسـم و نابودى سيستم كارمزدى بلكه برنامهاى براى اصلاح مرمايهدارى و تخفيف استتهار خواهد شد، بهعبارت ديگر هدفـ ما بهجاى نابو دى مر مايهدارى نابودى معايب سرمايهدارى را دنبال خواهد

آيا نقش مكمل اصلاحات قانونى و انقالاب تنها قابل بحث درمورد مبارزهى طبقاتى در گذشته است؟ آيا اكنون مى توان گفت كه در نتيجهى تكامل سيستم قضايى بورزوازى حركت جامعه از يكـ مرحلهى تاريـخى بهمرحلهى ديگر از طريت اصلاحات قانونى انجام مى گيرد و آنطور كه برنشتاين مىگوید كسب قدرت دولتى بهوسيلهى پرولتاريا به "عبارتى تو خالىى "تبديل شده است؟ حقيقت درست خلافت اين نظريه است. جیه جيزى باعث تمايز جامعهى بورزوايى از ساير جوامع طبقاتى -از جوامع باستانى گرفته تا نظم اجتماعى سدههاى ميانه - مى شود؟ اين تمايز دقيقاً از اين واقعيـت برمى خيزد كه ملطهى طبقاتى نه بر "حقوت كسبـ شده " كه بر روابط واقمى اقتصادى استوار است و "كارمزدى " نه رابطهاى حقو قى كه يك رابطهى اقتصادى خالص است. در سيستم قضايی موجود هيَ فرمول قضايى كه سلطهى طبقاتى را توجيه كند وجود ندارد. رگههايى از جنين فرمولهايى كه سلطهى طبقاتى را توجيه مىكنند (نظير آنحه در مورد خدمتكاران موجود است) بعايايى از جامعهى نئودالى هستند. درحالى كه "بردگى مزدى " بهصورت قانون بيان نشده است جِگونه مى توان آن را به"طريت قانونى" ملغى كرد؟ برنشتاين خود را در مو قعيت اوسِبنسکى، پليس روس، مىىبيند كه گفت: "فى الفور سعى كردم يقهى يارو را بگیرم! اما چحى ديدم؟ مردكهى لعنتى يقه نداشت!" و اين دقيقاً همان مخمصهاى است كه برنشـتاين در آن قرار دارد. "همهى جوامع بيشين بر آشتتى نابذِيرى بين طبقهى ستمگر و طبقهى تحت ستم استوار بودهاند " (مانيفست كهونيـتت). اما در مراحل بيش از جامعهى مدرن، إين آشتى نابِذيرى در روابط قضايى بيان مى شد و بهویزَه

بههمين دليل مى توانست تا درجهى معينى جايى براى روابط نوين در جهارحوب جامعهى كهن را ممكن مىسازد. "در اوج دورهى مسرواز، مرف مىتوانست خود را بهرتبهى عضوى از جامعهى شهرى ارتقاء

دهد، "(مانيفست كمونيست).
جِگونه جِنين جییزى ممكن بود؟ بهدليل وجود همهى امتيازات فئودالى در محيطهاى شهرى؛ حت بيگارى كشيدن، حت بوشيلن لباسهاى خاص، ماليات بر ارث، حت ارباب براى تصاحب بهترين قلعهها، دريافت خراج، ازدواج هاى اجبارى، حت جانشينى و غيره كه روى هـم نظام مسرواز را شكلى مى داد. بههمان طريق، بورزوازى كوجچك سدههاى ميانه مىتوانست خود را بهسطع بورزوازى ارتقاء دهد، گو اينكه هنوز زير يوغ مسلطهى نئودالى قرار داشت (مانيفست كمونيست). اما با جه ابزارى؟ با الغاى رسمى جزيى يا شل كردن تيود حقوقى، با تحول فزايندهى ماليه و ارتش. درنتيجه، أگر مسئله را از ديدگاهى انتزاعى و نه تاريخى بررمسى كنيم مى توانيمه، طبت روش اصالحطلبانه، معبرى قانونى از جامعهى نتودالىى بهجامعهى بورزوايیى تصور كنيم. اما در عالم واتع جهه مىيينيم؟ در عالم واقع مى بينيم كه اصلاحات قانونى نه تنها ضرورت كسبـ قدرت سياسى بهوسيلهى بورزوازى را نفى نكرد بلكه برعكس شرايط را براى اين تغيير مهيا و جامعه را بهآن سو هدايت كرد. تحولا رسمى سياسمى ـ اجتماعى

براى الغاى بردهدارى و نيز نابودى كاملِ فئوداليسم ضرورى بود. اما اكنون شرايط كاملاً متفاوت است. اكنون هيج قانونى كه برولتاريا را بهتسليم بهيوغ سرمايهدارى مجبور كند، وجود ندارد. نقر و نداشتن وسايلـ, توليد برولتاريا را مجبور بهتسليمم شدن مىكنل. و نيز، هيج قانونى

در دنيا وجود ندارد كه بتواند وسايل توليد را در اختيار برولتاريا، مادامى كه در چهارحوب جامعهى سرمايهدارى زندگى مىكند، قرار دهد زيرا ندا نه قوانين كه تكامل اقتصادى مالكيت وسايل توليد را از توليد كنندگان سلب كرده است. استتمار مو جود در سيستم كارمزدى نيز مبتنى بر هيّي قانونى


سطع دستمزدها نه با قانونگذارى كه با عو.امل اقتصادى تعيين مى شود. چديدهى استئمار سرمايهدارى نه بر قواعد قانونى كه بر اين واقعيت ناب اقتصادى استوار است كه نيروى كار، علاوه بر ساير ويزگى هايش، كالايى است كه ارزشى را خلق مى الند كه بيش از از ارزش مصرف شده، بهشكل مايحتاج كارگر است. بهطور خلاصه، روابط بنيادى سلطهى سرمايهدارى را ندىتوان بهوسيلهى اصلاحات قانونى و در جهارجوب جامعهى سرمايهدارى متحول كرد، زيرا نه اين روابط بهوسيلهى قوانين بورزُوايى معرفى مى شوند و نه شكل جنين قوانينى را بهخود مىگيرند. ظاهرأ برنشتاين از اين واقعيت آگاه نيست، زير زيرا او از از "اصلاحات سومياليستى " سخن مىگويد. از سوى ديگر، هنگامى كه در صفحهى • ا كتابش مىنويسد: "امروزه محرك اقتصادى با آزادى عمل مىكند در حالى كه در گذشته در پوشش انواع روابط سلطه و نيز
 بهاين واقعيت اذعان مىكند. اين از عجايب نظم سرمايهدارى است كه تمامى عناصر جامعهى آينده در تكامل خود شكلى از سومياليسم را بهخود میى برخلاف آنها شكلى از اين اشكال از سومياليسم دورتر و دورتر مى شود. توليد بهطور فزايندهاى خصلتى اجتماعى بهدست مى آورد، اما

خصلت اجتماعى مسمايهدارى تحت كدام شكل خود را مى نماياند؟ بهشكل بنگاههاى بزرگ، بهشكل شركتهاى سهامى، و كارتل ها كه تحت آنها آشتتى نايذِيرى سرمايهدارى، استتهار سـرمايهدارى، و ستم بر نيروى كار بهنهايت درجه تشديد مىى شود. در ارتش، توسعهى سرمايهدارى به گسترش اجبارى خدمت سـربازى و كاهش زمان خدمت منجر مى شود كه نتيجتاً حركنى مادى بهسوى تشكيل ميليشاى مردمى است. اما همهى اينها تحت نظامىگرى مدرن كه ملطهى دولت نظامىگرا بر مردم و خصلت طبقاتى دولت را بهروشنترين وجه آشُار مىكند، اتفاق مىىافتد. در زمينهى روابط سياسى، توسعهى دموكراسى در صورتى كه بر زمينهى مساعدى انجام شود بهمشاركت همهى اتنشار مردم در زندگى سياسى و نتيجتاً نوعى "دولت مردمى "منجر مىی شود. اما اين مشاركت شكل بِارلمانتارسِم بورزوايحى را بهخود مىگيرد كه نه تنها آشتى نايٍذيرى طبقاتى و سلطهى طبقاتى را نفى نمىكند بلكه برعكس آنها را بهوضوح آشكار مىسازد. دقيقاً بدان علت كه توسعهى مسرمايهدارى بهاين تناقضات منتهى مىشود، لازم است كه هستهى جامعهى سوسياليستى را از چوستهى سرمايهدارى آن امتخراج كرد. دقيقاً بههمين دليل پرولتاريا بايد قلرت سياسى را قبضه كند و سيستم مسرمايهدارى را بهطور كامل
درهـم كوبد.

البته، برنشتاين نتيجه گيرى هاى ديگرى نيز دارد. برنشتاين بهما پاسخ مىدهد كه اگر توسعهى دموكراسى بهوخامت آشتىناپذيرى مسرمايهدارى و نه تتخيف آن منجر مى شود بنابراين "سوميال دموكراسى، براى آن كه از دشوارتر شدن وظيفهاش جلوگيرى كند مىبايل

با تمام قوا مانع انجام اصلاحات اجتماعى و گسترش نهادهاى دموكراتيك شود" (صفحه VI). در حقيقت، اين درست بود اگر كه سوسيال دموكراسى مذاقى چحون خرده بورزوازى داشت، كه كار بيهودهى دستجين كردن جوانب خوب تاريخذ و دور انداختن جوانب خوب و بد آن را مىداشت. اما، حتى در اين مورد، سوسيال دموكراسى مىبايست "سعى بهمتوقف كردن" كل سرمايهدارى مىكرد زيرا شكى نيست كه سرمايهدارى شرّى است كه تمامى موانع در راه سوسياليسم را در خود جا جا
 تحقق آن را نيز فراهم مى آورد. همين را در مورد دموكراسى نيز مىتوان

گفت.
اگر دموكراسى برای بورزوازى غير ضرورى يا مضر شده، برعكس براى طبقهى كارگر لازم و واجب شده اسر است. براى طبقهى كارگر، دموكراسى ضرورى است زيرا ابزارهاى سياسى (دولت خودمختار، حق انتخاب و غيره) كه بهصورت نقطهى اتكاى برولتاريا در تبديل جامعهى بورزوايى عمل مىكنند را فراهم مى آورد. دموكراسى براى طبقهى كارگر
 مبارزه براى دموكراسى است كه پرولتاريا بهمنانع طبقاتى و وظيغهى تاريخى خود آگاهى مى يابد. بهطور خلاصه، دموكراسى ضرورى است نه بدان خاطر كه كسب قدرت سياسى توسط برولتاريا را غير ضرورى مى سازد بلكه بدان دليل كه
 طبقاتى در فرانسه" "بر لزوم استفاده از مبارزهى قانونى در برابر بريايى باريكاردها اصرار هىورزيد او نه مسئلهى كسب قدرت سياسى بلكه

مبارزهى روزمرهى معاصر را مد نظر داشت و اين از هر سطر اين مقدمه فههيده مى شود. در اين مقدمه او قصد نداشت روبكرد برولتاريا در برابر دولت سرمايهدارى براى كسب قدرت سياسى را مورد بحث قرار دهد، بلكه صرفاً رهنمودهايى بهبرولتارياى تحت سلطه و نه پرولتارياى پيروز ارائه مىىاد. از سوى ديگر، جملهى معروف ماركس دربارهى مسملهى زمين در انگلستان (برنشتاين زياد بهاين جمله تكيه مىكند) كه اعلام مىدارد:
 بهموضع برولتاريا بعد و نه قبل از پيروزىاش اشاره دارد، زيرا بهروشنى مسئلى تخريد اموال طبقهى حاكم تنها بس از آن كه كارگران در قدرت ترار گرفتند مىتواند مطرح شود. امكان مورد نظر ماركس بهمعناى اعمال انفعالى ديكتاتورى چرولتاريا و جايگزينى اين ديكتاتورى با اصلاحات اجتماعى مسرمايهدارى نيست. ماركس و انگلس شكىى درمورد كسب قدرت مسياسي توسط طبقهى كارگر نداشُتن. بهاين ترتيب، جيزى براى برنشتاين باقى نمىماند كه مرغدانى بارلمانتاريسم بورزوايى را بهمثابهى ارگانى براى تحقت دشوارترين تحول اجتماعى تارين، يعنى گذار از جامعهى سرما يهدارى بهسوسيـاليـــم، در نظر گيرد. برنشتاين تئورى خود را با هشـلار بهبرولتاريا نسبت به كسب قدرت زودهنگام پيشّ مىنهل. طبت عقيلهى برنشتاين، اين بدان معناست كه چرولتاريا بايد جامعهى بورزوايی را در شـرايط فعلى اش بهخود واگذارد و خود رنج شكستى دهشتناك را تحمل كند. اگر خرولتاريا بهتدرت برسلـ، مى تواند اين جمعبندى "عملى " "ا از تئورى برنشتاين داشته باشل: برويد


مبارزه به بى عملى و خيانت منفعلانه بهآرمان خود محكوم مىكند.
 لحظات مبارزه در خدمت ما نباشد و با كارآمدىاش و و نه ناكارآمدىاش به ما كمى كند. اگر برنامهى ما حاوى فرمول تحول تاريخى جامعه از از
 مراحل گذار اين تحول را نيز فرمولبندى كند و در نتيجه بايد قادر باشـد براى برولتاريا مشخص نمايد كه عمل منطبق با هر لحظهى تاريخنى در راه رسيدن به سوسياليسم چهه مىباشد. براى برولتاريا نمى تواند لحظهاى وجود داشته باشد كه برنامهاش را بهفراموشى سبارد يا آن كه برنامهاش او را فراموش كند. عملاً، اين موضوع در اين واقعيت متجلى مى شود كه، تصور زمانى كه هرولتاريا بنا بهنيروى سير حوادث بهقدرت مى نشيند ولى در در شر شرايطى نيست كه اقدامات معينى براى تحقت برنامهاش ـ اقدامات دورهى گذار
 نيست، ناممكن است. بشت اين عقيده كه در هر لحظهى ديكتاتورى برولتاريا، برنامه، سوسياليستى مىتواند به كنارى گذاشُته شود، اين عقيده پنهان است كه برنامشى سوسياليستى كلاً و در همه حال غير قابل تحقق

است. خوب، اگر اقدامات دورهى گذار يِش هنگام باشد آن وقت چهه اتفاق خواهد افتاد؟ اين برسش انبوهى از ايدههاى نادرست دربارهى مسير واقعى تحول سوسياليستى را در خود نهفته دارد. در گام نخست، قبضهى قدرت سياسى بهوسيلهى يرولتاريا، و يا بهعبارت ديگر بهوسيلهى طبقهى بزرگ مردمى، بهطور مصنوعى خلق

نمى شود. اين تحول مبتنى بر پيشش شرطهايى امـت (به|متثناى مورد كمون بِاريس برولتاريا قدرت را بس از مبارزهای آگاهانه بهدست نياورد بلكه قدرت مانند گنج بادآورد رها شدهاى بهدامان برولتاريا افتاد). اين چيش شرطها عبارتند از درجهى معينى از تكامل روابط اقتصادى و سياسـى. در اينجا تفاوتى اساسى بين مفهوم كودتاى بلانكيـستى كه بهوسيلهى "اقليت نعال" و مانند شليك يك تِانحهه - و هـيشـه نابهنگام عمل مىكند و كسب قدرت سياسـى بهوسيلهى تودههاى عظيم مردم آگاه كه تنها مى تواند محصول فروباشى جامعهى بورزورايى باشـد و مشروعيت اقتصادى و سياسى حاصل از ظهور به هنگامش را با خود دارد، احسـاس

مى شود. بنابراين، اگر از نقطهنظر اثر سياسمى كسب قدرت بهوسيلهى كارگر نمىتواند "بسيار زود هنگام" محقق شود اما از نقطهنظر حفظ قدرت، انقلاب زودرس، كه حساسيت هميشـى برنشتاين را برمىانگیزد، همواره چحون شـتشْير داموكلس ما را تهديد مىكند. بهدو دليل، نه دعا و نه

التماس، نه وحشت و نه انبوه درد و رنج، اثرى ندارد. نخست، تصور آنكه تحولى بهعظمت گذار از جامعهى مسرمايهدارى بهجامعهى سوسياليستى بهخير و خوشى انجام مى شود، تصورى باطل است. جنين تصورى بهمعناى مقبوليت دادن بهمفاهيمى است كه بهوضوح بانكيستى هستند. تحول سوسياليستى مستلزم نبردى طولانى و سههچين است كه در طى آن آحتمال دارد كه برولتاريابيش از يك بار بهبسى رانده شود، بهطورى كه از نقطهنظر نتيجهى نهايى مبارزه، تصاحب قدرت به وسيلهى چرولتاريا براى نخستين بار لزوماً "بسيار زود هنگام" خواهد بود.

دوم آنكه غير ممكن است كه از كسب "زود هنگام" قدرت بهوسيلهى برولتاريا جلوگيرى كرد، دقيقاً بدان علت كه حمالات "زود هنگام " برولتارياعواملى را بهوجود مى آورد كه در حقيقت بسيار مهماند و شرايط سياسى را براى بیروزى نهايی فراهم مى آورند. در جريان بحرانى كه همراه با كسب قدرت رخ مى دهدـ در جريان نبردهاى سهمگين و طولانى- برولتاريا درجهاى از بلوغ سياسى را كسب مىكند كه بهاو اجازه مى دهد دير يا زود انقالِ را بههيروزى قطعى رهنمون سازد. بنابراين، اين حملات "زود هنگام " برولتاريا عليه قدرت دولتى بهخودى خود عوامل تاريخیى هستند كه نقطهى بِيروزى تطعى را تحريكـ و تعيين مى كنند. اگر از اين ديدگاه بهمسئله بنگريم رونُّن خواهد شد كه ايلدهى كسب قدرت سياسى "زود هنگام " بهوسيلهى طبقهى كارگر تنها يك ايلدهى جدلى و غير منطقى است كه از درك مـكانيكى از تكامل جامعه و قرار دادن بِيروزى مبارزهى طبعاتى در نقطهى تعيين شدهاى خارج و مستقل از مبارزهى طبقاتى برمى خيزد. از آنجا كه طبقهى كارگر بهجز از طريقى "زود هنگام" "نمىتواند قدرت سياسى را كسب كند، از آنجا كه طبقهى كارگر يك يا جند بار ملزم به كسب قدرت "بسيار زود هنگام" بدون آنكه بتواند خود را براى دائم در قدرت نگه دارد مىباشد، مخالفت با كسب قدرت "زود هنگام" در بطن خود جِيزى نمىتواند باشد جز متالفت با تلاش چرولتاريا براى تصاحب قدرت دولتى. همانطور كه همهى راهها بهرم ختم مى شود و ما نيز بهطور منطقى بهاين نتيجه مى سیيم، پيشنهاد تجديدنظرطلبانه براى جششهیوشى از هدف نهايی جنبش سوسياليستى در واقع جيزى نيسـت جز توصيها؟ براى چشـمّيوشى از خود جنبش سوسياليستى.

فصل نهم

وازگّونى

تجديدنظرطلبى برنشتاين در سوسيال دموكراسى با ترك تئورى وازگونى سرمايهدار آغاز شد. اما اين .تُورى سنگ بنای بـای سوسياليسم علمى است. با رد اين تئورى، برنشتاين تمام دكترين سوسياليسم را نيز رد مىكند. در جريان اين بحث، او مواضع سوسياليستى را يكى پس از
 بدون وازگونى سرمايهدارى سلب مالكيت از طبقهى سرمايهدار غير
 تحقق مرحلهاى "اصل تعاونى" را بهعنوان هدف جنبش كـن كارگرى برمى گزيند.
اما سيستم تعاونى بدون توليد سرمايهدارى نمى تواند وجود داشته باشد. بنابراين، برنشتاين سوسياليستى شدن توليد را رد مىكند و صرفاً

اصلاح كردن تجارت و تشكيل تعاونى هاى مصرف را پيشنهاد مىكندند. اما تحول جامعه از طريق تعاونى هاى مصرف حتى با با استفاده از ابزارهايى جون اتحاديهها با روند توسعهى واقعى جامعـى ناسازگار است. بنابراين، برنشتاين درك ماترياليستى از تاريخ را نيزَ به كنار

اما اين درك از روند توسعهى اقتصادى با تتورى ماركسيستى ارزش اضافى ناسازگار است. بنابراين، برنشتاين از تتورى أرزش و ارزش اضافى و بههمين طريق از تهام سيستم اقتصادى كارل ماركس جشـمبوشى مى كند.
اما مبارزهى بِرولتاريا بدون هدف نهايىى معين و بدون بِايهى اقتصادى هوجود در جامعهى فعلى نمى تواند انجام شود. بنابراين برنستاين مبارزهى طبقاتى را كنار میگذارد و از آشتى با ليبراليسم بورڭوايى سخن مى گويد.
اما در جاهعهى طبقاتى، مبارزهى طبقاتى چديدهاى طبيعى و اجتنابِنایِذير است. بنابراين، بر نشتاين حتى موجوديت طبقات در جامعه را انكار مىكنل. بهزعم او، بورزوازى از لحاظ سياسى براساس منافع اقتصادى درونى، خود را بهصورت گروههى هجزا در نمى آورد بلكه اين فشارهاى خارجى از بالا و بايين است كه باعت آن مى شود كه بورزوازى بهصورت يك گروه عمل كند. اما اگر پايهاى اقتصادى براى مبارزهى طبعاتى وجود ندارد و در نتيجه اگر طبقاتى در جامعه وجود ندارد، نه تنها آينده بلكه گذشتهى مبارزهى برولتارـا عليه بورزوازى نيز ناممكن بوده و سوسيال دموكراسى و مو فقيتهايش نيز مطلقاً غيرقابل فهم است و يا آنكه تنها بهاين طريت درك خواهند شد كه اين مو نقيتها نتيجهى فشار سياسىى دولت است. بلدين معنا كه آنها نه نتيجهى طبيعى تكامل تاريخى بلكه نتيجهى تصادفى سيِاست هو هنزولرن(^) و نه فرزنن مشروع جامعهى سرمايهدارى كه طفل حرامزادهى ارتجاع هسـتند. از اين منظر، بهدليلى كامالاً منطقى، برنشتاين

Frankenfurter Zeitung از درك ماترياليستى تاريخ در مى گذرد و بهديدگاه ملان و Vossische Zeitung ملحق مى شود. جس از رد نقد سوسياليستى از جامعهى سرمايهدارى برای برنشتاين آسان خواهد بود كه اوضاع فعلى را ـ حد اقل به صورتى كلى -بر وفق مراد بييند. برنشتاين عجلهاى ندارد. او كشف مى كند كه در اوضاع فعلى آلمان ارتجاع جندان قدرتمند نيست و اين كه "در كتشورهاى اروباى غربى نمىتوان از ارتجاع سياسى سخن گفت، "و نيز اينكه در كشّورهاى غربى "رويكرد طبقات بورزوا نسبت بهجنبش سوسياليستى حداكثر رويكردى دفاعى و نه سركوبگرانه است، "(1) وضع كارگران نه تنها بدتر نشده بلكه
 از لحاظ اخالاقى سالامت نفس دارد. ما نمىتوانيـم از ارتجاع سركوب سخن بگويـم. در بهترين دنياى ممكن جیزى از اين بهتر نمى شـود.... بنابراين، برنشتاين مسير را بهطور منطقى بله پله طى مى جشمیوشى از هدف نهايى و حفظ جنبش مفروض آغاز مىكند اما از آنجا كه هيِج جنبش سوسيالينستى بدون يک هدف سوسياليستى نمىتواند وجود داشته باشد او در پايان بهنفى جنبش مىرسد.

 زبالهاى تبذيل مى شود كه در آن ته ماندههاى ديگر ميستمها وا و
 مى منند. ماركس و برودن، لكُون فون باخ و فرانس اوبنهايمر، فردريش

البرت لانزّ و كانت، هربروكوبيوِيجِ و ر. ريترنون نيوباور، هركنر، و شولت



 كه واقعيتهاى منفرد بدكليتى ارگانيك از درك منسجم جريد مى شوند را از دست مى دهد.

 از "علم حزبى "، يا اگر دقيقتر بغوييم، صحبت از از "علم طبقاتى " را بهاندازهى صحبت از ليبراليسم طبقاتى يا يا اخلاقيات طبقاتى دوست ندي اندارد. او فكر مىكند موفقيتش در گرو بيان علمى انسانى، كلى، انتزاعى، ليبراليسم انتزاعى، و اخلاقيات انتزاعى است. اما از آنجا
 هشتاد درجه با هم اختلاف دارد يكى علم انسانى در رابطه با مسـاني
 اتوبيايى بيش نيست. علم، دموكراسى و اخلاقياتى كه از نظر برنشتَاين كلى
 اخلاقيات حاكمان و يا بهعبارت بهتر علم بورزوازى، دموكراسى بورزوازى و اخلاقيات بورزّوازى. هنگامى كه برنشتاين دكترين اقتصادى ماركس را رد رد مى اركند تا
 آورد، او بايهى علمى رهايى طبقهى كارگر را با توجيهات بورذوازي

عوض مىكند. هنگامى كه او از خصلت كلى انسانى ليبراليسـم سخن مى گويد و سوسياليسـم را به گونهاى از ليبراليسبم تبديل مىكند، جنبش سوسياليستى را (بهطور كلىى) از خصلت طبقاتى و در نتيجه از محتواى تاريخى آن محروم مىكند و بالعكس طبقهاى كه ليبراليسم را در تاريخش معرفى مىكند، يعنى بورزوازى را، بهعنوان ملافع منافع كلى انسـانى بهرسـيت مى شـناسل.
هنگامى كه او عليه "آماده سازى عوامل مادى بهدرجهاى از يك نيروى تدرتمند تحول " بهنبرد برمى خيزد، هنگامى كه او عليه بهاصطلاح "تحقير ايدهآلها" كه بهنظر او بر سوسيال دموكراسى سيطره دارد اعتراض محكند، هنگامى كه او بر خود فرض مىى داند كه در سحمايت از ايدههآليسـم و اخلاقيات سخن گويد، هنگامى كه در ههان زمان عليه منشاء تولد اخلاقى دوبارهى چرولتاريا كه مبأرزهى طبقاتى انقلابى اوست، میى ايستد، او تنها براى طبقهى كارگر از اكسير اخلاقيات بورزوازى موعظa مىكند كه جيزكى نيست جز سازش با نظم موجود اجتهاعى و تبديل |ميل هاى برولتاريا به فراموشخانهى صور خخيالى اخلاقيات بورزوازى. هنگامى كه او تيزترين پيكانهايش را عليه سيستم ديالكتيكى مـا برتاب مىكند، در واتع بهشيوهى خاص تفكر برولتارياى آگاه در مبارز• براى آزادى حمله مىكند. اين تلاشى براى شكستن شــشسيرى است كه بهروولتاريا كمك كردده تا تاريكى آيندهاش را بشكاند. اين تلاشُى است براى درهم شكستن سلام نكرى است كه برولتاريا بهو سهلهى آن توانسته است بر بورزوازى فائق آيد، گر چحه هنوز از لهاظل مادى زير يوغ بورزُوازى است زيرا اين سيستم ديالكتيكى ماست كه بهطبقه كارگر موتتى بودن اين يوغ را نشان داده است و با آنان اجتنابسنایِير بودن بِيروزىشان را

اثبات كرده است و هم اكنون نيز انفالبى در حوزهى تفكر را مبب شله است. نتيجهى منطقى وداع گفتن بهسيستم ديالكتيكى ما و در عوض متوسل شدن بهروش نوسانى مشهور كه بر است از الفاظ و عبارات "از
 غيره، آن است كه برنشتاين بهآن شيوه از تفكر دست مىيازد كه متعلق بهبورزوازى در حال زوال و بازتاب حقيقى فكرى موجوديت بورزوازى و فعاليت سياسـى بورزوازى در مرحلهى زوال خويش است. "از موى ديگر ـاز سوى ديگر"، "بله ــاها"گويى هاى بورزوازى تا حد تابل تو جهى شبيه روش تفكر برنشتاين است كه بارزترين و قطعىترين دليل براى بورزوايى بودنماهيت درك برنشتاينى از جهان است. برنشتاين همجنين وازهى "بورزوا" را نه بهعنوان بيان طبقاتى يك موضوع بلكه بهصورت يك مفهوم اجتماعى كلى مورد استفاده قرار مى دهد. در سير منطقى خويش تا بِاِيان علاوه بر تعويض علم، سياست، الخالاقيات و روش تفكرش، برتشتاين زيان تاريخى برولتاريا را نيز با زبان بورزوازى عوض مىكند. هنگامى كه او بدون هيجِ تمايزى اصطلاح "شهروند" "ا براى رجوع بهبورزورازى و نيز چرولتاريا به كار مىگيرد او قصد دارد كه بهانسان بهصورت موجودى كلى رجوع كند. او انسان كلى را با بورزوا و جامعهى انسانى را با جامعهى بورزوايى مترادف مىگيرد.

فصل دهم

اليورتونيسم در تُورى و عمل

كتاب برنشتاين از اهميت زيادى براى جنبشُ كارگرى آلمان و جهان برخوردار است. اين كتاب نخستين تلاشُ براى ايجاد باییهاى تتوريك براى جريانات اپورتونيستى رایِج در سوسيال دموكراسى است. ممكن است گفته شود كه اگر نشانه هاى جسته گريختهى ایورتونيسم در زمان برداخْت يارانه بهكشتى هاى بخارى را در نظر بگـريمه، نتيجه خواهيم گرفت كه اين جريانات براى مدت مديدى در جنبش ما وجود داشتهاند. اما تنها از •19^1 و الفاى قوانين ضد سوسياليستتى است كه گرايش آبورتونيستى با خصلت روشن و تعريف شدهاى ظاهر شده است. "سوسياليسـم دولتى" "ولمار (9)، راى بهبودجه باواريا، "سوسياليسم كشاورزى" آلمان جنوبى، سياست جبران هاين، موضع شيبل (1. دربارهى تعرفهها و نظامىگرى، نقاط برجستهى تكامل عمل

ابپورتونيستهاى ما است.
بيش از هر جيز جه جیزی از اين عملكرد بهـشسم مى آيد؟ يك خصومت جدى با "تُورى ". اين كاملاً طبيمى است زيرا "تتورى " ما، كه همان اصول سوسياليسـم علمى است، محدوديتهای روشن و مشُخصى

بر فعاليت عملى اعمال مىكند تا آنجا كه اهداف اين فعاليت، ابزار مورد استفاده براى نيل بهاين اهداف و روش اتحاذ شده در فعاليت را از نظر دور نمىكند. كاملاً طبيعى است كه افرادى را كه بهدنبال نتايج "عملى " فورى دوان هستند دوست دارند، كه خود را از چخنين قيد و بندهايى رها كنند و عمل خود را مستقل از "تتورى " ما به بیش بر برند.
اما هر تلاشى كه براى كاربردى كردن اين ديدگاه در عالم واتعيت به كار گرفته شده منجر بهمردود اعلام كردن آن شده است. سوسياليسم دولتـ، سوسياليسـم كثـاورزى، سياست جبران، مسشلهى ارتش، همڭگى شكستهايى در بروندهى ابيورتونيستهاى ما است. روشن است كه اگر اين جريان بخواهد خود را حفظ كند بايد أصول تتورى ما را از بين ببرد و تؤوى خود را ساخته و برداخته سازد. كتاب برنشتاين دقيقاً تلاشى در اين جهت است. بههمين خاطر است كه همهى إپرتونيستهاى حزب در اشتوتگارت فوراً خود را بهدور برچم برنشتاين متشكل كردند. اگر وجود
 هستند كه در پرتو شرايط خاص فعاليت ما و تكامل آن توضيح داده مى شوند، تتورى برنشتاين نيز بهعنوان تلاسى براى متشُكل كردن اين جريانات در پشـت سر يك بيان تئوريكى كلى و سـاخته و برداخته كردن تئورى خاص خود و درهم شكستن سوسياليسم علمى كم از آن طبيعى نيست. و نيز بههمين دليل است كه انتشّار عقايد برنشتاين بايد بهعنوان تست تتوريكى إبورتونيسم و نخستين تلاش براى يافتن مشروعيت علمى

نتيجهى اين تست جه بود؟ ما نتيجه را مشاهده كردهايم؟ إيورتونيسم در موقعيتى نيست كه بتواند يكى تئورى ايجابى كه انتقاد را تاب آورد خلق

كند. نهايت آنجه كه إبورتونيسـم مىتواند انجام دهد حمله بهتزهاى گوناگون و منفرد تتورى ماركسيستى است، و از آنجا دكترين ماركسيستى بناى مستحكمى را بهوجود آورده است، آپورتونيسـم اميدوار است كه با اين كار در تهام سيستم از شالوده تا بالا لرزهاى اندازد. اين نشان مىدهد كه عمل آيورتونيستى اساساً با ماركسيسم آشتى نإِذير است. اما اين همیحنين انبات مىكند كه إِورتونيسـم بهطور كلى با سوسياليسم (جنبش سوسياليستى) نيز ناسازگار است و گرايش درونى آن بهدنبال هل دادن جنبش كارگرى در مسير بورزوازى است، و آن كه إيورتونيسم در چى فلج كردن مبارزهى طبقاتى זرولتارياست. از لحاظ تاريخى، مبارزهى تاريخى بهوضوح ربطى بهدكترين ماركسيستى ندارد زيرا بيش از ماركس و مستقل از او، جنبش هاى كارگرى و انواع گوناگونى از دكترينهاى سوسياليستى كه هر يكـ بيان تئوريك با شرايط زمانهى خود را داشتند و نيز مبارزهى طبفهى كارگر براى رهايى وجود داشته است. تا قبل از ماركس، تتورىهايى كه سوسياليسـم را بر مفهوم اخلاقى عدالت و بر مبارزه عليه شيوهى تولِد و مفهوم آشتى نابذيرى طبقاتى بهصورت آشتىنآذيرى بين فقرا و ثروتمندان و تلاش براى خسباندن "اصل تعاونى "در اقتصاد سرمايهدارى ـ همهى آن جيزهاى تشنـگى كه در دكترين برنشتاين يافت مى شود ـ وجود داشتهاند. اين تتورى هـاه در زمان خود، عليرغم ضعفشان تتورىهاى مؤثرى براى مبارزهى طبقاتى برولتاريا بودند. اين تئورىها مانند كفسّهاى جادويى دوران كودكى چرولتاريا بودند كه بهيمن آنها چروالتاريا راه رفتن بر صحنهى تارين را آموخت.
اما تكامل مبارزهى طبقاتى و بازتاب آن بر شرايط اجتماعى، بدكنار

گذاردن اين تتورىها و.ايجاد اصول سوسياليسم علمى منجر شد. بِس از آن، حد اقل در آلمان، هيج سوسياليسمى خارج از از سوسياليسم ماركسيستى و هيجِ مبارزهى طبقاتى سوسياليستى خارج از سوسيال دموكراسى وجود نداشته است. از آن سِ، سوسياليسم و ماركسيسم، مبارزهى پپولتاريا براى رهايى و سوسيال دموكراسيى، معادل هم بودهاند. بههمين دليل بازگشت بهتئورىهاى سوسياليستى ماقبل ماركسيستى نمىتواند بهمعناى بازگشت به كفشه هاى جادويى دوران كودكى برولتاريا باشلد، اين، بازگشت بهدمبايى هاى كوجی و مندرس بورزوازى است. تورى برنشتاين، نخستين، و در همان زمان، آخرين تلاش برأى فراهم كردن بايهاى تُوريك براى إبورتونيسم بود. آخرين تلاش است زير زيرا در سيستم برنشتاين إبورتونيسم تا سرحد ممكن - بهطور سلبى تا كنارگذارى سوسياليسم علمى و بهطور ايجابى تا تطار كردن هر جزء ممكن آشفتگى تبوريكى - بيش رفته است. در كتاب برنشتاين، ابپرتونيسم بهنقطهى اوج تكامل تئوريكى خود دست يافته است و بهنتيجهى نهايى خود رسيده است (درست مانند تكامل علمى آن با

موضع اتخاذ شده به وسيلهى شيبِل دربارهى مسئله نظامىگرى).

 حزب توضيح دهد. در حقيقت، حركت رو بهجلوى برولتاريا بهسوى بيروزى نهايى در مقياس جهانى "جيز سادهاى " نيست. خصلت عجيب اين جنبش دقيقاً در اين واقعيت نهفته است كه براى نخستين بار در تاريخ، تودههاى مردم تصميم گرفتهاند كه در مخالفت با طبقات حاكم ارادهى خود را تحميل كند، اما آنها بايد اين اراده را خارج از جام جامعهى حاضر و

وراى جامعهى موجود اعمال كنند. تودهها مىتوانند اين اراده را تنها در مبارزهى بيوسته عليه نظم موجود شكل دهند. ههبستگى تودههاى بزرگ مردم با هدفى وراى نظم اجتماعى مو جود، يكى شدن مبارزهى روزمره با تحول عظيم جهانىـ كه وظيفهى جنبش سوسيال دموكراتيك است ـ كه بايد بطور منطقى تكامل خود را در گذر از بين دو مهلكه ـ ترك خصلت تودهوار حزب يا ترك هدف نهايى آن و فرو غلتيدن به بورزورارغرميسم، فرقه گرايیى آنارشيسـم و آورتونيسـم - بيابد. بيش از نيـم قرن بيشّ، دكترين ماركسيستى در زرادخانه تئوريكى خود مالح هاى مؤثرى عليه اين دو جبهه را فراهم كرده است. اما جون جنبش ما يك جنبش تودهاى است و از آنجا كن خطرات تهديد كنندهى آن نه از مغز انسـانى كه از شُرايط اجتهاعى متتج میشود دكترين ماركسيستى نمى تواند بِشابيش و براى هميـّه عليه گرايشات آنارشيستى و ابپورتونيستى بهما اطمينان خاطر بدهد. غلبه بر ابِورتونيسـم تنها در گذر ما از حوزهى تئورى بهحوزهى عمل حاصل مى شود اما فقط با كمى مالح هايى كه ماركس براى ما فراهـم كرده است. نيـم قرن جـس، ماركس نوشت:"انقلابات بورزووايى، مانند انفابات سدهى هيجدهم، بهسرعت از مونقيتى بهموفقيت ديگر مى شتابد، صسنههاى نمايش روى دست هـم مىزنند، بهنظر مىرسد كه انسانها و اشياء با الماس هاى درخشان تزُّين شدهاند، جنبهى روحى غالب است، اما اين ها زودگذرند، بهسرعت بهاوج خويشّ مىرسند و مبـس بامعه דيش از آن كه بياموزد جچگونه محصول دورهى هيجان تبآلود خود را تصاحب كند بهغشى طولانى، حاصل از واكنش عصبى، مى انتد. انقالابات:بِرولتاريايى، برعكس، مانند انقلاباتى كه در سدهى نوزدهـم

رخ داد، بيوسته از خود انتقاد مىكنند، بيوسته خود را در ميانهى راه متوقف مىكنند و به آن حه بهنظر انجام شده باز مىگردند تا از نو آغاز كنند و با خشونتى بى رحمانه لب بهتحقير كارهاى نيمه كاره و ضعف و خردى تلاشهاى اوليهى خود بگشايند، بهنظر مى آيد آنان رقيب را تنها بهزمين مى افكنند تا او را تادر سازند كه از زمين نيرويى تازه بازستاند و با قامتى غولآساتر عليه آنان بهيا خيزده، ييو مته در دهشتى حاصل از از بزرگى غولآسا و مبهم اهداف خويش عقب مىنشيند تا آن كه آن وضعيت در رسد كه تمامى عقبنشينى را غيرممكن كند و شرايط خود بهفرياد آيد كه: "گلزار همين جاست، اينجاست كه بايد دست افشـاند".(")اين توصيف، حتى بس از ابداع سوسياليسم علمى نيز صحت دارد. جنبش پرولتاريايى حتى در آلمان هنوز سوسيال دموكراتيك نشـده و نيز در حشـم برهم زدنى اين جنين نمىشود اما اين جنبس دارد بيـّتر سوسيال دموكراتيك مى شود و بهطور بيوستهاى بر انحرافات افراطى آنارشيسم و آبورتونيسم كه تنها مراحل معينى از فرايند تكامل سوسيال دموكراسى را تشكيل مى دهند غلبه مىكند.
به همين دلايل، بايد كفت كه حيز عجيب نه ظهور يك جريان اليورتونيستى در حزب كه ضعف و ناتوانى آن است. هنگامى كه

ابن عبارتى است كه در باسخ به فردى كه لاف مىزد كه از روى Hic Rhodus, hic salta! -
 ميدان" را مىتوان فرار داد. اين عبارت براى بار اول به وسبلهى هكل در بيثكفنار او بر نلسفه حق به كار گرفنه شـد. اين عبارت استعاره امست كه در آن وازهى يـرنانى رودس (Rhodos) مى تواند هم به معناى جزيره رودس (Rhodoes) و نيز به معناى گل سرخ باشـد.

ابورتونيسم خود را در موارد يراكندهى نماليت عملى حزب نشان مى داد، مىشد تصور كرد كه آن داراى اساسىى جلى است اما اكنون كه إيورتونيسم جهرهى خود را در كتاب برنشنتاين نشان مىدهد نمىتوان فريادى تو أم با شگفتى سر نداد. "جَه؟ این تمام آنحه بود كه براى گفتن داشٌتيل؟" نه شبحى از يك فكر تازه! نه حتى يك إيله كه بهوسيلهى ماركسيسـم در چچند دههىبيش؛ رد، درهم شـكسته و با خاك يكسان نشده باشد! كافى است تا ابِرتونيسم مسخن بگُويد تا ثابت كند كه چیيزى براى گفتن ندارد. در تاريخ حزب ما، اهميت كتاب برنشتاين فقط در همين |ست. بنابراين، گر جه برنشتاين بهشيوهى تفكر چرولتاريايى انقالبى، بهديالكتيك و به درك ماترياليستحى از تاريخ وداع مىگويد اما بايد از اينها بهخاطر فراهم كردن شرايط تلطيف شدهاى كه ارتدادش را سهلتر میكند ممنون باشد زبرا تنها ديالکتيك و درك ماترياليستتى از تاريخ است كه با بزرگُمَنـّى برنشتاين را ابزار ناآكاه و از يـش محكوم شدهاى توصيف مىكند كه بهوسيلهى آن طبقهى كارگر در حال خيزش ضعف آنى خود را آشُكار مىكند، اما بِس از نگاهى دقِيتر، تحقيرآميز و مغرور آن را به كنارى مى|فكند.

## توضيحات


 را عرضه كرد. او معتقد بود كه جامعه بورزوايى شرايط را براي تكا تكامل



 نيروى افراد مجزا توليد خواهد كرد" و "هدف دولت آموزش ور و كـد
 برولتاريا را بشُنود و بنابراين انفلاب ضرورتى ندارد. لاسال در يكى دوئل

 دموكرات آلمانى، در جريان تصويب قوانين ضد سوسياليستى آلمان را

 دوستان انگلس در سالهاى آخر عمر انگلس بود و به عنوان وصى ادبى

او منصوب شد. در سه دوره به عضويت بِارلمان آلمان درآمد. در خلال
 جزب سوسيال دموكرات مستقل را تأسيس كرد اما در 1919 به حزب سوسيال دموكرات بازگشت. به عنوان پِجָدار اصلى اصلاحطلبى و تجديدنظرطلبى در سوسيال دموكراسى آلمان شناخته مى شود. از كتابهاى معروف او سوسياليسـم تكاملى است كه در آن تئورى عدم لزوم انقالب و تحول تدريجى سرمايهدارى به سوسياليسـم را الرائه كرد كه شعار معروف آن "جنبش همه جیيز، هدف نهايى هيجِ" "بود. (صفحه • •

آلمانى كه با انگلس مكاتباتى داشت.
 فابيان، به همراه همسرش بئاتريس كتابهاى فراوانى دربارهى جنبش اتحاديهاى نوشت. در 19YF وزير دولت حزب كارگر شد. او و همسرش از مدافعان استالينيسم در دهه • - 194 بودند.
 نويسندگان پرولترى آلمان و همرزم بلانكى. به عنوان يك هوادار سوسياليسم اتوِيايیى شناخته مى شد كه مورد انتعاد ماركس بود. او او خود خياط و از فعالان جنبش كارگرى بود. (صفحه 8V) سوسياليست انقلابى فرانسوى كه بM سال از عمر V8 ساله خود را در زندان گذراند. او به تتورىهاى تاريخى و اجتماعى يا اقتصادى اهميتى نمى داد اما قلب و ذهن خود را مصروف انقلاب كارگرى كرد. او معتقد به انجام انقالاب توسط يك گروه زبده و به شدت سازماندهى شدهى

كارگران بود. در جريان كمون باريس او به رياست كمون برگزيده شد. در \AV9

رسميت نشـناخت.
(حفحه ( كه انگلس نظرات او را به تفصيل در مقدمه بر فقر فلسفه ماركس و مقدمهى حابِ دوم جلد دوم سرما يه نقلد كرده امت. از ملافعان توسعهى آلمان به سبك دولت يونكر و براساس سياستهاى بورزوايى بود. او معتقل بود كه تضاد بين كار و سرمايه مىتواند از طريت اصالاحات دولت يو نكر پروس حل شود. او هيجگاه منشاء ارزش اضافى و تناقضات درونى سرمايهدارى را درك نكرد و بحرانهاى سرمايهدارى را محصول بِايين بودن مصرن مى دانسـت. او به درستى معتقد بود كه كشاورزى بدون هزينه كردن مواد اوليه، رانت ارضى را ايـجاد مىکند.
 بر براندربورگّ و سبس بر كل بروس حكـروايى مـىكردند. در زمان سكومت فردريك اول (IV I ـ IV IY) سرزمين هاى تحت سلطهى اين
 هو هنزولرن بر امچراطورى آلمان فرمان راندند.
 سابت كه در اواخر MVV به سوسيال دموكراتها بيوست. در سالهاى INV9_ ^• عضويت رايشتاك (بارلمان آلمان) درآمد. در جريان تصويب توانين سوسيالِيستى او از تاكتيكهاى انقلابى بششتيبانى كرد. در ابتداى دهه ॥9.

حزب سوسيل دموكرات درارفورت در ای91 از نظريهكذار مسالمتآميز

 برخاست كه معتقد به هم بيمانى با دهعانانان مرفه بودند و وبه بودجه دولتى بورزوازى رأى دادند.

جناح سوسيال دموكراسى آلمان.

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
0 \\
0 \\
0 \\
3 \\
3
\end{array} \\
& 9
\end{aligned}
$$

Rosa Luxamburg
A. Keshavarzi

www.azadmehr.com

9VA-997-9r97t- $\Delta$-r : : SUL
ISBN: 978-964-93644-5-2
ilasid


[^0]:    آدرس: تهـران، خـيايان انقلابه، خيايان الرديهـتـ، بنبسـت مْهرزاد بلاكى IrIfO-VFV مـندوق رستـى

