# زباناصالت 

در إيدولوزوى آلمانى

تئودور آدرنو
ترجمه سياوش جمادي


برایى فرِد يالوك
1984 هر تاريخ 19 با
أدنو

به آنان كه نه به خود دروغ مي ثويند نه به ديكران.
مترجم


$$
\begin{aligned}
& \text { اين كتابب ترجمدلي است لز: } \\
& \text { Jargon der Elgentlichkelt } \\
& \text { Zur deutschen Ideologle } \\
& \text { Theodor W. Adorno } \\
& \text { © Suhrkamp Verlag Frankfurt } \\
& \text { am Main 1967, } 1970 . \\
& \text { All Rights Reserved. }
\end{aligned}
$$

## فهرست

و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 1. مكتب فرانكفورت

ir ب - جههورى وايمار 19 ج ـ جنـك داخلخلى السِانيا.

 s و - برخیى انتقادها. ve ز ـ ديالكتيكـ روشنكـرى
9.

IIr ط ـ صنعت فرهنكـ الز نكاه آدرنو


if) الفـ ــدر بارة تنوان كتاب
ify ب ـ مضامبن كناب
ivo ع - تحاكش آدرنر با هايدكر در بوتة نقد

| rio <br> rrs <br> fra |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |

## مقدمة مترجم

## 1. ـمكتب فرانكفورت

الف ـ نتخستين كّام
ماركسيسم نظام فكرى بستهاى نيست. عينيت يا أعتبار عام آن همان عينيت

 و تحليل ديالكتيكى جامعهأى است كه تحول أجتماعى بر حسب ضروريت انسانى -و نه طبيعى -الز آن حاصل همى آيد.
هريرت ماركوزه (انقلاب بِالصلاح)

 الز ثروت بدرش، هرمان وايلِ، 'كه در كار تـجارت غـله بـود، و هـمهـنين بـا
 اجتماعیى" كه بعدها مكتب فرانكفورت نام كرفت.




متافيزيك فرب از زمانى كه افلاطون ينبه سوفسططاييان را زد تا اواوسط ترن

























از حقيقتى كه بالالى سرشُـان است بالاتر مىيـيند. با اين همه، در بارها اين خردِ مضاعفـ كه از نرط نحوت ناكزير از غايت فروتنى و، به بيانى عريانتر، ناكزير











 اقتصادى، براي فعاليتههاى فكرى فرصت و مجال بیى سابقهاى فراهم آورده بود. أما دستكم تاريخ آلمان و به طور كلى تاريخ اروبِا در فـاصلهُ دو جــــى جهانى قرينهاى بر اين آموزه است كه دموكراسمى تانونمند و مدون حتى اكر


 تعامل جامعه و قدرت، در نقش فرادادههاى آيينى و نيروهاى نشار و سركوب
 واقعيات ريز و درشت ديگر است. مكتب فـرانكـفورت از آغـاز تأسـيسش

[^0]
 سرنخهاى ديكتاتورى و بربريت بنهان در زير يوسته زيباى تملن و نرهنگ

غرب.



 بدون بازنگرى شـرأيط يِدايش و بالُش جمهورى وايمار، بلدن نگاهى دوباره
 فراز و فرود جنبس هاى ماركسيبتى و سـرنوشـت اننـعابات نـظرى و عـملى





ب - جمهور ى وايمأر




 ا. 1 خواهد آمد.
re r



 روديگر زافرانسكي (الستادى از آلمان)

جمهورى وإيمار، كه يس از فروِياشَى نظام سلطنتى و فرار وـلهلملم دوم به هلنـ

 كشَور آلمان بود. در سال 1919 أعضاى مجلنس ملى آلمان به نام رايشسس تاكى،
 احزاب و مطبو عات بودند، برای تدوين قانون أساسى در وايمار (مشهور بـه شهر گوته و شـيلر) گرد آملدند. در ايـن تـانون، حـقوت و و تكـاليف آلمـاني ها



 فصل بيــت و دوم كتاب تاريخ آلمانَ
 مسبب همة مصيبتها تلقى مى شـلـ، مى نويسلد:




1. Friedrich Ebert
2. Roberı Hermann Tenbrock, Geschichie Deutschlands, München, Max Hueber Verlag, 1968.

ليبرال دمركرانسى آن را هم از خططر بلشُيكـهاى افـراطـى و هـمـ در بـرابــر رامتهاي محانظه كار حفظ ميكند.








 هنگْتت آمريكا در اواخخر جمهورى وإيمار عرصه را بر طبقُه متوسط تنگ كرد









[^1]



 يادآور حكايت ميش و وبره بود.






هيتلر.

بهرغم اين مصائب، تا سال .









 جمهررى وايمار نخستين دولت غربى بود كه دولت بلثشيكىى را به رسميت

شناخت. اشاره شـد كه كمكىهاى خارجى (ر شايلد عللى ديُــر نـيز) بـاعث


 صادركندده ابزارهاى الكتريكى بود و در صنعت شيهى در جهان معام اول را
 آلمان را نيز در سـراشيب تورم، تعطيل بسيارى از صنايع و بيـكارى فـزايـنـده انداخت، رو به بيشرنت بود. در اين سالن كمكـهاى خارجيى تطع سُد. رقتم

 نـكين و خفتبار نمود.

## ج - جنتُداخلى اسیانيا








 كمتوستعهيافته جاكم كنند، اما ناكامى آنها ذر استقرار دموكراسي و توسيعة همزمان، نارضاييى طبقات زحمتكش را برانكُيـتت. آلمـان و اســـانيا در ايـن زمان آبستن جنگگى بودند كه وقتى آتش آن شـعلهور شــده أروِياى متتمدن






























 "اسبارتاكوس" و (\#قذرت و آزادى" بى درنگا كليساها و صومعهها را به آتش





 است.

هيو رقم كسانى راكه بهدست جمهورى آوامان تا سبتامبر 19r9 به قتل




 عريانش كردند، بيرحمانه تازيانهاش زدند، به زور سركه در حلقش ريختند، تأجى از خار بر سرش نهادند و تيرى جحبى بر پشتشن. به أر كغتند: ااشخدا را

$$
\begin{aligned}
& \text { r. شمطني ص } \\
& \text { Y. شhان، ص DYT. } \\
& \text { 1. هطهن، ح Y\&F. }
\end{aligned}
$$























2. Don Antonio Diaz del Moral Tfy V V
3. Nazar de San Juan
 نشيود. لاجناب استفـ مازوركا با رضايت خاطر مى كفت: 'نقط ده درصـد از





 زن درجا ديوانه نــ.

 است. مشهورترينِ أين مقتولان فلريكا كارسيا لوركا



 البته اين گزارشُ بارها در رمار انها
 مالرو تكرار شده است.



ז. مـن، ص Tr.

3. Federica Garcia Lorca
r1 *
كرمى در جوف سيبي خوشرنغ راهی بـراى فـرار مـى جسـت. دولتـهـاى
 دو جيهةُ متخامـم را به روشنىى از هـم جـلأكرده بود. اين زمأتى بود كه هعلوم

 لنون بلوم و آندره مالرو، كه ظاهراً نگاهى انسhاندوستانه به أسـانِيا داشستند،
 هـراه بود.

















داندند.















 دهل، در سال 1 آلَا آغاز شد.

> I. شهان، ص r.
2. W. H. Auden






# د ـ زمينههاى عملى و جشماندازهاى نظر ي مكتب فرانكفور ت 





باشيند.








 ماركسيسم جيزى نمى ديدند.









روشنفكران دهههأى بيستت و سي آٓمانْ تميز دهلد آقامن برهان در مورد آنجهه
 بأكل ' و سادهانديشأن ديگر وتوف آدمـي بـه آنهـا وى را أز وحشـيخرى و
 نونشتها و تحليلـهايى نظرى ندأرد. واقعيات در اين مورد ـ يـعنى در مـورد رفتارها و اعمال جنونآميز داعيهداران حكومت خرد و ا آنجه از انسان طِيعت و حقيقت








 خون جون رودخانه جارى است، آن هم هطرر، تمامش بر بر طبتَ قوانين و


 ترقى و تكامل ممين قو8: دراكه أسـت كـه بـالاخره بشـر تــرانسسته است در خونريزى نيز نوعى لذت بيداكنـد.

1. Buckle
2. I'homme de ta nature et de la verite
 صV-A صنصر
ro + بتدمi متر rr
 هربوط به غرامانت جنگى را تا نوزدهم زوتن Y كنفرانس لوزان) مـغت و مـخت و بخش مربوط بـه خــلع بـلغح را تـا زمـان درگرفتن شُـعلههاي جنگى ديگر سهل گرفتند نيازى به أستدلال غقلى ندارد. دولتهأى متفي اروبِا در برابر به آتش كشيله شدن رايشستاكً كه هيتلر آن را برای متهم سـاختْ و تلع و تمـع كمونيستها و تحريـى افكار عـمومى عـليه كمونيسمب و بـلشوريسمب دسـتاويز تَرار داد، و در بـرأبـر تـلع و قــهع دفتـرها، روزتامهها، خانهها و اموالذ محخالثفان از جمله سـوسيـال دموكراتها بـهد دست
 قيلم هـخالفان و به علل ديگر به زمامدارى مطلت هيتلر انجـاميد، حاضر بودند
 أروباى ليبرالنه حكومتى كه از همان آَغاز اخختـبارات دولت و مـجلس, و هـت استفاده از راديو و هطبوعات را به يك نفر تفويض كرده بود تـحمل و ـحتى


 متهمان رديف اول بودند. در اين بابب بـحثى نيسـت، المـا بـه سيكـم انـصاف بيدرنگ بايل افزود كه وضعيت آنها وضـيت درون صسنه بود. پرسشّ آن اسـت كه (تاتهاشاكران حرا؟؟"
 حتى بِيّ از به قدرت رميدن اين حزبی، مـخالفان خود را با الرعاب و تهديد به مرگى سركوب هيكردند. حزب هيتلر به بحف رسيدن بـه فـلرت جـهرة



Y
 بأى نامهای , المضا كرد به اين شـرح:

 كار تالش برابي حغتظ آرامش در بيهن و سـود جامعه المـت. هاينريش هيمـل رئيس بليس مونيخ

بعدها نيكوروست و يرهان نويهويسلر و بسيارى از كسان ديگرى كـه از














1. Heinrich Himmler

 (مورن سهثيبه Neuesten Nachrichten

نمى شود. همحجنان كه زيباسـازى فوتوريستى و فلسفى جنگى مختص: به زمان ما نيستـ




 با عقل و خردشت... هماهنغگ سازد.'


 فرصتى براى غلبه بر آّها بـد دست آورند.










 3. Henry David Thoreau

شدهاند. اما گُويا فرويد به آنجه بسى بعيد مىنمايد ـ غلبهُ عقل بر نيروهاى غير عقلانى ــهنوز اميد بسته بود، زيرا مىتفت:
 النسانيت اميـد مى توإن بسـت. '






 خيالبانفته تدس بانُـد؟ دورى ما از آن وضعيت زمانى و مكانى وكمبود متون

 ضديهودى، كه قبلاُ در اغلب كشورهاى الرويايیى ميان مردم روالج داشتـ، تـا












غبرمالى غرب از السرأئلبل برده انـت.


[^0]:    1. T.W. Adorno, Negative Dialectics, 1rans. E. B. Ashton, New York, 1973, p. 57.
[^1]:    1. Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland, München, Wien Carl Hanser Verlag, 1994. 2. Robert Musil
    2. Steiner
    3. K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, p. 145, Quoted in Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland, p. 12.
    4. Nikołay Berdyayev
    5. Erzberger
    6. Rathenau
