

$$
\begin{aligned}
& \text { exith } \hat{8} \hat{6}
\end{aligned}
$$

6,8

$$
\cos ^{A} \hat{A}+\hat{B}+\hat{A}
$$

# هيامبر بى سلا 

## نوشتهُ آيزاكك دويجر <br> ترجمهُ محمد وزير



شركت سهامى انتشارات خوارزمى

> آيزاكـ دربهر
> Imac Deutucher
> بيالمبر بعسلاح
> The Prophet Unarmed
> جrد
> جاب اول متن انتكليسى: اتتشارات دانشعاه 1اكسفورد، 1909 مـ مـ

> منحهارايِى و امتخراع فهرست رامنـا: فتانه كهوند
> تعداد: • .
> ليتوكرافى: فرايندكويا
> جاب: جابيخانة ديبا
> مسحافئ حقيغت
> حق مر كونه هابِ و انتشار و تكثير شتموم شركت سـهامى (خاس) انتشارات خخوارزمى است. ISBN 964 . 487 - 014 - X (3 VOL Set) (


تروتسكى در تبعيد

## 

$\Delta F V$
$\Delta V V$
gar
VFr
VAI
Aar
91 -

هيشگفتار
ا. قدرت و رؤيا
r.

「.
F
ه 19 ©
\& يك سال در آلماآتا

## فهرست تصاوير

















 حفيفت تاريخى داشتند، هر جندكه ناجيزى و شرمندكى اشارهمها حكايت از از آن داشت

## 1. Carlyle

كه بيوند ميان تاريخ و سياست هنوز حه قدر محكم و مسأله تا جه حد حساس است. هنكامى كه بت استالين خرد شد و دستكاه استالينى تحريف تاريخ رسما ونا و صريحا محكوم گرديد، سايه هماورد اصلى استالين ناكزير نظرها را بهطراوت و و زندهبودن موضوع،
 شروع كردند كه از خود بيرسند: اهميت و ارزش اخلاقى بيكار تروتسكى با استا استالين جه بودهاست. مورخان جوان، كه اينك بهمراكز اسنادى راه يافتهبودندكه قبلأ مهر و موم بود،




 رادك، نقل قول و حتى تجديد جاپ شد، زيرا براى روشنساخت
 ليكن حندى نگذشت كه يورش بهاكوه لاشهسگّها، ناكهان متوقف شد. در در اواخر 19ه8 يا اوايل 19aY ، هنگامى كه واكنش در برابر قيام مجارستان أغاز گرديد، در مسكو
 در تاريخنويسى انعكاس يافت، و، باصطلاح، در بـررسى تـروتسكى مـتمركز شــد. تاريخ





 استالين مىدانست كـه بـدون دروغــردازيـهاى زمـخت، بـــشـرمانها و مـنظهم، در مـورد


 تار.بيغ جديد حز ب مثلا فعاليت ركميته انقلابى نظامى، سال 191Y و كميسرى جنگ در





 قدر باهوش نيستندكه ملتفت شوند تحسين و دشنام هر دو مربوط بهيك شخص است. استالين، به همان شيوه مـنحرف خـود، فـراست زيـردستانش را بســيار بـيــتر تـخمين


 شدهاست؛ اما رهبران جديد حزب، با انتشار آثار ينهان نكاهداداشته لنين، و كشودن مراكي

 شدهاست.

روح تروتسكى آشكارا هنوز ذهن جانشينان استالين را اشغال كردهاست. مطمـنـم كه خواننده در اين صفحات دست كم توضبحى براى اين واقعيت غريب خواهديافت. به رغم همه تغييرات بـزركى كه يس از دهـه ا9Y0 در جـامعله شـوروى روىدادادهاست، يـا
 استالين و تروتسكى مناقشه بود همامروز نيز زنده است. تروتسكى افساد إياد ديوانسالارى، دولت كارگرى را محكوم مىكرد؛ و خواستِ آزادي عقيده، مباحثه و انـتـقاد را، در در بر برابـر


 آموزشى و اجتماعى اتحاد شوروى، ايـن فكـر زــــتى دوبـاره يـافت و ذهـن بسـيارى از


 داشت، زيربنايی از اتروتسكيسم! مىشـد يافت. راسـتى را جـنـين مـينمود كـهـ، در ايـن لحظه حقيقت، تروتسكى نياى غولآساى همه آنان بودهاست، زيرا هيج يك از آنان بـا
 آنان، از آن يس، بيهزدده از بییبروايى خوده باز كام كمونيست، يس از آن كه دو كام بهيبش و يكى كام بهيس برداشت، هنوز از مرحله غلبه بر رانحراف ديوانسالارانها خود بسيار دور بود.
 مطرح كردهاست حل شدهانده داستان مخالفت او با استالينيسم را بيشتر موضوع بحث

 حال بر محور تعارض ميان انترناسيوناليسم او، و خـودبسـدكـى انـزواكـرايـانه بـلشويسمـ
 شد و حتى ييش از بايان دوران استالين بهصورت حاد درآمد؛ و از آن بس كفه بهس آرئ



 آنها دركير شدمبود. رفتار آنان تا حدى بـهيارى اوضاع و شرايط عينى و تا حدى بر حسب




 بزركى يادكردكه يس از مرك استالين موضوع مكرر مباحثات محرمانـانه بود. وى، در حالى


| 1. Gomulka | 2. Kadar | 3. Togliatti | 4. Tito | 5. Nagy |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 6. Kaganovich | 7. Malenkov |  |  |  |

و بلشويكهاى بىگناه بيشمارى آلوده استله مولوتوف و كاگانوويعج با فرياد باسخ دادند:
 ولى من در تصفيههاى بزرك فقط دستورهاى شما را اجـرا مـى وكردم. در آن وقت عضو دفتر سياسى نبودم و مسؤول تصميمهاى ان نيستم. اما سما هستيد. هـيا مىكويند بعدها هنگامى كه ميكويان در برابر كروهى از اعضاى سازمان جوانان حزب كمونيسانيست در مسكو
 شريك جرم بودهاند بهدادگاه نميكشانيد. ميكويان پاسخ داد: پما نمىتوانيم آنـها را بـه دادكاه بخوانيم، زيرا اكر نشاندن اين كونه افراد را بر نيمكت متهمان آغاز كان كنيمه مـعلوم
 داشتهايم.، بدينسان است كه جانشينان استالين، براى مصونيت خودشان همر كه شدهـ، ناكزيرند كه ارواح حند تن از قربانيان استالين را همحّنان بر نيمكت اتهام نشسته نگاه دارند. در مورد تروتسكى، آيا براستى مطمينتر اين نيست كه بكذارند او او در زير هرم نيمه فروريختهٔ افترا باقىبماند تا آنكه جسدش را بهيانتئون انقلاب انتقال دهند؟

من اعتقاد ندارم و هرگز هم اعتقاد نداشتهام كه خاطرة تروتسكى اصولاً نـيازمند
 اينان، اتر مىتوانند، بهتر است خود را تبرئه كنندا) ليكن هيج جيز بيش اني از اين از مقصود من دور نيست كه بهكيش تروتسكىيرستى دلبسهارم. در واقع من تروتسكى را يكى از برجستهترين رهبران انقلابى همة اعصار مى دانم،
 شكوهمند مردى بىعيب و نقص را بيافرينم. كوشيدهام كه او را جنانكه بود ترسيم كنمه، با تمامى عظمت و قدرتش، و نيز با همة ضعفهايش؛ تلاش كردهام كه قدرت، خلاقيتا ور و اصالت خارقالعاده ذهن او، و در عين حال خطايذيريش را نشاندهمه. در بررسى عقايدى كه خدمت اساسى وى بهماركسيسم و انديشهُ امروزين بشمارمىرورد، كوشيدهام كها آنیا را بهعقيدهُ خودم داراى ارزش عينى و ماندكّار است، و احتمالأ زمانى دراز خواهديا

 برايش فـطط جـند هـمتاى انتُشتشـمار در تـاريخ مـىيابيم، جـانب انـصاف را رعـايت

كردهباشم. ليكن او را در لحظات متعدد دودلى و بىتصميمى نيز نشاندادهامام: يهلوانى را


 وجود اين تصور نمىكنم كه آيندهٔ كمونيسم در تروتسكيسم باشد. بهاين انديشه گرايش
 حيزى گستردهتر از اين هر دو روى اخواهدآورد. ليكن هر يك از اين دو احتمالألأ بهشيوهاى
 اصولاْ دستاور دهاى عـملى آن است؛ از سـوى ديگـر، در ارتـباط بـا روشـها انى حكـومت، فعاليت سياسى، عقايد، و افضاى اخلاقى، ميراث روزگّار استالين از ان هيج هم بدتر است است؛

 رود كه همه چيزهاى حياتى انديشة او را جذب كه بسيار پيشرفتهتر، متنوعتر، و ييچيدهتر از آنهايى است كه او مىدانست.

من در بيشگَفتار بيامبر مسلح اشاره كردم كه قصد داشتم تمامى تاريخ زندكى و






 يك سوم آخر زندكينامهاى دوجلدى از لنين در دست تدارك است. (اتر اسناد استاد تاريخى به اندازء كافى در دسترس قراركيرد، قصد دارم زندكينامة استالين را با كـتابى زيـر عــنـوان سالهاى آخر استالين تكميل كنم.)
اين سه جلد كتاب، كه در دست داريد، البته، با يكديكر ييوند دارند، همرحنان كه


 ليكن طرح اينها را حنان ريختهام كه هر جلدى تا آنجا كه ممكن است در خـود كـا








 تروتسكى بهعنوان هماورد اصلى استالين، يكانه نامزد ممكن بـرانـي
 يك كشورا، و قَرمان دموكراسى يرولترى، در مركز بيكار قرارداشت.











 لهستان بودم، كه از هر حزب ديكرى بهبلشويسم نزديكتر بود؛ اندكـزمانى بعد، مـن كـهـ

بشدت زير تأثير انديشههاى تروتسكى قـرارداشــتم، سـخنتگوى مـخالفان در درون ايـن
 كسى باشم كه اصولأ بهسبب مخالفت با استالينيسـم از حزب اخراج كّمان مىكنم كه دسترسى بهمنابع بكر بهمن امكان داد كـهـ در مـورد بســيارى از



 مرز چين و شوروى گذراند، خاصه انشعابهايى كه در ميان مخالفخوانان تـروتسكيست روىداددبود، و سالها پيش از محاكمههاى مسكو خطوط اصلى شكا شكست خود را نشانداد ـ همه اينها تقريباً همواره در روشنايى برخى واقعيتهاى تا كنون ناشنا


 سبب وسعت نظرش و طرد روشنبينانه هر نوع قيمومت حزب بر علم و هنر، درخور توجه


 است تا در اتحاد شوروى دوباره عقايد غيرجزمىى و دليـرانـهاى، جــنانكه او داشت، ابـراز كردد.

 آغاز تا هايان در اين فاجعه جارى است و تقريباً همه شخصيتهاى دركير را تحت تأثير قرارمىدهد. در اينجا ما ترازدىى جديدى، آن كونه كه خود تروتسكى تعريف كردهاساست،




 بىكمان هنوز ان را نيافريدهاست؛ اما كدام سوفكلس ' يا آيسخولوس ُ مى ترارددى بزرگى جون زندكى خود تروتسكى بيافريند؟ آيا اميدى زياده از حد است اكر اير اين
 نبودهباشد؟

من از آقاى دانلد تايرمن

 نتارش ارانه دادهاند نيز سياسگّارم. همسرم مانند هميشه يتانه دستيار يرُوهش من بور و، بهعنوان نخستينكس، سختگيرانهترين و نرمترين انتقادها را از من كرد.

## قدرت و رؤيا










 تاريخ بهتاريخا بودماند.








انقلاب آنها اقتدا نكرد. روسيه از رمق افـتاده، كـرسنه، سـرمازده، رنـجور از بـيماريهاه و



 رهبران جه یاسخى مىتوانستند داد؟ ياسخ مى دادادند كه انقلابهاى مشهور و كبير


 نمىگّت. تروتسكى در برابر تودههاى گرسنة يتروگراد و مسكو محروميتها و دحنتهايـى را



 عرسنگى بكشند.' 'اين قياس بسيار درست بود؛ اما شباهتهای تسلىبخش تاريخى، هر قدر هم صائب و راست مى بود، نمىتوانست شكم ترسنئ مردم روسيه را سير كند. هيجِ كس نمىتوانست رُرفاى مغاكى را بسنجدكا را ملت در آن فروافتادمبود. در آن زير، دستها و ياها با شتابزدكى در جستجوى تكيه گاههايى محكم بودند تا تا بر ابر آنها دسا دست


 منضبط ساخت و بهتعالى رهنمون گرديد؟ جمهورى شوروى چكَونه مى توانست بر فقر و هريشانى هولناك خود فائق ايد و سيس بهوعدهُ سوسياليسم وفاكند؟ در أغاز، رهبران بلشويك نمىكوشيدند ترفتاريها را ناحيز جلوه دهند يا بيارايند يا ييروانشان را بفريبند؛ و بر ان بودندكه مايهُ دليرى و اميدشان را از حقيقتُويى بكتيرند. ليكن حقيقت، بىرنك و نيرنتـ، دردناكتر از آن بود كه فقر را تسكين دهد و نوميدى را آرام بخشد. بدين ترتيب آغاز آن كردند كه جاى بهدروغى آرامبخش بسيارند كه نخست

1. Trotsky, Sochinenya, vol. xii, pp. 318-29.

فقط مىبايست شكاف ميان واقعيت و رؤيا را بيوشاند، اما اندكى بعد مدعى آن شد كه
 ايمان ندارند، بايد بزور وادارشان كرد كـه ايمان آورندها دروغ بتدريج

 ميكردند بدون دروغ و نيروى يشتـيبان آن نمىتوان ملت را از باتلاق بيرون كشيد. امـانـا

 انقلاب اكتبر قرارگيرند، جهره بهجهرهُ كسانى كه ييام انقلاب برايشان تخطىىنايذير بود.



 روزى طنينافكن و برانگيزاننده بود، در زرفاى مغاكى آهنگى توخالى داشت و از از سـوى
 تروتسكى از اعتقادى عميق و خشمگين مرتعش نمىشد. اينك او آغاز آن كـرد كـه در كسوت پيامبر بیسلاح انقلاب خود را بهاوج بركشد؛ و بهجاى تحميل ايمان از راه قدرت، توانست فقط بهقدرت ايمان خويش تكيه كند.

سال I9r1 سرانجام بـراى روســئه بـلشويكـ صـلح آورد. صـداى آخـرين گـلوله در
 مداخلهكر وايس نشستند. با لهستان قرارداد صلح بستهشد. مرزهاى ارويايى فدراسيون شوروى شكل یذيرفت و تثبيت گرديد.


 در ارویا فرونشست. نظم كهن در آنجا تا حدى تعادل خرا خود را بازيافت، تعادلى كه، هر حر حند نايايدار بود، بهاندازء كافى واقعيت داشت كه بهنيروهاى محافظه كار اجازه دهـد كـه بـر

وحشت و آشفتگى حيره كردند. كمونيستها نمى توانستند بهتحولات قريبالوقوع انقلابى اميدوار باشند؛ و تلاش براى برانگيختن چنين تحولاتى فقط ممكن بـود بـهناكـاميهاي

 انترناسيونال كمونيست، و بلا كون، رهبر شـوربخت انـقلاب 1919 مـجارستان، صـوريكا



 كّستى. بدين ترتيب قيام مارس، نيروهاى كمونيسم را در اروبا نـاتوانـتر سـاخت و در در روسيه بلشويك احساس انزوا را عميقتر كرداند.




 ذخيرهها و مو جوديهايیى كه هر اقتصادى براى تردش خرد خود وابسته بهآنها است تمام شده بود. مبادله كالا ميان شهر و روستا متوقف كرديدهبود؛ شهرهاى كوچى جنان از جمعيت تهى شدكه در سال |ar| مسكو فقط نصف و يتروكراد فقط يكـ سوم


 سال انقلاب در آن بسرمىبرد.
بلشويكها دل و دماغ جشنكرفتن يـروزى را نداشتند. قيام كرونشتات سـرانـجام

1. Trotsky, Pyat Let Kominterna, pp. 284-7; Radek, Pyat Let Komintema, vol. ii, pp. 464-5; Tretii Vsemimyi Kongress Kominterna, pp. 58 ff,, 308 ff; Lenin, Sochinenya, vol. xxxii, pp. 444-50 passim. 2. Paul Levy
2. kritsman, Geroicheskii Period Velikoi Russkoi Revolutsii, pp. 150 ff.; 3 Syezd Profsoyuzov, pp. 79-86 and Miliutin's report in 4 Syezd Profsoyuzov, pp. 72-7
 را اعلام دارند. قصد فوريشان اين بود كه دهقان را بهفروش خوراك و بازركان خران خصوصى را
 اين سـياست سـرآغـازِ دادن يكـ سـلسلهُ طـولاني امـتـيازهايى بـهكــــاورزى و بـازركانى
 برابر عناصر آشوبطلب مالكان كوچكى كه بر روستاها مسلط بودند بعملآورد.



 سازمانهاى بورروايى نـيكوكارى خـارجـى درخـواست يـارى كـرد. در مـاه رونـيـه بــيم آن

 حالت نوميدى بىهدفى در دشتهاى وسيع سركردان بودند. مواردى از آدمخوارى بيش آمد كه آرمانها و آرزوهاى والاى سوسياليستى راكه از شهرهای الى بزرتى برخـاستهبود بــه نحوى هولناك بهمسخره گرفت.


 طبقات اجتماعيى كه در جنگى داخلى جنان بيرحمانه و ديوانهوار با يكديگر مبارزه كرده





 طبقه خود نبودند. روشنفكران قديم، و بهدرجهاى كمتر ديوانسالاران، هـمان سـرنوشت



 بادآورده انباشتند، و با اين احساس بهشارصادكامى روزكّار مىگّذراندند كه تـوفانى را يشت


 اخلاق اجتماعى آنان بود.
يكى از عواقب نكبتبار و ناسازگار نبرد اين بود كه طبقه كاركر صنعتى، كه اكنون



 بهتبار خود مىباليدند، در واقع ديگر بهطبقهُ كارگر تعلق نداشتـند


 هنوز ييوند نگسستهبودندر، دوباره




 كهن، بهخود متكى، و برخوردار از آثاهى طـعـى




جشماندازهاى انقلاب بهبحث مىيرداختند. آنان زمانى اييشكامان، طبقه كاركر بـودند.




 تعدادش بلكه بهعلت قدرت فوقالعادهُ ذهن سياسى، نيروى ابتكار، و سازماندهنـدكيش بود. صنايع بزرگ روسيه، در بهترين ايام، هركز بيشتر از سه ميليون كاركر را را در استخدام


 اين كاركران، در واقع، كدايان بودند. اگر كاركرى مزد خود را بهيول دريافت مىكردرد اير اين


 را بهجنس مىكرفت، خاصه جنسى كه كارخانه او توليد مىكرد، از كارخانه بها بازاز






 را تشكيل دهند.



1. بنكريد به 4 Syeed Profsoyuzov، كزارنهاياى برخارين، لوزونسكى، 4 ميليوتين.
 زدمىشدكه دستمزد نتط يك بنجم هزينغ زندكى كاركر را تأمين مىكرد. Ibid., p. 119 .

روسـتاييان را نشكست و از جـهندگى و نــيروى تـوانـيابى آنـان نكـاست. حـتى بـدترين
 بهويراننايذيرى خود طبيعت بودند، نياز بدان داشتند كه فقط در تماس بان انـا طبيعت كار

 منزلت خود را در جامعه حفظ كردند. موقعيت خود را بههزينه اربابان بالا بردند. اينك
 آوردمبود. يس از آنكه مصادرهها پايان يافت، دهقانان اميدوار شدندكه سرانجام محصول

 يس از آنكه از اربابان خلاص شدند، فـقر در مـزرعههاى كـوجكـ خـود را بـا بـهمنظرههاى



 حكومت بلشويك بود كه علاقه داشت دييونده ميان شهر و روستا و رييمان ميان كاركران

 براى اهميت جديد دهقانان بدستمى آمد؛ و اعتماد بهنفس آنان بههمين نسبت فزونى مىكرفت.
ليكن اين طبقه اجتماعى، كه بهعنوان يكانه طبقه در جامعه شخصيت و مـنزلت خود را حفظ كرددبود، بر حسب طبيعت خود، از حيث سياسى ناتوان بود. كارل ماركس




 يكديكر جدايشان مىسازد. اين جدايىى در انر بدى وسايل ارتباط.... و ففر دهقانان تشديد

مىكردد. كشتزارها بقدرى كوجك است كه عملأ مجالى براى تقسيم كار نمىدهد.... بــا بـر








همجنان كه يك كيسه سيبزمينى عبارت اسـت از مقدارى سيبزمينى در يك كيسه.

كيسهُ سيبزمينى عظيمى كه روسيهُ دهقانى بود نيز خود را كاملاُ ناتوان از ايـن نشانداد كه خواستهايش را بهوسيله نمايندكّان اصيل خود عنوان كند. روزى يويوليستها
 نقش حزب انقلابى اجتماعى، كه با مخالفت با انقلاب كشاورزى خود را الز اعتبار انداخت

 جشم از آن بردارد؛ هيج كس نمىتوانست آن را نديده بكيرد يا بىمجازات بدان لگّد بزند؛ هم/اكنـون بر فـرق روسيه شهـرى خوردهبـود؛ و زمامـداران روسيـه مى بايست در بـرابــر
 استخوانبندى و شكل و اراده و نوايى بدهد.

از اين رو جند سال بس از انقلاب حكومت را ياراى آن نبودكه زمام امور خود را







علقههاى يرولترى جلوه كند، و نماينده اين قصد خـويش كــه در طـى بـازسازي دري دوبارة اقتصادى، طبقه كاركر تازهاى راكردآورد كه در وقت مقتضى سرنوشت كشور را بـد
 بهمنزلهٔ غاصب مىديدند ـ حزب حتى در ثرتو معيارهاى خود و استنباطى كه از دولت انفلابى داشت نيز بهعنوان غاصب جلوه مىكرد.
جنانكه بيادداريم، دشمنان بلشويسم، از همان آغاز، انقلاب اكتبر و سيس انـيس انحلال مجلس مؤسسان در 1911 را بهعنوان عملى غاصبانه محكوم كردند. بلشويكها اين اتهام را بهدل نترفتند: ياسخ دادندكه حكومتى كه آنان در اكتبر قدرت را از آن ربودند بر بنياد
 است كه مورد حمايت اكثريت خردكنندئ انجمنهاى نمايندكان منتخب و معرف كاركران



 را بهعنوان فرد در حوزههاى سنتى انتخاباتى بهصندوق نريختها
 صندوق ريختهاند. تنها همينگونه نمايندگى طبقاتى بود كه بلشويكها يس از $191 Y$ آن را را معتبر و مشروع قلمداد مىكردند.
ليكن درست بر حسب همين استنباط بلشويكى از دولت كاركرى بود، كه حكومت



 لنين مدعى بود كه مبعوث شوراها هستند، در واقع مبعوث خود خرد بودند.

 شرايطـى چه مىتـوانست بكنـد و چه مى بايست بكـــد؟ دستهايـش را بـهعلامت تسليم

[^0]بالا مىكرفت و قدرت را رها مىكرد؟ حكـومتى كـه دست بـهجنت داخـلـى بـيرحـمانه و
 شكستخوردهاش و بدكينستانى آنان نمىسیارد، حتى اگر دريابد كه نمى تواند بر طبـ انديشههاى خويش حكومت كند و ديگر از حمايتى برخوردار نيست كه در آغـاز جــنـت






 مبدل ساختهبود؛ و از اين رو ابا داشتند كه خود را غاصب بدانند.



 انقلاب كبير فرانسه هر دو نخست با اصل تازء حكومتِ مبتنى بر نمايذدگّى با نظام كهن

 ساختند، جنين كردند. قيام و ستيزى داخلى از از پیى آمد كه در نتيجهُ آن نيروهاى نظا نظام كهن ديگر ياراى تسلط بر جامعه را نداشتند، حال آنكه طبقاتِ حامى انقالاب با يكديگر

 و انضباط داشت تا بر آشفتگى غالب آيد. ارتش خود را را پاسدار جامعه اعلام كرده و و قيادت شمشير برقرار گرديد، كه شكلى آشكار از حكومت غاصبانه است. در انگلستان دو مرحلـا گسترده انقلاب، در وجود يكى شخص مجرد مجسم شد: كرامول رهبـرى كرد و سيس بـهعنوان الارباب پشتيبان، حقوق ويـرّه پـادشاه و عـوام هـر دو را

غصب كرد. در فرانسه بين اين دو مرحله شكافى روشن وجودداشت؛ و در هر يك مردان


در روسيه، حزب بلشويك همان ييكره ريزبافت و باانضباط از مردانى بود كه از يكـ اراده الهام مىگرفت و توانايى آن را داشت كه بر مـلتِ ازهـمگّسيخته حكـمرانــد و آن را يكانه سازد. جنـن حزبى در انفلابهاى كذشته وجودنداشتت. قدرت عـمده پـارسارسايان در





 در جهت همبستگى و نوسازى زندگى ملى بكوشد.
حزب بلشويك، بر حسب سيرت معنوى و سنت سياسى خـى خود

 نبودند كه حالات ذهنى فعلى يا آرزوهاى كنونى طبقه كاركر را بيان كنند. آنان رسان


 مصلحت راستين تاريخى اين طبفه چيست و براى شكوفايى آن چهـ بايد كردي. بيادداريم
 را „جانشين، طبقه كاركر سازند و آرزوها و خواستها

 انقلاب كاملأ منوط بهدرجه حمايتى كردند كه بتوانند در نزد تودهُ يرولترى بدستآورند.


## 1. Bonaparte

سياسى تودهها بودند، و سياست خود را دقيقاً با آن تطبيق مى دادرادند. هرگز بهذهن آنان خطور نمىكرد كه بتوانند بدون تأييد اكثريت كارگران يـا كـاركران و دهـقانان قـدرت را را
 همواره حاضر بودند كه خط مشيهاى خوري خود را در ربقه افتواى دموكراسى كاركرىى، يعنى رأى طبقه كاركر، قراردهند.


 بلشويكها بهنوبه خود عقيده داشتند كه اين اوج ديوانگى است كـه عـنان كار اسارهايشان اريان را
 ممكن بود در درون شوراهاى شبحوار شكل بكيرند. آنان - و تروتسكى هم ا ـ ا سرانـجام

 البته اكر حنين طبقه كاركرى وجود ميداشت. عادت آنان بهاينكه خود را ترجمان منافـ



 مى بردند براى نقش غاصبانه خود توجيه اخلاقى بدستمى آوردند.




 آسايش استثمارشدكان و ستمديدگان اول و آخر انقلاب است و كاركران سرانجام بـايد
 درباره همهٔ احزاب و اعمال آنها، از جمله بلشويكها عوامل بازدارندهاى بودند در برابر آن صفتها. انديشئ دموكراسى برولترى از اين طرز فكر



 سواى آن داشتند.
در نخستين مراحل انقلاب، رشته بيوند برولترى ـ دموكراتيك در سرشت بلشّويك














 ننمودهاستو آنان همجنان داراى وكالتى روشن و معتبر از سوى طبقهُ كاركر هستند.'






 $\leftarrow$

بلشويكها در آن اثنا همه احـراب ديگـر را بـهطور قـطع سـركوب كـرده و انـحصار
 معرض سختترين خطرها مىتوانند بهمخالفان خويش اجازه دهـند كـه عـقيدهشان را آزادانه بيان كنند و بهانتخابكنـندكان شوراها روى آورند. مخالفان سازمانيانيافته از آن رو
 آن نداشتند نيروهاى طبقهُ كاركر را بسيج كنند. آنان از اينكه خود و انقلاب را در معر انر
 ديكتاتورى خود را نيز بهجاى ديكتاتورى يرولتاريا نشاند. اديكتاتورى بـرولتارياريا، ديگـر
 اما از حيث قانون اساسى اين حق را داشت كه آنها را بركنار سازد يا از مقام رخلعا
 برولتاريا بههمان اندازه مىتوانست بلشّويكها را اخلع، كند يا بركنار سازد كه مىتوانست خود رادخلع، كند يا بركنار سازد.
بلشويكها، با سركوبكردن همه احزاب، مـحيط سـياسى خـود را چــنان از ريشـهـه تغيير دادندكه خود نتوانستند از تأثير آن مصون بمانند. آنان در رزيم تزارى، در در درون
 سياسى رشد كردهبودند. با آنكه بهعنوان كـروهى از انـقلابيان رزمـجو آمـوزه و انضضباط

 درونى حزب آنان بود. بلسويكها، كه مدام در مجادله با با حريفان خود بسرمىيبردندند، مجاديله

 مساثلى كه او را مشغول مىداشتـند، دربارهُ وضعيت حريف، ياسخ او بدان، و دربارة موضع حزب و حركتهاى تاكتيكى آن، نكته بهنكته بهبحث مىيرداخت. اتر عـقيده داشت كـه

ــ دربارi زمانى

 Ibid., pp. اين متلك حقيفت تلخى را بيان مىكرد. نيز بنكريد بهسخنرانى زينوريف، 111 Syezd RKP(b), p. 109

حزب در موردى حق ندارد يا رهبرى آن نارسا است، اين را بدون رودربايستى مىگفت، و
 دموكراتيك كارگران بيكار مىكرد، نمىتوانست اين حـقوق را از اعـضاى خـود در در درون سازمان خود دريغ بدارد.

 خواهندبود كه همواره بودهاند: انجمنى باانضباط اما آزاد از ماركسيستهاى ريا رزمجو. ايـن نكته را مسلم مىشمردند كه شكلگيرى ذهن اشــتراكـى حـزب در اتـر مـبـادلئ مـتداول عقيده، و رد و بدل استدلال نظرى و سياسى، همحِنان ادامه خواهديافت. درنمىيافتنـند
 خود زنده نگامدارند: نمىتوانستند حفوق دموكراتيكـ را در جامعه منسوخ كنند و آن را برای خود بتنهايیى حفظ نمايند.
 متداول باقىبماند. زندگى درونى آن راگَريزى از خروكيدن و خشكيلـي

 آزادانه تن بهبحث و جدل مىدادند، اگر رهر رهبران آنها اختلافهاى خود را علناً حل و فصل مىكردند، و اتر اعضاى معمولى حزب بهانتقاد از رهبرى و سياست آن مسیيرداخـتند، آنگاه سرمشقى بهغيربلشويكهايى ارائه مىكردند



 صامت باشد و يكـ دهم تويا. حزب لنين، پس از آنكه روسية غيربلشويكـ را بـهسكوت واداشت، سرانجام ناكزير شد كه بر خود نيز سكوت را تحميل كند.







تروتسكى:كميسرٍ (وزير) جنك


تّو تستא

حزب نمىتوانست بدين امر بأسانى خوكر شود. انقلابيانى كه عادت كردهاند بهدهيج







 حيات رامى جز آن نداشت كه مدام خود ري را سركوكوب كند.















 رقابت دائمى آنها سبب مىشد حـه كزينش درست انسانها و توزيع آنها در ميان احزاب



تضمين گردد. آنتاه نورسيدهُ سياسى را فرصت آن بود كـه بـرنامهها، شـيوههاى كـار، و شعارهاى متعارض را با يكديكر مقايسه كند. و اگر بهبلشويكها مى ایيوست، اين كار را با با

 مى شناختند. در شرايط ديكر، بر حسب گرايشهاى خود، شـايد بـهمنشويكها، انـقلابيان اجتماعى، ياكروهى ديگر روىمىأوردند. اكنون اصرار آنها براى فعاليت سياسى آنان را


 تمام ابلشويكهاى حزبا مىانگّاشتند. ريزش حنين عنصرهايى اين خـطر را داشت كـهـ شخصيت حزب مخدوش تردد و سنتش بهصورت آبكى درآيـد. بـراسـتـتى، دريـازدهمـين
 جند حزب بالقوه مركب از كسانى وجود دارد كه خود را حقيقتاً بهجاى بلشويكها عوضى
 و از اين راه، در درون آن، صورتهايى جانشين از احزابى آغاز شكـلـركرفتن كـردند كـــه از
 سياسيش دوباره خود را بروز داد و بر يگانه سازمان موجود سياسى سايه افكند و از همه سو در آن رخنه كرد.
رهبران بر آن شدند كه حزب را از كَزند اين نفوذ حفظ كـنـند. دست بـهتصفيهاي
 نخستين تصفيه در ا9Y1 صورت يذيرفت. يليس و دادگّسترى كارى بهاين كار نداشت. اكميسيونهاى بازرسى"، يعنى دادگاههاى حزبى، در جلسههايى علنى بهيـيشينه و اخلاق

 كميسيون بازرسى نظرش را دربارة شايستكى يا عدم شايستگى ادامــه عضويت اعـلام
 حاكم احتمالأ بخت بيشرفت يا داشتن مقامى مسؤول را از او مىربود.

بدينسان در اثناى زمانى كوتاه اخراج شدند. كميسيون بازرسى اين اخـراجشـدگان را در جـند مـقوله طـبقهبندى كـرد:


 بنيادى اصول حزبى عاجز بودند.' جنـين مىنمايد بود كه از سياست حزب يا رهبران آن انتقاد كردهبودند اخراج نشدند. ليكن اندكى بـعد




 بس از آن چه خواهدشد؟ فروتنان و محتاطان، پيش از آنكه اظهار نظرى مخاطرهآميز كنند يا كامى بردارند كه ممكن بود در تصفيهُ بعدى مشمول خامدستى يا وايسماندتى

 براى سركوبكردن خود درآمد.
ديديم هنگّامى كه طبقهُ كارگر بهعنوان يكى نيروى مؤثر اجتماعى از مـيان رفت،



 وجود داشتهباشد؟ ه


 يك سوم بدن حزب را قطع كرد، حتى اثرى در نترش حرّ حزب بر جاى نـنهاد. همين واقعيت

1. Izvestye Ts. K. of 15 November 1921 (Nr. 34). Popov, N. Oulline Histony of the CPSU (b), vol. ii, p. 150.

بتنهايى نشانمىداد كه تودة اعضاء مدتها است كه در ادارؤ امور تأثيرى ندارند. سياست
























 در آغاز جنگ داخلى بهعضويت حزب درآمدهبودند. مـفامهايى ديــر و مسـؤوليتدارتـر

1. Lenin, Sochinenya, vol. soxiii, pp. 228-30.

مىىايست فقط ازانِ كسانى باشد كه از آغاز انقلاب در خدمت حزب بودنده حـال آنكـه
 حكومت تزارى سابقهاى طولاتى داشتند.


 مجاز نبود كه درآمدى بيش از يكى كارگر ماهر كارخانه داشتها حياشد. البته، حند مقام

 مقررات تازه دربارة توزيع مقامها بدين سبب وضع نشدهد
 وسيلههايى براى ساختمان سوسياليسم باقىبمانـند. گارد قديمى هيأتى سهمگیين از مردانى باهيبت بود. خاطرء نبردهاى دلا دلاورانهاى
 بحبوحةٔ انقراض و دلمردگى همگًانى، بختهاى سوسياليسم منوط بدانـان و و فقط بدانـان است، بيوندى ميانشان برقرار كردهبود. با اقتدار، ليكن اغلب با نخوت، عمل مـى الِكردند.


 نبرد در راه آن را امر انحصارى و تقريبأ كار خصوصى خرى خود انـي


در محنتهاى آن سالها قدرت اخلاقى گارد قديمى گنجى گرانبها بـراى بـلشويسم بود. احياى بازرگانى خصوصى و بازگشت جزئى مالكيت موجب شد كه در در صفوف حز

 لنين حاضر بود كه هر كارى كه براى تشويق بازرگانان و دهقانان مستقل لازم بود بكند. از


























 مىتوان در داستانهاى معاصر يافت، و رئيسان حزب با با اضطرابى هويدا از آنـها سـانـي

در بحبوحئ اين حالت افسردكى حجنين مىنمود كه انقلاب فقط مىتواند بر كــارد قديمى، بر اعتقاد بايدار و اراده آهنين آن، تكيه كند. اما آيا مىتوانست؟

در يايان جنگَ داخلى تروتسكى از قطار نظامى، كه ستاد فرماندهيش بود، پياده


 نظامى بهموزهاى بردهشد؛ سرنشينان آن، مركب از لوكوموتيورانان، مكانيكها، مسلسلا



 بيگانهاى بود. او اين پايتخت قديم را براى نخستينبار هـنگامى ديـدا
 سان براى نخستينبار از يشت ميلههاى زندان بهشهر بيروزيها و شكستهای أی آيـندهاش نكاه افكند. ليكن فقط در مارس 191^ ، بيست سال بعد، در بحران برست ـ ـ ليتوفسك، بس از آنكه حكومت بلشويك، بتروكراد را تخليه كرده در كـرملين مسـتقر شــدهبود، بـه




 كشتىسازان، و كارگران برق بتروتراد همواره راحتتـر احسـاس مـىكرد تــا بـا كـارگران


 میكرد. II Syezd RKP (b), PP. 161-3

## 2. Butyrki

مسكو، كه اغلب در كارخانههاى نساجى كار مىكردند، و بنا بر قيافه و رفـتار بـيشتر بـه موريكها شباهت داشتند تا بهشهرنشينان.

 صداى ناقوسهاى كهن از آنها برمى



 كرويسكايا زندگى مىكردند؛ اين دو خانواده در اتاق غذاخ اخورى و حمام

 حكومت مى آمد، ميهمان خانواده بود. زندكى خانگى تروتسكيها مانند روزگّارى كه جون


 رسيدگى یدر و مادر چندان برخوردار نبودند: مـادرشان را نــيز فـقط لحـذهاهايى كـوتاه
 هنرهاى آن را بر عهده داشت.
محيط مجلل كرملين با شيوه زندكى ساكنان تازماش بهنحوى غريب مـغاير بـود.





## 1. Kavalersky


 Six Weeks in Russia, pp. 13, 56 بلغور كندم سباه (كاشا)... جاى و يك نكه نـد
٪. زندكى من، جلد دوم، ص W.




















مىتذاشتند احساس مىيرد.'







 ستخنرانيش در بإيان مانورهاى ارتش در مهتامبر

سوسياليست دستبردارد و بهامور كسالتبار روزمره ادارى و آمـوزشى بــردازدد. او وقت خود را بهجركتيرى افراد ارتش مىگّراند و بدانان مى آموخت كه كفـهـايشان را واكس
 تركى خدمت نكويند. بهكميته مركزى فشار مى آورد كه از خروج انبوه كمونيستها از از ارتش
 مىكرد. ليكن اين كارها هيج تأثيرى نداشت. تـروتسكى در كـنفرانسـهاى مـلى مـدام از


 وايسماندگى و خرافه در اروسية مادرا درآيد، و فراتر از همها سنـ سنت انقلابى و هشـيارى انترناسيوناليستى در آن بيدار نتااداشاشتهشود.' اين زمانى بود كه فرماندهان جوان جنـت داخلى، از جمله مارشالها الها آيندهُ جنگگ دوم جهانى، بجد تربيت شدند، و ارتش سرخ قان قاعدهها و مقررات خود را يافت. تروتسكى
 تروتسكى و تعاليم دينى سربازان كرامول بسـيار شگَفتانتـيز بــنظرمىرسـد. نـظامنامه پيادهنظام بهافراد ارتش سرخ مىيآموخت: رشما با رفيقانتان برابريد. رئيسان شما برادادران



 مىگّوييم كه خود كاركر و دهقانند، تا بدانند كه مـا در حـقيقت بـرادر آنـان هسـتيم نـهـ

عشُق او به كلام، كلام ساده و در عين حال يرمايه، و دركش از شكل و رنتّ، بيانتُر شكوه تازهاى بود كه مىكوشيد با آن قدرت يندار سرباز نو را مخاطب قراردهد و و در ارتش



11 Syezd RKP (b), pp. 637-64; Pyat Let sovieskoi Vasti; and kak Voonuzhalas Revolutsia, vol.iii, passim.

سواره از دروازه اسياسكي ' كرملين بهميدان سرخ مىآمد تـا از ســتونهاى بـههممفشرده افراد یادگان سارن ببيند. بهخوشامد او: اسلام، رفقاله نيروها یاسخ میى دادادند: رما خادمان انقلابيماء؛ و يرُواك اين صدا تندروار بهبرجهاى كليساى جان جامع واسيلى شهيدان انقلاب بهديوار كرملين مى
 مى مييوست و از جايكاه جوبى لرزان، يا از بالاى كاميون بارى ير از افراد، از ررءّ سربازان و كاركران سان ميديد.
نمايانشدن و سخنگّفتن تروتسكى هنوز تودهها را بلرزهدرمى آورد. ليكن جنين
 داخلى موفق بهبرقراركردن آن مىشد، تماسى كه لنين با برخوردهاهى بى آلايش و بـيان

 بزرگّ، اميدهاى سربهفلككشيده، و حركات يركش و قوس خسته شدهبود؛ و تروتسكى

 بدبينى آغشتهبود. عظمت و شايستگِيهاى انقلابى او مورد ترديد نبود؛ ولى آيا بـيش از

حد نمايشي، لافزن، و شايد بلنديرواز نبود؟






## 1. Spasky 2. Vassily




L.-O. Frossard, Sous le Singe de Jaurès and De Jauress a Lénine; B. Bajanov, Avec Staline dans le Kremlin;. R. Fischer, Stalin and German Communism; F. Brupbacher, 60 Jahre Ketzer; Clare Sheridan, Russian Portraits
نوصّنههاى آغازين رادك، بوخارين، سادول، ايــتمن، هولبجر، ل. فيـُـر.

بدان سبب كه اين طبيعىترين زبانى بود كـهـه بـا انـديشـه نــمايشى و عـواطـف عـمـيق او





 و رقدرت شعور عملى انسان را همواره نمىتوان بدقت بر حسب قدرت تصور وى سنجيد.
 تروتسكى، مانند برك، اخخوشمشرب و يرحرف و شكوهمنده بود. در گّفت و شنيد خصوصى نيز جنان سخن مىگفت كه در ميان جمع، و خانواده و دوستانش را با همان تصويرها و نازكـطبعىها و حتى همان آهنگّهاى موزونى مخاطب قرارمى دادادكه بر كرسى

 بود. او براستى شخصيت قهرمان در نمايش تاريخى بود؛ و از اين رو مى ايايست در نـــر نسلى بیروح يا حسود بهصورت شخصيتى غيرواقعى و غيرطبيعى جلوه كند؛ و بهاهمين
 با اين همه، نيازى نيست كه در ترسيم سيماى رومانتيك تروتسكى مبالغه كنيم. او در واقعبينى خود همحنان توانا ماند. بههر حال، آن كهنهسربازى نبود ركه بيهوده بر صحنه وابمانده. خود را با همت تمام بهميان مسائل اقتصادى و اجتماعيى كه انبه از از نو مطرح كردهبود افكند؛ و بههيج وجه از پشت منشور تعصب انقلابى بهانب، نمىنگريست.



 شد. ${ }^{\text {r }}$ و و وقت بيشترى از گذشته صرف ابينالملل، مىكرد، و در هيأت اجرايى آن در

## 1. Hazlitt <br> 2. E. Burke

3. chetvertyi Vsemimyi Kongress Kominterna, pp. 74-111; and Trotsky, Pyat Let Kominterna, pp. 233-40, 460-510.

برابر تمايل زينوويف و بوخارين مقاومت بخرجمى داديد كه بر آن بودند قيامهايى زودرس و
 فرانسوى كمينترن بود و در ادارة امور هر بخشى از ابينالملل، شركت مىكردا درا درا
 نيروى او را جذب نمىكردند. وى بهخيلى از مسائل ديكر مىيرداخت كه هر يكى از آنها براى كسى كه جنبندكى و استعداد كمترى داشت شغلى تماموقت بود. بهعنوان مـثال، رياست رانجمن نايزدان، را، يـئ از آنكـه يـاروسلافسكى ' آن را تـقبل كــند، بـر عـهـده داشت. او اين انجمن را با نوعى روحئ روشنگرى فلسفى رهبرى مىكردكه بهتر از زمان انـان



 كيرند.)
 و صاحبان شغلهاى ديكر سخن مىگّفت، و براى آنها موضع ماركسيسم را دربارة مسائلى



 شود، سطح بهداشت بالا آيد، زبان كفتار و نوشتار كه يس از انقلاب نزول جذيرد، دامنه علايق اعضاى حزب گسترش يابد و انسانى شود، و غيره، جون لنين ديتر كمتر در انظار بيدا مىشد، او در آن سالهاى آخر دوران لنـين نـخــينين و مـقتّدرترين سخنگوى حزب بود.
 عبارت بهتر گارد قديمى، بهكمك آن انحصار سياسى خود را برقرار و استوار مى انـياخت.
 جه فراخوانيش بهانضباط بر بايهٔ استدلال اقناعكننده و توسل بهعقل قرارداشت. هـنوز

هم احق نخستزادكى تاريخى، حزب را ارج مىنهاد؛ و و استدلال مىكرد كه آيـينهاى دمـوكراسـى بـرولترى در شـرايـط نـامـامن و آشـفتكى اجـتـا
 اخلاقى كرد، و وظيفه بلشويكها در برابر سوسياليسم اين است كه اديكتاتورى آهـــين،
 سياسى حزب اقدامى اضطرارى است كه بهمحض بايان وضع اضطرارى لغو خواهـدشـد؛
 براودا دربارة نشانههاى بهبود اقتصادى و يـشرفت در همة زمينهها مطلبى نوشا نوشت و اين
 دادهشود و دست كم ممنوعيت از منشويكها برداشتهشود. باسخ او يك انها قاطع بود. اكنون انحصار را نه چندأن با بهانهُ دشواريهاى داخلى جـمهورى بـلكه بـا ايـن واقـعيت توجيه مىكرد كه جمهورى الادز محاصرهشدهالى است كه در درون آن هيج مخالفتى را، هر قدر هم كه ضعيف باشد، نمى توان تحمل كرد. از برقرارنگاهداشتن نظام تكـراحزبى در
 انتظار نداشت كه اين انزوا چخندان بطولانجامد كه عملاُ بطولانجاميد. با توجه بهايـنـكه خودش روزى تلاشهاى حكومت براى سركوب مخالفان سياسى را بهباد تمسخر ترفتهبود
 جون تف سربالايى بهسوى خودش برگّشت؛ نوشت: ااقدامهاى سركوب كنـنده هـنگامى ناكام مىمانندكه حكومت و رزيمى نابهنگام آنها را عليه نيروهاى نوين و بيشرو بكاري بريرد. ليكن اينها در دست حكومتى از حيث تاريخى ييشرو ممكن است در حكم وسيلههايى

 ديكر ابراز داشت. نمايشى درخشان و خسّمگينانه از جرم متهمان ارانه داد داد و مسؤوليت سياسى سو؛ قصد دورا كايلان ساخت. دادرسى در زمانى انجام كرفت كه „كنفرانس سه انترناسيونال، در بر برلين برگذار
 سوسياليست غرببود، بوخارين و رادك نماينذكى بلشويكها را داشتند. رهبران سوسيال
I. رجوع شُود بهيامبر مسلع، ص OFT-F.

ـ دموكرات غرب بهآن محاكمه اعتراض كردند؛ و بوخارين و رادك، براى آنكه مذاكرات را



 شرط معلق تذاشتهشود كه حزبِ انقلابيان اجتماعى بصراحت اعلام دارد اكه در در آينده از ترغيب و ارتكاب بدتلاشهاى تروريستى دست برخواهدداشت.
 عليه جناح مخالف كاركرى در برابر حزب و بينالملل كمونيست دادخواستى صادر صر كر كرد.

 كولونتاى حكومت را متههم مىكردند كه بهمنافع بوررُوازى نو و كولاكها يـا يـارى مـيدهده،
 شكستخورده و از سوى لنين تهديد بهاخراج شدهد شكايت بردند. تروتسكى، كه در هيأت اجرايی بينالملل مـدعى آنـان بـود، مـوفق بــرد
 دوباره در اين باره اظهار نظر كند، باز جانب حزب راكرفت.
 دادخواست جانبدارى كرد. كفت كه جناح مخالف كارگرى فـطط هـنگامى از حـق خـود
 خردهگيرى او از اشلياينيكوف و كولونتاى اين بودكه بهمناقشهها لحنى فوقالعاده شديد
 ان دو تن احزب ديگرى را در آبنمك خواباندهانده. گفت كه حنين طرز فكر و وكردارى بهانشعاب مىانجامد و فقط بهمقصود دشمنان انقلاب يارى مىرسانداند. وى از حكـومت،


1. Pravda, 16, 18 May and 18 June 1922; Lenin, Sochinenya, Vol. xoxiii, pp. 294-8; The Second and Third International and the Vienna Union; Trotsky, Moya Zhizn, vol. ii, pp. 211-12. . 11 Syezd RKP (b) .r
 4. Ibid., pp. 138-57.


 كنگرهاى كه لنين در آن حضور داشت، تروتسكى و لنين خود را در معرض حر حمله دوستان ديرين و خـوب خـود ديـدند: آنـتونوف اوسـينكو، از تسـليم حـزبـ در بر بـرابـر كـولاكـها و سرمايهدارى خارجى سخن مىگیفت







 بهعنوان سخنگوى گارد قديمى بلشويكـ در بـرابـر مـخالفان قـد بـرافـراشت و خـواســـار انضباط، انضباط، و باز هم انضباط






 حرف را از قول خودش نمىزد. فقط حاصل آنحه را بازكو مىكرد كه بسيارى از اعضاى كارد قديمى مىانديشيدند و ليكن در ميان جمع نمىگفتند: بهديدة آنها تروتسكى فقط اهل دولت بود نه اهل حزب.

| 1. Ibid., p. 144. | 2. Ibid., pp. 80-3. | 3. Ibid., pp. 83-7. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 5. Ibid., pp. $77-79$. 6. Ibid., pp. $458-60$. 7. Ibid., pp. 89-90. |  |  |

8. Ibid., pp. 453-7.




بارى، گارد قديمى، هنگامى كه خود را بالاتر از مردم، طـبقه كـاركّر، و حـزب، در اوجى يافت كه خوأبش را هم نمىيديد، آغاز آن كرد كه كذشته كهكرداگردش هاله بستهبود، با چنان زهدى بيروراندكه هيج طايفهاى از كهنهسربازان، با










 و جدالكننده تندمزاجى ظاهر مىشد كاره، بهوقت تنهايى نيز، برايشان خطرناك بود. آنها





 المينسكى'، بايكان حزب، اين يرسس را هنگامى از تروتسكى كرد كه نامةُ او بهجخيدزه

 با انتشار آن مخالفت كرد: كَفت ديوانگى است توجه مردم را بهناهمداسـتانيهايي جـلب كردن كه مدتها است كه زمان آنها سيرى شدهاست؛ وانتكهى، كمان نمى همة آنجه دربارة بلشويكها گَفتهاست نابرحق بودهباشُد، ليكن ميل ندارد كه خود را دركير

## 1. Olminsky

 اشتهابرانتيزتر از آن بود كه نسخههايى از آن در ميان افراد قديمى و محرم حزب دست بهدست نتردد. تفسير آنان اين بود كه يس تروتسكى بهلنين افترا زدهاست. و در نز نزد جه



 سرشار از تحسين.' با وجود اين، رويدادهاى گذذرا و ناساز گذشته بهياد كسانى كه برای
 چه قدر دير بهبلشويسم گرويدهبود.

 حفاظتكنندهاى از آن نیذيرفتهبود. از نظر قدرت ذهن و نيروى اراده از رلنينيستهالى قديمى يك سر و گردن بالاتر بود. نتيجه كيريهاى او، هر چند اند مىشد، اغلب حاصل تفكرات خودش بود، و بهشيوه خودش و بـدون اســتناد بــا بـاصـولى صورت مییذيرفتند كه سنت حزب، مقدس مىداشت. عقايدش را چــنان آسـان و آزاد بيان مىكرد كه از سبك ثقيل فرمولهاى خشكانديشانه متمايز بود كه اغلب شاتـردان
 مىكفت. علايق بسيار گسترده و گوناگون معنويش، در دل مردانى كه بر حسب ضرورت


 پربار، شجاعت در سخنورى، اصالت ادبى، استعداد مديريت و ابتكار، روشهایى دقيق كار، خواستهاى دقيقى كه از همكاران و زيردستان داشت، كنارهجويى، مبرابودن از ابتذالل، و




احمقند. اعضاى گارد قديمى خود را در برابر لنين _كه بهرهبريش همواره كردن نهاده

 ييروانش حنين موضعى ترفتهاند، توجه داشت كه آن موضع را بهكسانى


 كه گفتى در اثر تفكرات خودش، و نه زير فشار لنين، بهآن موضع رسـيـيدهاساست. از ايـن
 ثايدارى كند كه اشتباههاى ديگران را بهيادشان آورد و بر برترى و بصيرت خويشى پاى فشارد.
 نمىكاست، خاطر ديگران را جريحهدار مىكرد. ذهن ناآرام و مبتكرش مـدام ديــران را
 خود را بهتنآسايى ناشى از اوضاع و عقايد بسيارند. هنوز حزب بها بهيك اقدام سياسىى تازه




 ناخوشايند و غريب داشت.
و با اين حال تروتسكى، اتر حه در مسكو، در كرملين، و در درون كارد قـديمى،


در آوريل IGYr ييشامدى روىداد كه در تيرهكردن مناسبات لنـين و تـروتسكى سهم بسيار داشت. در 1 آوريل، لنين، در جلسهاى از دفتر سياسى، بيشنـهاد كـرد كــهـ تروتسكى معاون اشوراى كميسرهاى خلق، تُردد. تروتسكى بهطور قاطع و با كمى نخوت از بذيرفتن اين سمت خوددارى كرد. اين امتناع و شيوه رفتارش موجب رنجش لنـين

گرديد؛ و اين امر در كشمكشهاى تازماى كه بر خصومتهاى كـهن افـزودهشد، و مـوجب
 لنين اميدوار بود كه تروتسكى راضى شود كه بهعنوان معاون او در رأس حكومت



 مركزى، براى آنكه بهاكثريت لازم دو سوم دستيابد، فقط يكـ رأى كـم آوردهبـود.

 اجتنابنايذير بودكه دبير كل اختيارات تستردهانى بدستالورد. لنين از انتصاب استالين بيمهايـى داشت؛ اما حا حون خودش ايـن كـار را كـرددبودد، اشكارا مى خواست كه با كماردن تروتسكى بر مقامى با نفوذ و اخـتياراتـى هـمسنگ در
 تروتسكى را بهعنوان وسيلهاى براى عملى شـدن تفكيكب بين حزب و و دولت مىديد كه انـ در كنگره بر ضرورت آن اصرار ورزيدهبود. براى آنكه اين تفكيك باجرادرادرآيد، جنين مى آنمود
 كسى باشد كه امور حزب را دردستداشت




 جندان ترديد داشت كه قصد لنين اين بودكه او معاون راستين فرماندهى و نفر دور دوم بعد
 همه قلمروهاى حكومت نشانمىداد، اين مقام را داشت؛ و مقصود از بيشنهاد لنين اين

1. بابكانيها.

2. Tsurupa 4. Lenin, Sochinemya, vol. xooiii, pp. 299-306, 316-18.

بود كه آن وضع را بهقاعده درآورد و مقام او را الرتقاء بخشد. اين واقعيت كه لنين مدام بهاين مسأله برمىگشت و در طـى نُ نُه ماه همين بيشنها را حند بار تكرار كرده نشانمىدهد وكه چه قدر دلش مى خـخواست كه تروتسكى اين مقام را
 انديشهُ جانشيني رهبرى احتمالأ هنوز بهذهنش خطور نـور نكردهوبود. اما بيش از اندازه كار
 كارهايش را سبكى سازد. پيش از چايان ماه مه نخستين سكا اكتبر بهكار بازنگشت. ليكن، در 1 ا سيتامبر،كه هنوز بيمار بود و بهدستور صريح يزشكان
 تروتسكى بايد با رسميت و فوريت تمام دوباره بهدفتر سياسسى يـيـنـهاد كردد. سرانجام،
 ديگر بهموضوع يرداخت، و اين بار آن را خصوصى و مستقيهم با تروتسكى در ميان نهاده

 مىكفت كه دليلى براى اين همه معاون نخستوزير نمىبيند؛ و دربارة وظايف نامشخص و تداخل كنندهُ آنان تفسيرهايى طعن آلود مىاكرد. ' ميان جوهر و سايهُ نفوذ سياسى نير نيز
 اهرمهای حكومت در دبيرخانه حزب، يعنى در دستهاى استالين قـرارداشت. خـصومت
 كشمكشهاى سياسى نمايان مىشدكه در دفتر سياسسى بر سر خط مشى و اشغال مقامها

 كارمند بلشويك انتخاب مىكرد و از اين راه بر امور نظارتى مؤثر داشت. از اين بابت در در دي






 طرحى، تا زمانى كه قدرت دبيرخانئ كل (و دفتر سازمانى) محدود نگرديدد، نتيجهٔ دلخواه را ببارنخواهدآورد.
عنادهاى خصوصى و ناهمداستانيهاى ادارى، طبق معمول، با اختلافهاى بزركتر درباره سياستى كه مى بايست در ييش ترفتتهشود در همآميختـهوبود. بارى، دغدغه اصلى دفتر سياسى هدايت امور اقتصادى بود. خرد خرد

 خصوصى و سوسياليستى (يعنى دولتىشـده) در كنار يكديكر وجود داشتهباشاشند و بهيك


 است: هدف فورى همانا احياى اقتصاد بهيارى كسب و كار خصوصى بود! و هدف اصلى ييشبرد بخش سوسياليستى و گسترش تدريجى آن بهتمامى قلمرو اقتصاد بود. ليكن اتر جه اين سياست، كه كلياتش معلوم بود، موافق نظر همكان بود، اختلافهِا هنگًامى بروز مى مرد كه اصول كلى مىبايست صورتهاى خاص اجرايى پذيرد. برخى از رهبران بلشويك
 آنكه ديتران، بى آنكه منكر اين نياز عردنده هيش از همه در انديشه آن بودند كه بخش سوسياليستى را ييش ببرند.
در نخستين سالهاى انيا حالت مسلط حالت واكنشي افراطى در برابر كمونيسم





 در همان سال I9YY دهقانان سه جـهارم مـحصول مـعمولى هـيش از جـنگـ را بـدست

آوردند. اين امر موجب تغييرى بنيادى در وضع كشور شد، زيرا در كشورى با كشاورزى ابتدايى يك محصول خوب مىتواند معجزه بيافريند. قحطى و ناخوشيها

 بازده ييش از جنگ خود را توليدكرد؛ اما همين يـيشرفت اندك نيز در مقايسه با با سالهاى كذشته عمدتاً در صنايع سبك، خاصه در كارخانههاى نساجى، دستداداد. صنايع سنگين همحنان فلج بود. كشور بدون فولاد، زغال و ماشينآلات بود. اين امر صـنايع سـبـــ را را دوباره تهديد بهتوقف مىكرد، صنايعى كه نمىتوانستند ماشينهايشان را تعمير يا تجديد كنند، و سوخت هم وجود نداشت. بهاى كالاهاى صنعتى زدهبود. اين افزايش بها بيامد تقاضاهاى زياد، ولى ارضاءنشده، كماشتغالى در كار كاركاههاها كمبود مواد خام، و غيره بود؛ و موقعيت از آن رو وخيما ونيا


 كالاهاى صنعتى بخرد، ميلى بهفروش مواد خوراكى خود خود نداشت. امتيازهاى واكذارشده

 تقاضا آن وظايف را بر عهده كيرد و بسرعت حل كند، بى آنكه بهآرمانهاى سوسياليستى حكومت آسيب رساند.







 كليمشى را بهنحوى از آب بيرون كشد. همين وضع را در سياست مالى مىشد ديـد. در

كمونسيم جنكى چنـين انگاشتهمىشدكه يول و اعتبار، يادگارهاى منحوس نظام كهن، از گردونه خارج خواهدشد. سيس اكميسرى دارايى، و بانك دولتى اهميت يول و اعتبار را را
 بودند ثا در بنگاههايى كه اهميت ملى داشتند. اعتبار را بهصنعت سبكـ تزريق كردند و ور اري صنعت سنگين را بهفراموشى سيردند. اين واكنش در برابر كـمونيسم جــنگى تـا حــــى طبيعى و حتى سودمند بود. اما رهبران حزب مانند ريكـوف و سـوكولنيكوف، كـه امـور اقتصادى و مالى را بر عهده داشتند، در اين واكنش زيا زيادهرورى كردندئ بايد بياداورد كه اختلاف نظر بر سر اعلام دنبا موجب نشـد
 كميته مركزى ان را بپذيرد دفاع كردهبود؛ و از اين رو بيهوده نبود كه در كفت و و كوهاى
 امور فورى اقتصادى يرداختهاست. 'ولى تروتسكى، با آنكه نخستين كسى بود كه از از انبا جانبدارى كرد، كرفتار واكنش افراطـى در بـرابـر كـمونيسم جـنتىى نشـد. كـمتر از ديگـر همقطارانش در دفتر سياسى بهاين عقيده حـرايش داشت بـهدهعانان يا بـهبازرگانان كفايـت مـى خودكار بازار تعادل كشاورزى و صنعت يا ميان صنايع سبكـ و صنايع سنگين ران را برقرار مى سازد. در شور و شوق نوخاستّه سوكولنيكوف و ريكوف براى فضايلِ دوباره كشَفشـدهُ سنتگگرايى مالى نيز سهيم نبود.
 خصوصى براهافتند، اهميتى فقط اندكى داشت يـا هـيج اهـميتى نـداشت. ليكـن بـعدها مناقشهاى ممهم آغاز گسترش كرد. تروتسكى عقيده داشت كه نخستين كاميابيهاى انی" تجديد نظرى فورى در سياست صنعتى را ايجاب مىكند، و شتاببخشيدن بهبازسازى صنعتى الزامى است. ارونقء در صنايع سبك رونقى سطحى است و وايهاى باريكـ دارد؛ و
 كنند. (كشاورزى نيز براى حفظ بيشرفت بهابزار نياز دارد.) از اين رو كوششى مـتمريركز ضرورى است تا بر ركود در صنايع سنگين غلبه شود: حكومت، بهجاى آى آنكه بـهفعاليت بازار و بازى خودانگيختئ عرضه و تقاضا اعتماد كند، بايد بـــدتدوين جبرنامهاي، فـراگـير

[^1]


 بيكار مىگردند. سياست مالى بايد تابع نيازهاى سياست صنعائى منافع ملت هدايت شود تا بر حسب سوددهىى. اعتبارها را بايد در جهت هدايت كرد؛ و بانك دولتى براى تجهيز مجدد آنها بايد سرمايه گذاريهاى دراز دازمدت برا بكند.



 هدفهاى سوسياليستى سياست حكومت خطرى يديدأورددبود. اين عقايدكه سى يا جهل سال بعد بهصورت حقايق پيشى

 بشمارمى آمد، و بلشويكها البته با اين اصول آشنا بودند و همواره آنها را بهصورتهاى





 معطوف گرديدند، انديشهٔ برنامهريزى تحتالشعاع قرارگرفت. اين انديشه در يندار مردم


. Trotsky, Sochinenya, vol. xv, pp. 215-32. حــتى در آن زمـان، لنــين در بـادداكـــنى كــوتاه و مــونر
 .Lenin, Sochinenya, vol. xoov, p. 405

## 2. Gosplan

















 نفى كمابيش برنامهريزى عملى و روبراهى تدوين كريرد.







## 1. Kzhizhanovsky 2. Pyat Let Sovietskoi Vasti pp. 150-2.

 . Leninskii Sbornik, vol. xx, pp. 208-9


كرده و آن را با اين كلام مشُهور آغاز كردهبود كه اشوراها بهاضافة برق، مساوى است با

 لنين، تا هنگامى كه بر چايهُ طرحى جامع قرارنداشتهباشد، در خلأ معلق است. مى برسيد:
 مى توان برقرسانى را طرحريزى كرد؟ براى او نيز روشن بود كه نوع برنامهريزى بر طبق نظريهٔ كلاسيك ماركسيستى در اوضاع و احوال حاضر غير عملى است، زيرا اين نـظريه



 اجازه دهد كه راه خود را بيويند، تضادى مىديديد مالكيت مرديت ملى، بنا بر استدلال او، تمامى صنعت را بهشركت واحـدى مـبدل كـردداست كـهـ بـدون طـرحـى واحــد نـــىتوتوان آن را بهشيوهاى عقلاتى ادارهكرد.'
اين عقيده در آن روزها عقيدهاى جسورانه بود. از آن جسورانهتر انديشه اتـراكــم
 سر آن بود كه يكى از مقولههاى تاريخى ماركس، با شـرايـط انـقلابى سـوسياليستى در در در انـي كشورى وايسمانده، تطبيق دادهشود. مـاركس نـخستين مـرحـلـة تـوسعـئ سـرمايهدارى
 بود تا به كمك منابع خود، يعنى بهيارى سودهايش، كسترش يابد، دوران تراكم ابتدايى
 دستهايش متمركز سازد، از هيج روش خشونـي


 جـــاول مســتعمرات، بـهرهبردارى بـا روشـهاى قـانونشكـنانه، و بـعدها نــيز يـرداخــتن

.Sochinenya, vol. xv, pp. 215-32, 233-5


دستمزدهاى اندك، منابع اصلى ايـن تـراكـم ابــدايـى بــود كـهـ در انگـلـلستان، سـرزمين كلاسيك سرمايهدارى، قرنها دوام آورد. تازه هنگامى كه اين جريان بيشرفي ائتى نسبتأ زياد
 براى سرمايهگذارى در مقياس وسيع و صنعتىشدن مستمر را تشكيل داد. يس تراكم ابتدايى سوسياليستى جه مىتوانست باشد؟ ماركسيستها هرگز تـر تصور نكردهبودندكه سوسياليسم نيز مىبايست از مرحلهاى تكاملى بگذرد كه با تراكـراكم ابتدايـى سرمايه در سرمايهدارى مقايسهكردنى باشد. آنان اين نكته را همواره مسلم انگاشتهابودند كه اقتصاد سوسياليستى بر مبانى ثروت صـنعتى جـديدى كـــى جـامعأـئ بـوررووايـى آن را متراكم مىكند و سيس ملى مىىسازد سربرخواهدآورد. أما در روسيه از اين ثروت برا بهاندازئ



 ثروت ابتدايى را بيويند كه وجه تمايزش با همهُ تراكمهاى پيشين اين باشد كه بر پـايه مالكيت اجتماعى (سوسياليستى) صورت پذيرد.
مقصود او القاى اين فكر نبودكه حكومتى سوسياليستى بايد يا مىتواند روشهاى "خونين و ننگين، استثمار و غارتى را اقتباس كند كه ماركس آنها را با تراكم ابتدايى نوع


 گسترش یذيرد كه سودهايش را دوباره در توليد سرمايهگذارى كند؛ و اغلب هم با زيان كار مىكرد؛ و اگر هم جنين نبود، باز نمىتوانست حـند


 IGYY تروتسكى تازه خواستار وصول ماليات از دنیىهاء و دهقانان مرفهتر شد. در سالـي وى با تمامى قوا بدين امر اشاره مىكرد كه اقتصاد زمينگير شدهاست و و تـنـها بـهـهزينهُ


سرزمينى ويرانشده را بهارث بردهايمه. بيولتاريا، طبقه حاكم در كشور ما، مـجبور است


 دوباره: طبفه كارگر افقط با بزركترين فداكاريها و با بكاربستن تمامى تلاش و ايثار خون و اعصاب خود مىتواند بهسوسياليسم برسد...،.، ' خواستهای او بىدرنگ موجب مقاومت شد. در جناح مخالف كارگرى گَفتهشد كه (نبا، فقط اراهى براى استثمار نوِ طبقهُ كارگر، است؛ و اين بازى با با كلمات بهصورت شار شار





 برانگيزد، زيرا از كـارگران خـواســتار افــانـارياريهاه و ايــار اخــون و اعـصابها بـراى دولت「رولترى و صنعت سوسياليستى خودشان بوران









## 1. Loc. cit.

 كه از حروفاول هر بك از اين كلمات تْكيل مىكردد؛ در حالى كه مخفغ New Exploitation of Proletariat ، يعنى

3. Loc, cit.

منافع طبقه كاركر و دولت آن يكى است، يس خود را در معرض انتقادى قرارمىداد كه

 كولاكها و انيىهاه بهرهبرداران اصلى نخواهندشد؟ و اكر طبقه كاركر از كشيدن بار اصلى


 مىتوان آن را بيش برد. از اين رو دشوارى اصلى داراى اسرشتى آموزشى، است: كاركران
 تمايل و شور سوسياليستى آنها، بههيج حيز



 سوسياليستى در آن مرحله در دفتر سياسى با مخالفت رو بهرو نشد، اكر جه اكـر اكثر اعضاى
 اخون و اعصابٌ نخواهند.
از اين دست بودند عقايد عمده اقتصاديى كه تروتسكى در نخستين سالهاى انیل، هنگامى كه در حقيقت بهصورت بيشاهنگ اقتصاد برنامهريزىشدهُ شوروى ظاهر كرديده


 تروتسكى، ولاديمير اسميرنوف، رهبر دسميستها، كه در اشوراى عالى اقتصاد ملى، كار





1. Sochinenya, vol. xv , loc. cit.
2. 12 Syezd RKP (b), p. 321; E. A. Preobrazhensky, Novaya Ekonomika, vol. i, part 1, p. 57.

برنهادهايش را عرضه كرددبود. يورى پياتاكوف، كه روح متحرك اشوراى اقـتصـاد مـلى'







 مىداد. وى طرح برقرسانى خود را ريگانه كار جدى مورد بحثه مى خواند و طرح "جامع"
 بكارمىبست تا شكاف ميان لنين و تروتسكى را بـيشتر سـازد. ريكوف و سوكولنيكوف، سياست تروتسكى را بهمنزلئ دستاندازى در حـوزه مسـؤوليت


 است كه مى خواهد خود مجرى آنها باشد و، حالاكه ديكر ديكتاتور نظامى كشا كشور نيست،




 مخالفان او مىگفتند كه گوسيلان در صورت گسترش با با شورای كـار و دفـاعها بـهرقابت خواهديرداخت، شـورايـى كـه لنـين رئـيس و تـروتسكى مـعاون آنـي آن بـود. تـروتسكى، در
I. بابكانبهاى تزونسكى.





جلسهاى از كميتهُ مركزی، در هفتم اوت I9YI ، پاسخ داد كه بهعقيده او آن شورا بايد همجنان مسؤوليت امور بزرگَ سياست را داشتهباشد، اما گوسيلان بايد اين سياست را بهطرحهاى اجرايى عملى تبديل كند و بر اجراى آنها نظارت داشتهباشـد



 بازرسى دارایى وظايف گسترده و گوناگونى بود: ايـن حـق را داشت كـه بـهـو
 بر ميزان كارايى مديريت تمامى دستگاه دولتى نـظارت داشـتهباشده و و بـراى ارتـقاءِ آن
 انجام وظيفه يردازد كه دستگاه ادارى، كه در نظارت دموكراتيك قرارنداشت، بها



 درست كرد كه بههمه خردمنديهاى حكومت مجهز باشد و و بتوانـو




 بود عبارت بودند از رافقى تستردهه، نترشى وسيع بر اوضاع دولت و اقتصاد، بينشى بسيار
 يناهكاه و بندر آدمهاى سرخوردهُ بیعرضهانى



لنين از استالين و رابكرين دفاع مىكرد. جون از فساد و ناتوانى ادارات برات برآشفته







 شود و با روشهاى متمدنانئ كار آشار آشنا كردد.














 شوروى بود؛ اين تضمين در قانون اساسى 191^1 درج شدمبودي. آنـان در عـين حـال بر

## 1. Lenin, Sochinenya, vol. xodiii, loc. cit. and passim.


بايكانها. نيز زندكى من، جلد دوم، ص M14

حكومتى بشدت متمركز پاىمىفشردند و خـودمختارى جـمهوريهاى غـيرشوروى را در
 گرجستان، كه أستالين بانى اصلى آن بود، اعتراض كردهبود. سبس تروتسكى خرد خرد را را با آن عمل انجامشده سازش داد و حتى در رسالهاى خاص از آن دفاع كرد.' بعدأ، در بهار
 كه اصل حق تعيين سرنوشت را رهاكرده درصدد برقرارى روسيه ايگانه و تقسيمنايذيرها

 استالين در آن ديار دوباره بالا ترفت.

 بهاعتراض گشودند، وى درصدد ارعاب آنها و فرونشاندن اعترانـاض
 منشويكى در مسكو درست بود، ديگر آشكارا دليلى وجود نداشت كه اين كار در تفليس صورت نگیيرد. تروتسكى از اين ممنوعيت در روسيه حمايت كردمبود، اما با تعميممدادن

 حمايت نيرومند تودهها برخوردارند. اين حرف البته درست بود؛ ولى اين استدلال فقط
 دموكراسىى پرولترى استوار ساختهبودند، ليكن هنگامى مانند تروتسكى، ايـن عقيده را را



 مديوانى و ماخارادزه را مرعوب كند، نخستينبار بود كه عليه اعضاى بلشويكى بهسركوبى
I. بيامبر مسلع، ص DoV-A.
2. Mdivani $\quad$ 3. Makharadze
 Seutscher, Stalin, a Political Biography, pp. كزارشـهايى دربارء اين كـــمكث دادند. نيز بنكريد بـ 46-236

دست مىيازيد. وى سياست بلشويكها درباره مليتهاى غيرروس را نيز سـخت بـىمقدار كرد، سياستى كه وى خود از الهامدهندگانش بود و بلشويكها از معقولبودن ان سخت بـر به خود مىباليدند.
 استالين تاختند. آنان مىيرسيدند كه يك كميسرى در مسكو چه حقى دارد كه دربـاره


 اساسى بود كه مىبايست بسيار تمركزكراتر از قانون اساسى 1911 باشد و هدفش ان الن بود كه از حقوق مليتهاى غيرروس بكاهد و آنها را از بين بـبرد و فـدراسـيـيون جــمهوريهاى شوروى را بهاتحاد شوروى مبدل سازد. گرجيها، اوكراينيها، و ديگران بهاين قانون اساسى نيز اعتراض كردند.
اين اعتراضها، هنكامى كه بهدفتر سياسى رسـيد، مـورد حـمايت تـروتسكى قــــرار

 رسوا و آشكار از قدرت مىديد، كه مركزيت را بهحد خطرناكى قدرتمند مىسازيند مرا منزلت






 لنين و اكثر اعضاى دفتر سياسى اين نزاع را بهمنزله دعوايى خانوادگى بين دو كـروه از

 بود؛ و لنين فكر مىكرد دليلى وجود ندارد كه درست بهاستالين، نويسندة رسالهُ معروف الـن

ماركسيسم و مسأله مليتها، اين دفاعية كلاسيك حزب در زمينهٔ مسألة تعيين سرنوشت،
 تروتسكى در ديدءٔ لنين بهعنوان كسى جلوهكرد كه بنا بر خصومت شـخـي

 مديوانى و ماخارادزه را توبيخ كرد و بر اقتدار استالين صحه گذاشت.

در بيگيرى اين ناهمداستانيها در دفتر سياسى و سـهمى كـه تـروتسكى در آنـها

 در نبمهٔ دوم با انضباطدهندكان سر ستيز داشت. اين تناقض در بسيارى أز نتكرشهاى او





 حشمهاندازى سوسياليستى دأدهشود. جناح مخالف كارگرى بود كه براى نـخستينبار بـهـ


 دموكراسى درونحزبى ياى فشردند. تروتسكى نخست بر آنان خرده ترفت و هشدار داد
 مخالفت درايند. ليكن، در جريان سال I9rr ، جنين مىنمود كه اغلب انديشههای آنان را يذيرفته و موضعى ترفتهاست كه سبب شد در استدلال عليه اكثريت دفتر سياسى به
 كردن جناح مخالف كارگرى بودهاست بهعقايد آنان ترويده و بهرجرجستهترين نوحئ آنان

در حقيقت تروتسكى همة اين مدت با مخمصهاى كلنجار مىرفت كه آن مخمصه
 مخمصهاى بود ميان اقتدار و آزادى. تروتسكى بهاين هر دو داعيه بهيك اندازه كـرايش






 سنگدلانهترين كارهاى او و سختگيرانهترين سخنانش، انسانيتى گرم مىتابيد كه او را از از اكثر طرفداران انضباط متمايز مىساخت. از همان نخستين مرحلهُ انقلاب انتَّثت اتهام




بايـان خصـومتهـاى مسلحانـه، تنـن ميـان اقتـدار و آزادى را در درون بلشويسـمه،
 بدان معرف رويگردانى ناكّهانى از اقتدار بودند. آنجه تروتسكى را عليه آنـها بـرانگــيخت
 مرجعيتى تردد كه ريشه در واقعيتها داشت. ليكن نمىتوانست آرامش خا خاطرش را را حفظ
 راستيـن كلنجـار مىرفت، حـال آنكـه جناح مخالـف كارگَرى يكـى از شـاخـاخهـاى آن را


 را بر هم زدند از سالهاى I9YI تا IGY روىدادند؛ و او در اين سـالها بــتدريج درصـدد

برآمد كه داعيههاى دموكراسى درونحزبى را در برابر خـواسـتـهاى انضباطى بـر كـرسى
بنشاند.
ليكن تروتسكى از آن آزادانـديشان، نـابى نـبودكـهـ از تـخطَيهاى مـرجـع قــدرت
 و رهبري نيرومند حزبى معتقد بود، و از امتيازهاى آن هشيارانه نكاهبانى مـى آريرد. بـه


 معرف دوران كاملى از'مسير تحول انسانى است كه هنوز بياياننرسيدهاست، و و عيبهاى
 مراقب بود كه اين شبهه را القاء نكند كه ميتوان اين عيبها را با ضربهاى برحيدا

 آنان، با همدستى كارگران پيشرفته، قادر باشند اين عناصر را مهار كنند، از نو پـرورش

 ضمنى جنبة عقلانى خصومت آنان با مرجعيت قدرت را پذيرفتهبود؛ ليكـن، بـر خــلاف

 ديكر.
بههمين دليل ناممكن است كه تغيير در موضع و نتگرش تروتسكى را نقطه بهنقطه

 وقوع آن بهلحظة منفردى اشاره كرد. خط مشى دفتر سياسىى، در مورد مسائل مسائل بسيارى،

 مركزيتكرايى هنگامى بناى اعتراض نهادكـه زيـادهرويها مـحسوس شــدهبود. از حـقوق



 را احساس نكرد كه در عقايد خود تجديد نظرى اساسى مرحلهُ ضدديوانسالارى، مىگِت، در هر همان مرحلهُ انضباططلبى نيز، هر حند
 مرحلهاى بهمرحلهُ ديكر لغزيد.
 نمايان خودنمايى مىكرد ــ رقابت ميان استالين و تروتسكى. همان گونه كه بهياد داريمه اين رقابت حتى در رهبرى جنـــى داخلى جلوهـى
 اين رقابت، استالين نقش فعال و تهاجمى را بازى مىكرد ـ از كوحكى مقامى كـي كه داشت رنجيدهخاطر بود. تروتسكى فقط بآهستگى ملتفت اين رقابت شد؛ و نخست اكراء دراه داشت

 اثر تعارض صريح خط مشيها و منافع، هويتى پيدا نكردمبود. در IGrr اين هويت بيدا

 نشاند، و خواستار فرمانفرمايى شود. تعارض عميقى از خط مشيها و منافيع، آغاز شكر شكل كرفتن كرد، تعارضى كه خصومت شخصى را در خود جذب كرمرده و حتى خود را در كانون
 عين حال ابعاد وسيعتر آن را نيز بذيرفت.


 تروتسكى با استالين از آنها زاده شدهاست و بـراى سـرنوشت او خـطيرترين هـيامدها را

داشته برجسته سازد. ليكن اين رويدادها و موقعيتها در ديدهُ معاصران حندان برجسته
 رهبران بلشويك، خاصه از بابت رابطة او با لنين، داراى بيشترين اهميت نبودهاست ريت جر و بحثها، در جارحوب دفتر سياسى محدود مىماند. حزب و كشور از آنها خبرى نداشتنـندي

 ترازوى كار مشتركشان، بر اتفاق نظرى نمى چربيد كه آن دو در حـوزه بــمراتب وسـيعتر مسائل سياست داخلى و خارجى داشتـند.
تروتسكى بهعنوان كميسر جنگى، همچچنان از حمايت كامل لنين برخـوردار بـود.


 بينالمللى ارتش سرخ،، بدستآورد. فرونزه و وروشيلوف، بهترغيب زينوريف و استالينـين


 موفق شدكه دعويهاى مخالفانش را با شكست قطعى رو بهرو سازد؛ و در اين رهكَذر اين اين حقيقت بهاو يارى كرد كه اقتدار لنين را خشت سر داشت. لنين چنان به كار نظامى او ارج


 اعتماد نيستند؛ ناوگان بىفايده است؛ زغال و خوراك

 نو بخشد و روحيـهاش را دترگُون سـازد. قضيه بـهشيـونا
 خصوصى كوحكى با يكديكر مبادله كردند. لنـين اطـمينانهاى تـروتسكى را ــذيرفت، و
I. Kak Voonuzhalas Revolutsia, vol. iii, book 2, pp. 244 ff

ناوكان نجات يافت.








 سخت رنجيدهخاطر بودند.
تروتسكى در رهبرى سياست خارجى نيز نيروى ابتكارى بسيار يرجنب و جوش و و
 اعضايش عبارت بودند از لنين، تروتسكى، و كامنف؛ چییچرين _كميسر امور خارجى - و اغلب رادك نيز، براى مشاوره دعوت مىشدند. تلاشهاى دييلماسىى شوروى در آن زمان


 كه دفتر سياسىى را بر آن دارد كه با تعيين مرزها و قراردان بالتيك موافقت كند. بريتانيا از در آشتى درآيد؛ ليكن اين اندرز فقط جندى بعد جامه عمل يوشيد. امـا وى



 هج 9 قرارداشِت.
 علنى ازابن حادثه ياد كرد. Kak Vooruzhalas Revolutsia, vol. iii, book 1, p. 81.


تروتسكى بهعنوان كميسر جنــ بر آن بود كه ارتس سرخ را بهسلاحهاى روز مجهز سازد. صنعت اسلحهسازى شوروى، كه ابتدايى و ازكارافتاده بود، نمىتوانست آن سلاحها را توليد كند. وى بهوسيلة مأمورانش در خارجه، از هر جاكه مىتوانست، حتى از ايالات متتحد نيز، اسلحه مىخريد. ليكن اين خريدها جنبهٔ تصادفى داشت، و ارتش سـرخ بـه نحوى خطرناك بهلوازم خارجى وابسته شـدهبود. تروتسكى آهنگ آن داشت كه بهيارى خارجيان صنعت جديد اسلحهسازى در روسيه بریا كند. ولى اين هرسش مطرح شد كه از كجا مىتوان چنين كمكى دريافت داشت؟ كدام بورزوازيى موافق بود كه در سـاختمان قدرت نظامى حكومتى كمونيستى همراهى كند؟ فقط يك كشور بود كه وى مىتوانست، با حشماندازی از موفقيت، بدان روىآورد؛ و اين كشور آلمان بود. بر طبق قرارداد ورساى توليد اسلحه براى آلمان ممنوع شــدهبود. كـارخـانههاى تسـليحاتى آن، كــه در اروبـا از جديدترين نوع بود، بيكار افتادهبود. آيا نمىشد ماحبان اين كارخانهها را بر آن داشت



 كه اين شركتها براى هـمكارى آمـادهانــد و تـجهيزات و يـارى فـنـى لازم را بـراى تـوليد
 فرستادكانـى ميان مسكـو و برليـن در رفت و آمل بودند؛ و تروتسكى، لنين و چحيحرين را در جريان هر مرحلهاى مىگّاشت. دفتر سياسى بهوى اخـتيار داد كـه مـذاكـرات را بـه محرمانهترين وجه ادامه دهد؛ و او در جريان تمهيد اين مقدمات براى قرارداد رایالو همهُ سرنخها را در دست خود نگاهداشت، تا آنكه براى ديِلماتها لحظه اقدام فرارسيد.ه با هيشرفت مذاكرات، دامنهُ معاملات نيز وسـعت گـرفت. در آلمـان فـقط صـنايع اسلحهسازى بيكار نيفتادهبود. تروه قديمى و درخشان افسران نيز بيكار بودند. از اين رو اعضاى آن خوشحال بودند كه بتوانند تربيت سـربازان و خـلبانهاى روســى را بـر عـهره كيرند؛ و بهازاى آن اجازه يافتندكه نظاميان آلمان راهكه در آلمان اجازه آموزش آنها را نداشتننده مخفيانه در روسيه تعليم دهند. بدين ترتيب زمينهُ همكارى درازمدتى ميان نيروهای مسـلح آلمـان و ارتش سـرخ فـراهـهمآمدكـه يكـ دهـهُ تـمام چس از كــناررفتن

1. Krupp
2. Blohm
3. Voss
4. Albatross

هـ كزارش كروب و بادداشتهاى تروتسكى و لنين در بإيكانهاى ترو تسكى.

تروتسكى از وزارت جنت ياييد و در نوسازى نيروهاى مسلح شوروى، پيش از جنگ دوم جهانى سهمى بزرت داشت.




 آب گشت قرارداد رآالو بهامضا رسيد. اين قرارداد بـيشتر يكـ اداد و سـتد هشــيارانـه و مرتبا بود تا ييمانى اصيل. بلشويكها، كه درصدد بودند از راه داه داد و ستد امتيازى هر چرا جه بيشتر بدستآورند، قاعدتاً ابا داشتند كه كوششهایى تجديدنظرطلبانه يا انتقامجويانه را در رايش آلمان ترغيب كنند، اگر حه خودشان، بر طبق اصول، قرارداد وراد ورساى را از همان
 خاطرات قرارداد تحميلى برست ـ ليتوفسك هنوز زنده برد بودند تروتسكى بويره مىكوشيد كه از دركيرشدن سياست شورورى با ناسيونا

 كوش 「ّاكه اندكى بعد نخستوزير فرانسه شد، در كرملين استقبال كرد. اريو جزينيات اين ديدار را شرح مىدهد و از قدرت اعتقادى ياد مىكند كه تروتسكى دلايلش را برای بهبيود



 فرانسه خواستار تفاهمى بيشتر در مورد انقلاب روسيه گرديد. اريو نقل مىكند ريند هنگامى
 آنجا مىگذشتند و مار سيز را بهفرانسوى مى خواندند و كلمات اما حـاضريم بـراى آزادى بميريم، از ینجره باز بهدرون تالار كنفرانس طنين مىافككند.

1. Genoa 2. Edouard Herriot
rartel de Gouche.r (انحادين جب).
2. E. Herriot, La Russie nouvelle, pp. 157-8.

اهميتى كه اينكـ دييلماسى در امور شوروى ييدا كردمبود با شكستهاى كمونيسم
 كمونيستى بهُل نشستهبود. احزاب آن فقط اقليتى از طبفه كـاركر ارويـايى را رهـبرى
 كه بخت كاميابى داشتهباشد. اما اكثر احزاب كمونيست نمى كواو استند بهشكست اذعان
 اندازند بهاين اميد كه اكر بهقدر كافى پافشارى كنند شايد بتوانند اكثريت كاركران را با

 وجهى همكارى مىكردند و، تا آنجا كه مىتوان دريان دريافت، كمترين اختلاف نظرى در اين همكارى خللى وارد نكرد.
نه تروتسكى و نه لنين هركز اين اعتقاد بنـيادى را رها نكردند كه قـيام اكـتـبر در






 تعيينشده جامعه بر پايه سوء تعبيرى امكانيستى، از رويكرد ماركسيستى بهتاريخ، قرار

بشريت همواره و بيوسته رو بهبالا حركت نكردهاست... و در تاريخ با دورههاى طورالانى



I. لنين و نررتسكى تنها در رهبر سوروى بودند كه در سومين كنگرة بينالملل بهعنوان رؤــاى افتخارى انتخاب

Tretii Vsemimyi Kongress Kominterma, p. ندند. 16 وردند
2. Pyat let Kominterna, pp. 266-305.

طبقهها و ملتها پديدآيده بر حسب ماهيت خود، نايايدار است. جامعهاي كه برنخيزد بـايد افول كند. جامعهاى كه از أن هـيج طبقهاى برنبايد كه بتواند برترى خود را تضمين كند فرو مىياشد. سيس راه بهبربريت كشودممىشود.

از اين دست بودهاست علت عمده انقراض تمدنهاى باستانى: طبقات بالاى روم و يونان بهانحطاط تراييدهاند، و طبقات استثمارشده، بندگان، فطرتاً براى اقدام انقلابى و رهبرى سياسى ناتوان بودهاند. اين نكته براى عصر ما هشدارى است. زوال نظم بورزوايى انكارنایذير است. در واقع، سرمايهدارى امريكايى هنوز هم سرشار از بـويايى و قـابليت گّترش است، اگّر چه سوسياليسم حتى در ايالات متحد مىتواند منابع ملى را عقلانيتر و جامعه را سودمـندتر از سرمايهدارى توسعه بخشد. اما سرمايهدارى ارویـايى از حـيث تاريخى چحنتهاش خالى شدهاست. بهعقيده تروتسكى، سرمايهدارى نـروهاى مولدش را بهنحوى قابل ملاحظه توسعه نمىدهد، و ديگر نقشى مترقى ايفا نمىكند. نتوانستهاست باب امكانات ثازه را بگشايد. اتر چحـنـين نـبود، مـىشد هـر انـديشة انـفلاب يـرولترى را خيالبافى دانست. ولى با آنكه سرمايهدارى ارویايی رو بـهزوال مـعرود، نـظم بـورزوايـى بهخودى خود سقوط نمىكند و نخواهـدكرد. بـايد آن را بـرافكــند، و فـقطط طـبقة كـارگًر مى توانـد با اقدامـى انقلابـى آن را برافكند. اگر طبقة كارگّر در اين رهكّر ناكام بـماند،

 بوررُوازى را برنيفكنيد، زير آوار تمدن نابود خواهيدشد. بكوشيد و تكليف خود را انجام دهيدال،

در اين اثنا سرمايهدارى اروهايى در برابر ضربههاى جنگ جهانى و بحرانهاى يس
 آموختهبودند: نگذاشتند كه مانند تزاريسـم غافلگير شـوند؛ و هـمهٔ مـنابع و انـديشههاى استراتزيك خود را بسيج كردند. پيدايش فـاشيسم ـ ايـن سـخن را تـروتسكىى در سـال
 اين خطر وجود دارد كه پيى موسولينى آلمانى، نيز بقدرتـبرسد. اين امر براى روند بعدى انقلاب سوسياليستى فال بدى بود. تمامى تحول، با توالى مرحلههاى خاصش كه از سوى نخستين ماركسيستها پيشذبينى نشـدهبود، مـىتوانست

سوسياليسم را در وضع نامساعدى قراردهد. انقلاب هرولترى در صورتى بهترين نتيجهها




 بعملآورد كه اگويى تاريخ كلاف خود را از سر ديتر مىتشايدا، يعنى از كشورهايى كه از همه نايِختهترند.
وى اين اميد را رهاكرد كه ممكن است كلاف از سر غربى، يعنى از سر اروياييش
 طبقاتى، و خطر انحطاط تمدن اروهايى براى او امورى حتمى نبود كه بايست آنها را جبرا
 نفع انقلاب وجود داشت؛ ليكن بسيار جيزها منوط بهموضع احزاب كمونيست بودي. وظيفه آنان بود كه جامعة اروهايیى را از بنبست بيرون آورند. مىبايست بر سـر رهـبرى بـهـنبرد

 تلاشهايشان را با انضباط جدى بينالمللى همساز كردانند. اكر فقط بهصورت احزابر ورابهن سـوسيال ـ دموكراتيك تندرو باقىمىماندند، اتر دل بـهتوهماتى دربـارة خـارلمانتارياريسم





 نگاهى بايسته بهاوضاع و توازن قدرتها بيفكنند.
 نيرو گردآورند و اكثريت كارگران را بهسوى خود بكشانند، كه بدون يارى آنها هيجّ انقلابى

تروتسكى، بههمراه لنين، بهتدوين تاكتيكهاى (جبهغ متحدي، يرداخت.' 'لْبَ كلام


 خرد دستكاه اتحاديههاى صنفى و اصلاحات پارلمانى معاوضه كــنـند، بـلكه بـايد روح ور و



 بردند كه باعث نگامداشتهشدن نيروى رزمى كارگران در چجهارجوب سرماريا و اصلاحات را بكارمىبستند تا از انقلاب انصراف حاصل آيد. بر عكس، كمونيستها باريد بايد از اصلاحات بهعنوان تخته يرش انقلاب بهره بركيرند.



 ييامدهاى خطرناكِ ظهور شكافى بنيادى و درماننايذير بين اصلاحطلبى و كمونيسم از






 هدف دوكانهاى را تعقيب كنـند: مىبايست در يى تضمين موفقيت فـورى جـبـهئه مـتحد



برآيند؛ و در عين حال نترش خود را در درون جبهة متحد استوار نتامدارند تا خـلق و خوى اصلاحطلبانه را از ذهن كاركران سوسيال ـ دموكرات بسترند و نوعى آكاهى انقلابى را در آنان بيرورند.
 شرح دادهبود و بر آسيبى كه فرقهترايان نامعقول و تندرو بر كمونيسم وارد ممى آورند تأكيد كردهبود. نياز بهانكار صريح و جدى اراديكا
 اجرايى بينالملل مطرحكرد، و با مخالفت شديد زينوويف، بوخارين، بلا كون، و ديگران رو بهرو شد. يك لحظه چنين مىنمود كه تندروهاى جب غالـ مناقشههاى پرشورى كه در جريان آنها لنين و تروتسكى مشتركاً در برابر مخالفان موضع
 تروتسكى مأموريت داد كه آن را در كنگرئ آيندهُ بينالملل شرح دهند.




 لوكسمبورك و كارل ليبكنشت، و موضعى دويهلو در برابر مداخل\& ارويا در روسيه، ملامت مىكردند. يس شكَفتآور نيستكه بسيارى از كمونيستها كيج شد شدند و برآشفتند از اينكه مىشنيدند كه لنـن و تروتسكى، هر چند بهطور گذرا، بهيذيرفتن شكست اصرار مىورزيد
 بيردازند. اين امر براى تندروها در حكم تسليم يا حتى خيانت بود. در كـــكره، لنـين و






 كاشـن د فروسار ك نـايندكان جناح رامـت الفراطى در كنكره بردند نيز بشُنيبانى كرد. (Ibid)

تروتسكى بايست، همان گونه كه در هيأت اجرايى گذشت، از تمامى نفوذ و و بلاغت خور
 تندروها حمايت كند، بهانشعاب خواهندكشان انـاند.
كنگره بهنفع سياست تازه راى داد. اما اين كار را با تحاشيها و بدون دركى روشن از مسائل مورد بحث انجام داد. لنين و تروتسكى بر احزاب كمونيست اين وظيفهُ دوكانه را را را هموار كردهبودند كه دست در دست اصـلاحطلبان با بوررووازى بـهنبرد بـيردازازنـد و نـفوذ
 تجربة تاكتيكى بلشويكهايى بود كه براستى در درون نوعى جبههُ متحد با مـنشويكها و
 كردهبودند، تا آنكه سرانجام ياران خود را نيز مغلوب ساختندا الـند. كاميابى بلشويكى نه تنها در اثر كاردانى رهبران بلشويكـ ميسر شد، بلكه از ايـن راه نـيز حـاصل آمـد كـه نــمى
 انقلاب كلاسيكى است. آيا حنين تاكتيكى را، حتى اكر از ديدكاه كمونيستى هيج تاكتيك ديگرى واقعبينانه نبود، مى اشد در خارج از روسيه بكاربرد و بههمان اندازه برا بخت توفيق





 - دموكراتها همكارى كنند. برخى ديكر بيش از هر خــيز عــا
 وحدتبخشيدن بهطبقهُ كارگر در نبرد بر سر خواستهاى جزئى مـئى مينداشتند. برخى ديكر



 و كهكاه جنين مـىنمودندكـه آنـان جــناح راست را تشـويق مـيكنـند. تـروتسكى بـويرْه

بهنحوى نابودكننده و تحقيرآميز از تندروها، مثلاً از آركـادى مـاسلوف' و روت فـيشر 「،



 طرف اكثريت نمايندكان از او ستايشى يرشور و يرهيجان بعملآورد.
 بسيار سخنرانى كرد؛ و تروتسكى بهعنوان مفسر اصلى استراترّى و تاكـــيكى بـينالمـلـل
 كمونيست تأكيدكرد كه، در شرايطي معين، از حكومتهاى سوسيال ـ دموكرات حمايت


 سياست خود اعلام كردهبود كه حزب كمونيست هركّز در يك حكـومت ائتلافى شـركت


 حكومتى با سوسيال ـ دموكراتها باشند. اين تصميم در بحران كمونيسم آلمان در پاييز
 از اين دست بودند تلاشهايى تاكتيكى كه تروتسكى (و لنين) هنوز اميد داشتندكه بهيارى آنها :كلاف انقلاب را بتُشاينده، آن هم از سر درست يعنى از سر ارويايى آن.

اختلاف عقايدى كه در دفتر سياسى دربارة مسائل داخلى وجود داشت در سراسر

 بسرمىبرد، با استالين تماس گرفت و از او خواست كه بار ديكر و با فوريت تمام بهد برفتر

1. Arkadi Maslov
2. Ruth Fischer
3. Trotsky, Pyat Let Kominterna, pp. 288 ff.
4. Tretii Vsemimyi Kongress Kominterna, p. 58

Pyat Let Kominterna ه رجوع كنبد بدكزارش ترونسكى دربار: كنكرة جهارم در

سياسـى پيشنهــاد دهـد كه تروتسكـى را بـهمعاونت نخستوزيـر منصـوب كنـد. استاليـن





 كرفتار كنگرء؛ بعدى بينالملل است. اينها عذرهايى ناموجه بودند، زيرا قصد لنين از آن انتصاب اين نبود كه جانشبن موقتى در فصل مرخصى بيدا شود. بارى، تـروتسكى، بـى آنكه در انتظار تصميم دفتر سياسى بماند، از مسكو راه سفر در ييش در أ سیتامبر تشكيل جلسه داد و استالين قطعنامهاى عرضه كرد كه براى تـروتسكى بسيار گران تمام شد؛ آن قطعنامه عملا حاوى توبيخى بهعلت قـصور در انـجام وظا
 تدوين اين قطعنامه ترغيبكردهبود، يا آنكه استالين دست آلم موافقت او را بدست آورده

بود.
كمتر از يك ماه بعد رويدادى نامنتظر بهكشمكشهاى ميان لنين و تروتسكى یايان
 خارجى را تصويب كرد. حكومت شوروى حق انحصارى در داد و ستد با خار خارجه را براى خود محفوظ داشتهبود؛ و همه معاملات خارجى را بدستكرفتهبود. اين اقدامى بود قاطع

 جهانى در امان بماند. انحصار همجنين مانع از آن مى اند كه كسب و كار خـصوصى بـا بـه


 داد و ستد خصوصى را در بازركانى خارجى دري مجاز شمار ورارد؛ ولى، با با اين همه، نظارت مركزى بر بنگاههاى بازرگانى شوروى در خارجه را سست مى داراخت. اين امر شايد سبب مى شـد

[^2]2. Ibid. 3. Preobrazhensky, op. cit., p. 79.

كه تكتك مؤسسههاى دولتى كه در بازارهاى خارجى كار مىكردند امكان آن را بيابند
 سياست احفاظتى سوسياليستى، خللى وارد سازند مى توانست از اين خلل بهرهمند كردد.'















 اگر آنان در آنجا در اقليت بمانند، تروتسكى اعـى اعلام
 علناً مورد حمله قرارخواهنداد
 هنگامى كه كميته مركزى بـاز بـهبحث دربـارة مـوضوع بـردانـي


1. Lenin, Sochinenya, vol. xxiii, pp. 338-40.
 The Stalin School of Fabrification, pp. 58-63 نروتسكى با عنوان

تحسين بود. در نامهأى كه ربا اجازه بروفسور فورستر '، بهتروتسكى نوشت، يادآور شد: (ما
 حمله را ادامه دهيمر..... اين پيشامد دو مرد را بهيكديكر نزديكتر از بيش كرد. در طى جند روز بعد لنين

 اطلاع كميته مركزى رساند:

جنين مىنمايدكه رفيق تروتسكى ديركاهى است كه اين انـديشه را لدربـارة امـــيازات






وى مىدانست كه برخى از اعضاى دفتر سياسى از اين امر سرخورده خواهند شد ـ سبب لحن پوزشخواهانهُ او همين است. دفتر سياسىى از اين تغيير عقيده ناسـهانى
 منتشر كند. در وايسين هفتهها و روزهايیى كه بـهبايان سـال مـاندهبود لنــين در سـلسلهاى از

1. Professor Forster
r. بروفسور فورستر يكى از بزنـكان معالج لنين بود.








 الجاز: كبى ندارم. 1

مسائل كه ميان آن دو فاصله مىافكند راهى دراز پيمود تا ابا رفيق تروتسكى همراهى


 وصيتنامهاش را نوشت. ليكن در اين باره اشارهاى بهتروتسكى نكرد. در عوض بـا بـا لحـن


 شوند، نبرد با سوء استفادههاى ديوانسالارانه در دستكاه حكومت كمنتيـيجه يا بـىنتيجه

 نيازى بهآوردن نامى وجود نداشت. حنين عملى مــى
 جند روز بعد لنين دجار حملهاى ديكّر شد. لنين در آخرين گفت و گوهايش با تروتسكى هيج اشارهاى بدين مطلب نكرد كه دربارة اختلاف عقيدهُ بزرگترى كه ميان آنان وجود داشت نيز از نو تأمل كردهاساست: درباره سياست استالين در كرجستان. وى در اين مسأله نيز مـى






 ماشين دولتى مىنتُريست، بيشتر مى مىد؛ و او با عزمى شورانگّيز مىكوشيد كه سكان را با محكم در دستهاى فلجشدماش بيُيرد. وى كشف كرد كه اارابها ـ وه كه چه آشنا ــ در شيار ميهنیرستى بزرگ روسى گیير I. ترونسكى، زندكى من، جلد دوم، ح riv نا rio.
2. Lenin, Sochinenya, vol. xoxiii, pp. 235-76.

كردهاست. وى در نبمة دوم دسامبر بهبررسى دوباره علل تعارض با بلشويكهاى گرجـى برداخت، تعارضى كه وى در آن جانب استالين راكرفتهبود. بدقت بهكرد دآورى، الككردن، و مقايسه اطلاعات يرداخت. متوجه قساوتى شدكه استالين و فرمانبر او، آردرورنيكبدزه، در تفليس مرتكب شدهبودند؛ دريافت كه اتهامهايى كه آنان بر امـنـحرفان، تـرجـى وارد






 كرد و كلامهايش را سنجيد تا قضاوتى بكندكه بر مشاهدات سالهاى بسيار متكى باشد و نه آنكه نظرى بدهد كه زير مهميز آن لحظه شكل كرفتهباشد وى نوشت كه حزب بايد از خطر انشعابى بيرهيزد كه در آن استالين و تروتسكى،


 تروتسكى اشايستهترينِ، همهٔ رهبران حزب بود؛ لِّكن دارایى راعتماد بـهنفسى بـيش از از





 وى درباره استالين فقط اين را گفت: ایس از آنكه رفيق استالين دبير كـل شــده است، قدرت عظيمى در دستهايش متمركز گرديدهاست؛ و من مطمئن نيستمكه همواره اري



ترجيح مىداد سخنى نكّت. جنين مىنمودكه بر عيبهاى تروتسكى بيشتر تأكيد مىكند







 "دوركردن، استالين فقط مىتواند تروتسكى را در رهبرى استوار گرداند.
 و اين تصميم قاطع او نيست كه استالين را براى هميشنه بىاعتبار گرداند. لنين در اثناى

 شوروى را اعـلام داشت.




 "ro دسامبر، درست هنگامى كه استالين مشغول اعلام هاتحاده بـود، لنــين، بـاز بـا كـلاه


 مقدس بود.
او نوشت كه بهاين دليل احساس ارتكاب اگَناهى شُديد در برابر كـارگَران روسـيه

1. Lenin, Sochinenya, vol. xoovi, pp. 545-6. 2. Stalin, Sochinenya, vol. v, pp. 145-59.
2. Lenin, op. cit., pp. 553-9. See also L. Fotieva's published in Voprosy Istorii KPSS, Nr. 4, 1957.



 ديكر روىدادهبود بر بنياد اين دليل توجيه مىشـد








 روسىزدگى شدمباشد (خوب مىدانيهم كه خارجيان روسى شـده همواره بسيار روسـتر از
خود روسها هستند.)!

لنين در شب سال نو نوشت:




 اميهنبرست متعصب اجتماعى، بودن متهم مىكند (اين كرجستاني



 ملايمت بيشترى نشاندادهسود.

1. Dzerzhymorda






 نكذاشت.









 را. آنان اتر مى مواستند در در راه تحقق آرمانهايشان بكانوشان












 بلعيدن رؤيا راكرد، دستبكار شد. بعدها هنگامى كه تروتسكى درگير نبرد بر سر سر جانشين
 در صداقتش ترديد كرده مىيرسيدند
 بىمنازع حزب بود؛ و هنگامى كه در آخرين هفتهرها اعترافكردكه در برابر ستمكرى تازء قدر تـمندان بر ضعيفان بهاندازئ كافى مقاومت نكرده

 انـقلاب بـهـخاطر انـقلاب را از روى ايــارى يـاكــا سرستردگى ندامتآلود بهانقلاب مطرح ساخت. و سرانجام هنگامى كه، با ذهنى سوزانى رو بهمرگ مى همحون يك همييمان روى آَورد.

## r

## نفرين

از أغاز جنـك داخلى، دفتر سياسى بهعنوان مغز متفكر و بالاترين مـرجـع حزبـ














 در ميان برابر ها، برترين قدرت را را اعمال ممىردرد.'

از دسامبر I9rr مسأله جانشينى لنين در صدر كار دفتر سياسى قرارداشت. با اين
 سياسى بهعنوان پيكرهاى بود (و از اين راه كميته مركزى) كه مى ايايست بر حزب حـي حكـم براند؛ و ارادة دفتر سياسى ارادة اكثريت حزب بود إرد از اين رو مسأله آن نبود كه چه كسى


 اقناع و مهارت تاكتيكى او قرارداشت، كه سبب مىشد پيشنها يرادهاى وى معمولأ در هر موضوعى كه ييش مى آمد اكثريت آراء را بدستآورد. شس لنين نيازى نداشت كه بـراى تأمين منظور خود در درون دفتر سياسى گُروه خـاصى تشكــيل دهـد. تـغيـيرى كــه در

 تروتسكى را از تحصيل اكثريت بازدارد جون همين داشتن اكثريت مى توانوانست او را با به جاى لنين بنشاند. اين كروه اتحاد سه گانئ استالين، زينوويف، و وران كامنف بود. انگگيزههايى كه استالين را بر آن داشت كه در برابر تروتسكى جبهه گَيرى كند، به
 مربوط مى شد؛ 'و بتازگى در اثر انتقادهاى زخمززنندهُ تروتسكى بهكميسر رابكرين و دبير
 نمىتوانست از נبيمانه عليه خود كه ميان لنين و تروتسكى مطرح شده



 نادرست ديوانسالارانه را مذمت مىكند؛ و احتمالاً از طريق زينوويف مى ديانست كه لنين




سياسى اسمأ بر دبيرخانه و ادفتر سازمان، نظارت داشت؛ و مىتوانست تصدى است استالين را تمديد بكند يا از تمديد آن خوددارى نمايد. استالين يقين داشت كها از دفتر سياسى، كه زير نفوذ و تسلط تروتسكى بود، نمى تواند براى خود انتظارهايى نيكو داشتهباشد. در در دي اين مرحله وى بيشتر دلمشغول حفظ نفوذى بود كه بدستآوردمبود تا گرفتـن جاى لـي
 مىنگرد، نه بهعنوان سياستگذار و مفسر ماركسيسم، جنانكه از جـانشيـن لنــين انـتظار مى میت. بىگمان خودخواهى استالين ازين نظر جريحهدار بود زيرا در اين زمينه ارجى نداشت، اما احتياط بر او حكم مىكرد كه نقدأ كوتاه بيايد.
يس از لنين و تروتسكى، زينوويف محبوبترين عضو دفتر سياسـى بود. وى رئيس بينالملل كمونيستى بود؛ و در آن سالهايى كه حزب روسيه هنوز از بينالملل تنها جون حربهاى سود نمىجست، بلكه خود را تـابع مـرجـعيت اخـلاقى آن مـىدانست، ريـاست






 بيشترين جسارت و یايداريند. ليكن ارادهاى ضعيف داشت، مردد و حتى ترسو بود.' در



 كنگّرْاى مردد و ناهمداستان از سوسيال ـ دموكراتهاى مستقل آلمان را بهييوستن بـه







بينالملل كمونيست برانگّيخت، اكر جه درخشانـر درينترين نمايندكان سوسياليسم ارويايى را








 كه بلنديروازى بهجانش افتادمبود، مىكوشيدكه هر چهـ بالاتر برود؛ اما از عدم اطمينانِ درونى و ترديد بهخودد رنجور بود.









 فراموش كردهبودند يا در فكر آن نبودند كه در كذشته كا كندوركاو كنـند. تارد

 فراموش كنند. در هر حال تاريخنويسان و افسانهيردازانِ كارد قـديمى نـور صـحنه را بـر

1. See Protokoll über die Verhandlungen des Ausserordentlichen Parteitags zu Halle, and Zinoviev, Zwölf Tage in Deutschland.
Y. هاينريش براندلر و آنكليكا بالابانوف، و عدهاى ديكر، جخين توصيفى كردماند.

دورة بيشين، يعنى بر دورهاى كه افتخار بزرگ زينوويف در آن بود، تاباندند. آكر مردى مى توانست در غياب لنين بهنفع تارد قديمى سخن بكُويد مطمئناً آن مرد زينوويف بود



 بود؛ بلكه جس از سال lquV او تـقريبأ در هـر مـرحـلة قـاطعى از ســياست بــشويكها بـا

 1919 9 تروتسكى بهيتروگراد وارد شد تا بهمواضع دفاعى شهر در برابر حملة يودنيجه، يس
 زمان قيام كرونشتات تروتسكى بدان سبب زينوويف را سرزنش مى مكرد كـه بـيهوده آن

 سياست اقتصادى و گوسملان مطرح شد، زينوويف در دفتر سياسى عليه تروتسكى رأى
 اجرايى بينالملل نيز از تروتسكى، هنگامى كه با همكارى لنين سياست اجبهغ متحدا را را
 ستايش حيلهگرانه، حسادت، و احساسى از حقارت كه تروتسكى در بسيارى از اعضاى
گارد قديمى القاء مىكرد.


 كه سازمان سياسى شهر مسكو را رهبرى مىكرد، محبوبيتى بمراتب كمتر از زيـنـوويف

 نمىنهاد، و داراى هوشى بيشتر و يروردهتر و شخصيتى متوازنتر بود؛ ليكن شور و شوق و و

[^3]Y.

تخيل زينوويف را نداشت. بيشتر مرد عقيده و انديشه بود تا شعار. بر خلاف زيــنوويف، معمولاً، بهانديشهها و سياستهاى معتدل علاقه داشت؛ اما قدرت معتقدات ماركسيستى، او را از اعتدال بازمىداشت ــ تفكر نظريش بـا تـرايش سـياسيش مـدام در جـدال بـودا شخصيت آشتىجوى او براى ميانجيكرى بسيار مناسب بود؛ و لنين در اوايل كار غالبأ در

 حكم جستجوكنـندة زمينةٔ مشترك و يوشال بـين دو مـوضع مـغاير بـود.) ليكـن مـوضع معتدل او اغلب موجب تعارض وى با لنين مى اشد. در طى محاكمئ بلشويكهاى نماينده دوما ابهاتهام خيانتا، در آغاز جنگى اول جهانى، كامنف در جايكاه متهمان اظهار دار داشا كه طرفدار دشكستگرايـى انـقلابى، لنـين نـيست؛ در مـارس و آوريـل I91ヶ ، يـيش از بازگشت لنين بهروسيه، بهعنوان رهبرحزب راه سازش با منشويكها را در يـش ترا رفت؛ و در ماه اكتبر از مخالفان قيام بود. اما از جسـارت بـى بهره نـبود. نـان را هـم بـهنرخ روز نمى خورد. سرد و خويشتندار، برى از نخوت و بلنديروازى مبالغهآميز، در يشت ظـاهر بلغمى خود وفادارى بيكران بهحزب را ينهان ساختهبود. شخصيت او در در همان نخستين
 قيام خود را بهستاد اصلى قيامكنندكان معرفى كرد، خود را در اختيار آنان كذاشت و در كمال تفاهم با آنان بههمكارى يرداختت، و بدينسان مسـؤوليت سـياستـتى راكــه بـا آن مخالف بود بذيرفت و خود را در معرض همهٔ خطرهاى سياسى و شخصى مرتبط با آن قرارداد.'
آنجَه او را سخت بهزينوويف جلب ميكرد احتمالاً همان تباين شخصيت آنها بود.
 سخت دور كنند؛ ليكن در هر يك از آن دو عوامل بازدارندهاى در كار بود كه انگيزهمهاى دوا مغايرشان را متوقف مىساخت، و نتيجه آنكه اين دو مرد معمولاً در ميان راهِ دو انتهار دوانى مغايرى كه بدان رغبت داشتند با يكديكر همداستان مى مشدند. كامنف نسبت بهتروتسكى، برادر زن پيشين خود، هيـِّ آن خـصومت شـديدى را نداشت كه زينوويف و استالين داشتند؛ و آسانتر از آنان مىتوانوانست با رهبرى او او كنار آيد. وى بر حسب ارادتى كه بهگّارد قديمى مىورزيد، و بنا بهدوستى با زينوويف، با تروتسكى

بهمخالفت برخاست. ترايشها و سليقههاى شـخصى او هـر جـهـ بـوددباشد، وى در بـرابـر حالتى كه ميان بلشويكهاى قديمى حاكم بود با حساسيت بسيار واكنش نشانمى داداد و از آن حالت تأثير مىيذيرفت. هنگامى كه تروتسكى آماج ايـن حـالت روحـى قـرارتـرفت،
 هيج نفعى شخصى مورد نظرش نبود و نمىتوانست باشد: اين بلنديروازى را نداشت كه

 كه زينوويف خواه ناخواه نخواهدتوانست جاى لنين را بتيرد و در حقيقت اتحاد سـي
 از شخصيت مسلط و برتر تروتسكى و از انديشههاى يرمخاطره و اقدامـهاى سـياسيش ترسى راستين داشت.

 خود همهُ جنبههاى زندگى و سنت حزي
 مجسم مىكرد؛ و استالين مظهر اعتماد بهنفس و شـعور عـملى آدمـهاى تـزلز ولزلنايذير و

 آن را احساس مىكردند. آنان هنوز قصد آن نداشي


 جانشين لنين تردد، وحشتزده بودند.

 در غياب لنين دفتر سياسى فقط از شش عضو تشكـي تروتسكى، تومسكى، و بوخارين. احـر تـروتسكى حـتى تـومسكى و بـوخارين را بـا خـود



همداستان مىساخت، آراء باز هم بهطور برابـر تـقسيهم مـىشد. امـا تـا هـنـگامى كـه اوه


 مى دانستند كه تومسكى با تروتسكى همداستان نخواهدشد. تومسكى، كاركرى درستكار،



 بود كه با نظامىى تازى كار از سوى تروتسكى مخالفت كرد و غائله براهانداخت. تروت
 عنوان كسى كه بنا بهعادت ييش از انقلاب از روحـيه (امـصرفكرايـى، كـاركران حــمايت مىكند و نسبت بهخصلت هاتـوليـگرايـى، دولت سـوسياليستى تـفاهمى نشـانـنمىدهد.


 بهكرملين بازگشت و بهعضويت دفتر سياسى ارتقاء يافت. اما زخمـى كه بهاو زده شده انـوهود دست از سرش برنمىداشت؛ و خصومت با تروتسكى، كه كار را بهصورت نظامى درآورده


 در همان آغاز جهارمين دهه عمر،كه يك بلشويك رقديمى؛ بود، نظريهيرداز ارشد حز بو

 بر لنين نهادند كه اغلب آن عقايد را جذب مىكرد و بيانى واقعبينانهتر و انعطافـذيريرتر



تندى هوش بـا حسـاسيت و تأثــيريذيرى هـنرى، بـا ظـرافت شـخصيت، و بـا احسـاس
 كوشش او براى انتزاع و تقارن سبب مى شد كه او مواضعى تندروانه بگيرد: وى سالهاى تمام رهبر اكمونيستهای چیه بود ــو در جريان جرخشى ريشهدار بهصورت رهبر جناح
راست حزب درآمد.

بوخارين با تروتسكى بههمان اندازه كه اختلاف داشت همداستان هم بود. وى در







 لنين را بهاو گفت:



 مى انديشم: لنين و شما.


 قرارداشت، آه و نالهُ بوخارين نمى توانست بهدادش برسد سواى اين اعضاى اصلى دفتر سياسى، دو عضو عـلىالبـدل نـيز بـودند: ريكـوف،



رئيس اشوراى عالى اقتصاد ملى"، و كالينين، رئيس اسمى دولت. اين هر دو بلشويكهايى




 باليدن بهريشههاى اجتماعى، و تا حدى محدوديت نكترش. همه اين مسائل آن افراد را مستعد مخالفت با تروتسكى مىكردند. مىدانيم كه دهقانان آزادي بـازيافتهُ مـالكيت و دادوستد خصوصى را كرامى مىداشتند و هيج چيز بيش از بازگشت بهك كمونيسم جنگى ماية وحشتشان نمى شد. ريكوف و كالينين سخنـگوى اين وحشت در درون حزب بودند.


 ريكوف را در ذهن داشت. ريكوف، بهسمم خود، در طرحى كه تروتسكى برای گوسيلانى
 بهاصل اساسى انب، را مىديد. او در اين زمان نخستين كسى بود كه تهمت دشمنـى با دهقانان را متوجه تروتسكى ساخت، تهمتى كه صداى آن در همه مبارزات سالها عليه تروتسكى طنينانداز بود.'





 تأثير قرارمىترفت. وى عقايد محكم و استوارى دربارة ييشنهادهاى تروتسكى راجى اجى به
 غضب، نتيجه مىترفت كه هيجَ جيز نمىتواند مـطمئنتر و ســالمتر از مـهاركردن نـفوذ

1. 13 Konferentsya RKP, pp. 6 -7; 8 Vserossïski Syezd Sovetov, pp. 100-2.
2. Trotsky, Sochinenya, vol. xvii, book 2, p. 542.

تروتسكى بـاشد، زيـرا ايـن نـفوذ شـايد مـوجب بـهخطرافتادن راتـحاد مـيان كـارگران و دهقانان، مىگرديد. در آن روزها دو مرد ديكر كه بهدفتر سياسى وابستگى نزديك داشتنـد، البته بـى
 يكانه تن از اين گروه رهبران بود كه به گَارد قديمى تعلق نداشت




 اعلام موافقت كردهبود. دزررزينسكى، حتى يس از آنكه بهبلشويكها ييوستهبود، در مورد

 بردارد نه آنكه آنها را ترغيب كند. طرفه آنكه اين استدلال انترناسيوناليستى سببترّايديد


و در برابر گرجيها بهعنوان سخنگوى روسيهُ تازءٔ اتقسيمنايذيرا دست دست بهعمل بزند.

 كه درصدد برآمدند كه يليس سياسى خود را بهنام پكميسيون ويزء مبار مبارزه با ضدانقلابه داير كنند، بهجستجوى آدمى يرداختند كه براى اجراى اين اين اكار كثيفه دستهايى كاملأ

 محنتْديدكان در جوش و خروش بود.' در عين حال سرسيردكى وى بها بآرمان خـوريش




I. مكاتبات خصرصى دزرزينسكى، كه در Z Pola Walki د ديكر نشربهماى لهـــنانى بجابرسيدهاست، شناخت

عجبب انقلاب، از قماش ساوونارولاها مىنگريستند. بدبختى او اين بـود كـه شـخصيت فسادنايذيرش با هوشى نافذ و نيرومند قرين نشدهبودو. وى نياز خدمت بها آرمان خويش را را داشت؛ و بدين ترتيب نخست خود آرمان را با حزبه سيس اين حزبـ را را با رهبرانش لنين و تروتسكى ـ و اكنون با اعضاى اتحاد سه گانه، كه گارد قديمى را در ريشت سر آنها مىديد، يكى مىدانست. جون خود بهگارد قديمى تعلق نداشت، شوق بـيشترى در راه تأمين منافع آنها نشانمىداد؛ و بدينسان بلشويكتر از خود بلشويكها شد، همان گـونـه

 دزررينسكى بود. وى هنوز سىى سال نداشت كه در سلسله مراتب حزبى مقامى بالا يافته



 سخنرانيهايش مانند يسابى كه از ظرفشويى بماند كدر بودند. از خانوادها
 مقابل يك روشنفكر و مردى بدون انديشههاى خاص خويش است است يـيشتر شـايد كـاملأ
 اكنون كاملأ خاموش شدهبود.
 مديون كمال تغييرى بودكه در عقيده خود ايجاد كردهباشد. داراى فضايل خاصـي
 خستگىنايذير و تقريبأ خودكارى كه كمهوشى و بیى الياقتى او را در نظر رؤسايش

 ناخرسند از كارى كه در آنجا انجام كرفتهبود، و، بى آنكه رو بهمولوتو بىبخار دبيرخانه را بهباد تمسخر كرفت. مولوتوف با لكنت زبان گفت: پرفيق تروتسكى،


بدين ترتيب تروتسكى حتى پيش از آغاز نبرد بر سر جـانشينى تـريباً در دفــر


 استالين ديد.' استالين بدان سبب وى را مورد حمله قراردادكه از پذيرفتن مقام معار معاونت نخستوزير سرسختانه ابا مىكرد. انگيزشهاى تروتسكى را مورد ترديد قرارداداده فهماند


 اشكستگرايى، تروتسكى را ثابت كند، هياهوى بسيار بر سر اظهار نظرى براهانداخت كـي كه تروتسكى بهطور خصوصى در برابر لنين كرددبود كه پفاخته بزودى نواى مرگى جمهورى شوروى را سرخواهدداد.'.
استالين چندين منظور در ذهن داشت. هنوز هم حساب مىكرد كـر كه ممكن است لنين بهكار بازگردد؛ و از اين رو پيشنهاد لنين را عنوان كرد كه اميدوار بود بين لنين و تروتسكى جدايى افكند. مىدانست كه براى تروتسكى هيج چـيز ناخوشايندتر از تـزريق اين قصد نخواهدبود كه وى درصدد گرفتن جاى لنين است. اين محاسبه بسيار زيركانه بود. تروتسكى بسيار ناراحت شد. او دلايلى محكمتر از استالين داشت كـي
 حزب و كشور و برتريش بر مخالفان حنان مطمئن بود كه رغبتى بهنبرد برانى جانى جانشينى
 كسب موقع و مقام دست بهتدبيرهاى ماهرانه بزند. اما اتهامها و زخمهزبانهانى استا استالين به كونهاى بودكه ردكردن آنها براى تروتسكى بههمان اندازه بيهوده بودكه ناديده
 وادارندكه مىگويند: هر كه عذر آررد، متّمـ است. متمهم شود كه درصدد كسب قدرت است، آنگاه هيج تكذيبى نمىتواند بدبينى رايجشده

 r. د. در متن املى، جمله ببزبان فرانسوى آمدهاست، بدين ترنيب: qui s'excuse s'accuse.

را از ميان ببرد، مگر آنكه بیدرنت كناره گيرد، سر بهبيابان نهد، و حتى از ابراز عقيده

 تداخل مىكند جه وظايف سودمندى از او ساخته خواهدبود؛ و تقسيم كار در حكـي

 اختيار ندارد كه بتواند با آن كار كند و نفوذى راستين داشتهباشد. طانتصاب من بهجنين
 شكستگرايـى را تكذيب كرده كفت كه اشــارة رفـاخته نـواى مـركَ جــمهورى شـوروى را
 ادارىبازى را با تأكيد بهلنين نشاندهد؛ ليكن در اين رهكذر مقصودش اين بود ــ و آيا
 بكومگـوها در دفتـر سياسى بــاين موضوعهاياى پـيشـيا بطول انجاميـدهبود، حال آنكه تروتسكى، كه جشمهبراه بازگشت لنين بود، خويشتندارى مىكرد.

وى دليلى براى انتظاركشيدن داشت. تزارشهاى يزشكان درباره تــندرستى لنـين



 رابكرين كناره گرفتهبود، حملهُ لنين متوجه شخص او بور بود، زيرا لنين در اين بـاره جـار ترديدى نگذاشت كه كميسرى نامبرده در طى تصدى استالين يكى ناكـامى تـمام بـوده است. وى از عيبهاى اين كميسرى تقريباً با همان بيانى سخن كَفت كه تروتسكى بكـار


 كه مىبايست بسيارى از وظايف رابكرين را بر عهده گیيرد. تـروتسكى هفتـههايى چــــند

خواستار انتشار انتقاد لنين كرديد، اما دفتر سياسى نیذيرفت.
 ادار مهاى كوناكون آن عرضه كرد؛ و ويوستى انتقادى از از وضع حزي قرارداد. وى با تاكيد گفت كه كميته مركزى تماني







 آدمهاى بلندبايهتر در جريان نزاع در دفـتر سـيانـيا














. Lenin, Sochinenya, vol. xoxiii, pp. 440 ff . 1 larr ادر بايكانيها. (نيز بنكربد بهيادداشتهاى نوتيوا در Voprosy Istorii KPSS, 4, 1957

خود را چنين پايان داد: (من اين حق را براى خود محفوظ مىدارم كه اين واقعيتها را، در صورت لزوم، در معرض آكاهى تمامى حزب قراردهم تا انتسابى را رد كنم [كه بانيان آن] بيش از حد بدون مجازات ماندهاند زيرا من تقريباً هيجَ حـاه در بـرابـر ايـن نسـبتـها
 باشد كه براى ماه آوريل فراخوانده شدهبود. اين تهديد خصايص ترايص تروتسكى را واجد بريا بود:
 راكه در نظر دارد انجام دهد بهاطلاع حريفان خود برساند؛ و از اين راه اما امتياز غافلكيرى
 تروتسكى حتى آهنگ اجراى تهديدش را نداشت. فقط مى خواست استالين را مهار كند و تا بهبود لنين فرصت بدستآورد و انـتظار بكشـد. نـتيجهاى مسـتقيم هـم كـرفت: در جهارم مارس براودا سرانجام حملئ لنين بهرابكرين را منتشر كرد.
 غايت اهميت و فوريت از لنين دريافتداشاشت.

 از موضوع تازه لنين در قضئ ترجستان خبر مىداداد. لنين نوشت: اقضيه [يعنى قـضئه

 عهده بگيريد، خاطرم آرام خواهدبود.






 ندهد. روز بعدوى بيامى مبتنى بر همدلى صميمانه امنحرفان،گرجستانى فرستاده بدانان

اطمينان داد كه قضيه را رو خواهدكرد. در همان زمان تروتسكى از طريق كامنف خـبر
 قطعه خواهدكرد.' 'استالين نسبت بهكروبسكايا

 شدكه پاستالين را از حيث سياسى خرد كنده.






 گرجستان تأييدشده يافت. تروتسكى يقين حاصل كرد كه كار اتحاد سهد كانه ساختهاست
 هنكامى كه بهعنوان فرستادة آنان نزد تروتسكى آمد، سرافكنده و يشيمان و دلوايّس بود كه تروتسكى را آرام سازد.
چندان نـيازى بهآرامامسازى نـبود. انـتقامجويى تـروتسكى عـبارت از ايـن بـود كـهـ
 تندرداد. لنين قصد داشت كه استالين و دزرزينسكى را بركنار ساخته آردرّونيكيدزه را را






1. اين نامـ راخرونهجف در بيستمين كنكره ترانت كرد و در متن سـخنزانى او، كه در ابالات متحد و بريتانبا انتـنـار

 3. Loc. cit.

است كه روش خود را عوض كند: بايد در برابر ياران وفادار باشد؛ از كـرويسكايا يـوزش
 سياست مربوط بهملتهاي غيرروس فراهمآوردهبود، كه مىبايست بهكنگرأرئ حزبى تقديم

 محلى، گذارد. تروتسكى پيشنهاد كرد كه استالين بـايد قـطعنامهاش را بـازنويسى كــند،
 بهگرجستانيها و اوكراينيها اطمينان راسخ دهد كه در آينده حقشان مراعات خواهدشد.
 شخصى. گفت كه بهاين شرط حاضر است كه استا استالين در مقام دبير كل باقىبماند.
 شدهاست. هنگامى كه خود را در تهديد فناشدن سياسى يافت، و خشم لنين را بر بالاى سر خود در حال انفجار يافت، دست بخشودگيى راكه تروتسكى بهسويش دراز كردهبود
 بهشرايط تروتسكى تردن نهاد. ابرنهادهاهيش راهيرا بازنويسى كرد و همه اصلاحاحات تروتسكى
 ناشى از سوء تفاهم بودهاند و او سخت درصد درا در در روشنساختن آنها است. در حالى كه كامنف سرگرم ميانجيگرى بود، لنين دجار حملء تازهاى شد. وى ده ده
 بيهوشيهايى ادوارى مىشد كه رنج آن خاصه از آن رو بزرگّتر بود كه در فواصل بيهوشيها

 آنكه سر تعظيم در برابر تروتسكى فرود آوردهبودند، اكنون دوباره با نـيرويى دو بـرابـر و


 خاصه با يادداشتهاى مربوط بهفضيهُ كرجستان، حزبب بى هيج ترديدى مـيدانست كـهـ لنين در چه انديشهاى بودهاست. مىينداشت كه اتحاد سه گانه بايست از اين امر خـبر

بِيامبر بىسلاح
داشتهباشد و، حون از پردهدرى بيمناك بود، بايست بر سر مصالحه بماند. اعضاى اتحاد سهگانه مىدانستند كه تروتسكى بهلنين قول دادهاست كه بهقضية مـنـحرفان گَرجسـتانى بــردازد و نـظريات لنـين را بـهاطـلاع كـنگره بـرساند. (كـامنف



 عهده دفتر سياسى بگذارد كه يادداشتها را بهاطلاع كنگَه برساند يا يا با بهر نر نحو كه صلاح بدانـد اين كـار را انجامدهـــ دفتر سياسى رأى داد كه يادداشـتها بـههيج وجـهـ مـنتشر
 هنگَامى كه بهتروتسكى هشدار داد كه خون سنگ خارا سخت بماند و و با با كنگره بیییرده


 گناهكارانه لنين را در بستر بيمارى كه روح تزارى در دولت بلشويكى احياء گرديدهاست. يادداشتتهای لنين درباره خط مشى مربوط بهملتهاى غيرروس سى و سه سال تمام بـر حزب ناشناخته ماند. اكنون كه بهوايس مىنگّريم مىبيـيـم رفتار تروتسكى بهنحوى بـاورناپذير ابـلهانه مىنمايد. اين لحظهاى بود كه حريفان او بهموضعگيرى هرداختهبودند؛ و هر گامى كه او برمىداشت، جنانكه تويى از یيش محاسبه شدمباشد، راه آنان را هموار مىساخت سالها بعد از سر حسرت مىگّفت كه اگر در كنـگرة دوازدهمه، با مرجعيت لنـين در هشت

 كه خود را مطمئن احساس مىكرد. هيج همروزگارى، و كمتر از همه خود او، اسـتالين



 r. ز. زندكى من، جلد دوم، ص rl9.

خود را با او، يا حتى با زينوويف، همعنان گَرداند؛ و، بالاتر از همه، نمى إيخواست در حز اين تصور را بوجو:آورد كه او نيز در اين بازى ناشايستى سـهيم است است كه نوجها


 سياسى ترد هم آمد، استالين بيشنهادكرد كه در كنگره تروتسكى گزارش سياسى كمى كميته



 شود.' ' اين امحبوبترين عضول، كه تنها چند هفته بيش مورد اين اتهام قراركرفتهبود كه

 دفتر سياسى تصميم گرفت كه زينوويف گزارشى را بدهد كه حزب عادت داشت از لنين بشنود.
سرانجام، در اواسط آوريل، هنگامى كه كنگگره دوازدهم برگّذار شد، مراسم گشايش









 اشارهاى بهناهمداستانى ميان خود و اعضاى اتحاد سه گانه نكرد؛ و با مراقبت تمام خود

را در عقب صحنه نگـادداشت. در آن اثنـا اعضـاى اتحـاد سهگانــه در يشت يرده سرگرم










 غافلگير كند. هيج رهبرى بهاندازه تروتسكى بهدانتون شباهت نداشت؛ و چنين مىنـئمود


 درخور اعتماد باشند.
اعضاى اتحاد سهكّانه در رفتار خود فروتنى سنجيدهاى داشتند. مىگفتند يگانه



 كــاب السنالبـن بـاين مبـارزن خـا خـا







 ضـدبنابارت، وجود دارد.

ادعايى كه بهاعتماد حزب دارند اين است كه شاكردان ونادار و آزموده لنين هستند. در اين كنگگره زينوويف و كامنف ستايش بیى بحدى را را از لنين رواج داديند



 مى مبايست تلاش بسيار كنند تاكنگره را متقاعد سازند كه آنان بـا صـداى لنـــين سـخن

 انتقادى از بيانهاى مبالغهاميز و حتى مسخرئ او او در ستايش لنين احساس انزجار كردند؛ ليكن اينان در اقليت بودند، و بـراى آنكـه سـوء تـفاهمى بـيش نـيايد زبـان بــاعـاعتراض نگشودند.
سِّس اعضاى اتحاد سه گانه بناى دعوت بهانضباط، وحدت، و اتفاق آراء گذاردند.



 منشويكها زيانبارترند. سخنان او آشكار آرا خطاب
 نوع از اتهامهايى را بايد بكند. أين اصل كه هر انتقادى را بيشابيش بر بايد بهمنزيلة ارتداد منشويكى تلقى كرد اصلى بديع بود ـ قبلا چجنين جيزها


 دلمشغول اوضاع و احوال مستقيم نبرد قدرت و و سرشار از اعتماد بهنفس بود، گامى هم



12 Syezd RKP (b) ال
2. 12 Syead RKP (b), pp. 46-7.

مخالفان را در درون حزب سركوب كنند، همان گونه كه منشويكهاى واقـعى را سـركوب
 برداشت.
اين دعوت بهانضباط و اين ديد تازه دربـارة وحـدت بـدون جـالـل يـذيرفتهنشد. اعضاى جناح كارگران مخالف و مخالفخوانان ديگُر بر كرسى خطابه رفتند تا بـهاتـــا

 مىكند و انتقاد از آن را جايز نمى آشمارد.

 جون سازمان اورال و يتروگراد را بركنار كرده و در معرض تعقيب قراردادهاست؛ و سخن

 بود از ميان بردارد.
اما اعضاى اتحاد سه گانه بر كنگُره تسلط داشتتند: كامنف رئيس آن بود، زينوويف خط مشى آن را تشريح مىكرد، و استالين دستگاه حزبى را در دست داشتـ. آنان ديكر از
 مخالف، بهوجود اتحاد سهگـانه گَسـتاخانه اعـتراف كـردند.ه ليكـن در درون ايـن اتـحاد سهكّانه تغييرى احساس مى دشد: زينوويف داشت مقام خـود را بـهعنوان نـفر اول ان از از دست مىداد. خيلى دُور بـرداشـتهبود، خـيلى از نــمايندكّان را رنـجاندهبود، و بـيشترين حملهها را در جلسه متوجه خود ساختهبود. رفتار محتاطانهتر استالين برايش ائن اعتبارى

 اما حياتى دبيرخانه حزب را سـتود. نـوگين گَفت: :كـميتهُ مـركزى، بـر حسب مـاهـيت،

## $\begin{array}{lll}\text { 1. Lutovinov } & \text { 2. Ibid., pp. 105-6. } & \text { 3. Kossior }\end{array}$


 Ibid., p. 136
5. Stalin, Sochinenya, vol. v, p. 227.

دستگاه بنيادينى است كه همه فعاليتهاى سياسى را در كشور ما روبـراه مـىكند. دفـتر
 عوامفريبى زينوويف بهعقل سليم استالين پناه مىبردند.
 ممكن بود موجب سقوط او كردد، باز هم قويتر شد. كرجستانيها با با ايـن تـوقع بــهـمسكو
 حمايتى را بدستنياوردند. راكوفسكى، كه در رأس حكومت اوكرايـن قـرارداشت امـا در در در أـد


 مليتهاى غيرروس سخن مىگويد، و مىديدند كه مـحكوميت مـيهنيرستى تـعصبـي آلود
 سازش تروتسكى با استالين بود، جون ريشخندى بهممهٔ شكايتها و اعـتراضـهاى آنـان
 اعضاى دفتر سياسى بهنحوى معماگونه خـاموش بـودند. فـطط يكـى از آنـها، بـوخارين، توطئه سكوت را شكست و در سخنرانى بزرتى و برانگّيزانندهاى بهدفاع از ملتهاى كوحكى
 بهعنوان رهبر كمونيسم چب ايراد كرد. فرياد برآورد كه نفى ميهنيرستى
 نكته را ثابت مىكند: هر كلمهاى كه بر كرسى خطابه عليه ناسيوناليسم ترجـي



 حمله لنين بهخط مشى خود راكوحك بنماياند و ريشئ امنحرفانه را بزند.
 سازش با اعضاى اتحاد سهكَانه و اصل امسؤوليت مشترك كابينهُ دفـتر سـياسى را بـه
4. 12 Syezd RKP (b), pp. 561-5.

دقيقترين وجه رعايت مىكرد. اين اصل مانع از آن نمىشد كه زينوويف بهتروتسكىى به








 كثور انديشههايى را بتفصيل مطرح سازد كه تا كنون فقط بهشكلى پراكنده يا يا يا در محفل
 اختيار داشتهباشد كه نظريات خود را بهعنوان سياست رسمى عرضه كند، اگر جه دو دفتر سياسى با عقايد او بههمان اندازه مخالف بود كه او با سياست الفت استالين غيرروس مخالفت مىورزيد. وى بهاين واقعيت كه توانست سياست اقتصادى خود اري را به عنوان اخطه، رسمى حزب اعلام دارد بيشترين اهميت را مىدداد؛ و احتمالأ اين امر بـي
 براستى وى، در حالى كه كنگَره سرگُرم بحث دربارة سخنرانى او بود، با مخالفت آشَكار هيجّ يك از اعضاى دفتر سياسى رو بهرو نشد. وى خطاب بهحزب گَفت كه سرنوشت اقتصادى كشـور را بـدستكيرد و از عـهـه
 نوين اقتصادى افكند و اصول آن را دوباره تعريف كرد. گفت هدف دوگّانه إنب، آن است است كه منابع اقتصادى روسيه را توسعه بخشد و اين تـوسعه را بـهمجراهـاى سـوسياليستى اليا هدايت كند. گَفت كه توليد صنعتى هنوز آهسـته رشـد مـىكند، و از احـياى كشـاورزى

1. Ibid., pp. 45-6.



نورورى باتفقاز بهصررت ابزركترين كناه درخوامدآمل. Sochinenya, vol. xxi, pp. 317-26.
3. 12 Syezd RKP (b), pp. 282-322.

















 ميزان بسيار با روشهاى خودش مغلو

 بكسترانيه. سرانجامه برنامهريزى را با بمقلمرو و بهتمامى بازار بكثانيه، و از اين راه باه بازار را را جذبكرده برجينيهر.،


 مى بنداشتندكه نياز بهاين آرامسازى سالها خواهدباييد، و بدين سبب بايد بر بر ثبات انب،

تأكيد نهاد و اعتماد دهقانان و بازرگانان را بدان قوت بخشيد. تازه در آيندهاى كما بيش

 اين نظر براى استالين مبناى اقدامهايش براى سالهايـى قـرارگـرفت كـهـ در طـى آن وى



 سوسياليستى اقتصاد. بهديدهُ او همكارى و نبرد، دو جنبه از فرايند واحدى بري بودند كه به



 اقتصادى مختلط چندان توسعه يابد تا آنكه بخش سوسياليستى، در اثر وزنــه ســنگين روزافزون خود، بخش خصوصى را بتدريج جذب كـند، دگـرگّون سـازد، يـا بـرجـيند و از



 اما در آن زمان بر بسيارى كسان چنين مىنمود رونه تروتسكى، بهدليل اصرارش بر نياز به سياست تهاجمى سوسياليستى، اصولاً مخالف انبیه بود.
نيازى نيست كه در اينجا بهجزئيات اقتصادى برهان تروتسكى يا بهنظريهٔ او دربارء
 باختصار بيان شدهاست. در اينجا كافى است بكوييم كه سخنرانى او و ابرنهادهادهايى كـي كه عرضه كردهاست جزء تعيينكنندهترين اسناد تاريخ اقتصادى شوروى بشمارمى آيند؛ و او

 توسعهنيافته اما عمدتاً ملىشده تعيين ترديد. تاريخنتار ماركسيست البته مىتواند آن
























 رأ؟ براى اعضاى اتحاد سهكانه هيج جيز آسانتر از آن نبود كه اين بدكّمانى كاركران را را تأييد كنند.

ا. در سالهاى بعد، خود تروتسكى بندرت دربارة "تراكم ابتدايع سوسياليسم، سخخن مىفت.
2. 12 Syezd RKP (b), p. 315.

و برخى ديكر مییرسيدند كه تأثير سياست تروتسكى بر دهقانان چه خواهدبود؟ آيا حزب را بهدركيرى با موريكها نخواهدكشاند؟ ريكوف و سوكولنيكوف اين نكته را در كميته مركزى و دفتر سياسى تأييدكردهبودند. بيشامدى مهم در كنگره، بهمسأله ويرُّى تازهاى داد. در هنگام بحث، كراسين، رفيق ديرين تروتسكى، مســتقيماً رو بـهاو كـرد و و پرسيد كه آيا دربارة بيامدهاى تراكم ابتدايى سوسياليستى تا بهانـتها انـديشيدهاست؟


 خاكى سياه نشاند؛ ريسندگان هند را نيز نابود كرد و بر استخوانهاى أنهاء كه ردشـتـهاى هند را سفيد كردهبوده، صنعت جديد نساجى را بنياد نهاد. آيا تروتسكى اين همانندى را را

تا نتيجه منطقى آن دنبال كردهاست؟ كراسين اين پرسش را بدون قصد خصمانه مطرح كرد. او از زاويهاى خاص نزديك شد: وى بهعنوان كميسر بازرگانى خارجى كوشيدهبود كه كميته مركزى را در مورد


 _اين امر براى همه مسجل بود ـ بايد بكوشندكه از خارج وام بستانند؛ و سرماية خار خارجى

 از هولناكيهايى بيرهيزد كه با جنين تراكمى در غرب همرانـي
 ندارند؛ و بدين ترتيب يرسشى كه كراسين مطرح كرد با تمام حدت خود بر بر جاي ماني منابع ضرورى براى تراكم سريع از كجا بدستخواهدآمد؟ هنگامى كه كراس كاسين از غارت
 اعتراض كرد كه „چنين چجيزى نگّفته است. عقيده و كردار او به(غارت دهقانانا نمى انجاميد؟ اینـئكه تروتسكى برایى انكار امر از جـا بريد حكايت از آن دارد كه ميديد بر بالای سرش ابرى أز بدكمانى جمع شدهاست كـه

1. Ibid., pp. 351-2.

هنوز بزركتر از كف دست نبود.
 برخورد با دهقانان را در حزب برانكيخت، خصومت انـي مديراني
 حرفهايش بغايت مهمند، و او وظيفه خود







 را شرمسار سازد و استالين را بیاعتبار كند. همرييمانان خود را رها رها كـرد. نــتوانست بـا بـه














اعضاى اتحاد سه گانه برداخت. وى، دربارة بيشنهادى براى حفظ وحدت و انضباط در






 را بهسكوت وادارد. تروتسكى در نتكانى آنان از تكانى كه مرگ لنين ممكن بود بر حز

 كه بدانان ارجى نمىنهاد، اما با آنان جون رفيقانى رفتار مىكرد كـه در در برابر او حدى از
 و شخصى خود سود برگّيرند.

كميتهٔ مركزى بزرگترشدهاكى كه در كنترئ دوازدهم انتخاب گرديديد، دوباره استالين را بهدبيركلى بركزيد. تروتسكى كوششى



 بود، نيز حكممىراندند. كسى كه بهرياست آن گمارده شدهبود كويبيشف استالين، بود.
اعضاى اتحاد سه گانه دليلى نداشتند كه حساب خود را شتابزده با تروتسكى با

 را براى فرامهآوردن زمينه ازدستنداد. از اختيارات گسترده خود سـود بـرد بركرفت تـا، در

مركز و در حاشيه، آن اعضاى حزب راكه ممكن بود بهتروتسكى بـيبوندند از مـقامهاى
 دوستان خود بخشيد. بدقت مىكوشيد كه در هر مـوردى تـرفيع يـا بـركنارى بـر حسب

 مارد قديمى، خاصه سران آن، را در وضع مساعدى قرارمى مرداداد.


 دبيرخانه كل وابسته است. و طبعأ بهكلماتى كه از دهان دبيركل بيرون مى آمد بـا دقت
 بدانجا رسيد كه رجانشين، حزب، و حتى جانشين گارد قديمى گـرديد كــه در در درون آن





 مقابله با آن فقط يك راه داشت: روى آوردن آشكار بهصفوف حزى و و خطاى برابر سوء رفتارهاى دبيرخانهُ كل مقاومت كنند. ولى خون استالين حمايت دفتر سياسى و اكثريتِ كميته مركزى را در يشت سر داشت، آن كار همانند شورشى بر رهبرى تـازء

 تروتسكى، يس از آنكه اختلافات خود را با اعضاى اتحاد سهُ آانه از حزب بود، و يس از آنكه با آب و تاب همبستتى خود را با آنان اعلام كرده و متعهد شدهبود كه
 ميكوشيدكه حزب را بر ضد اعضاى اتحاد سه گانه برانگيزد، چنين مىنمودكه رياكارانه، از روى غرض شخصى، يا از سر بلنديروازى براى جانشينى لنين عمل مىكند.

عجالتأ مىتوانست فقط در درون دفتر سياسى و كميته مركزى در برابر اسـتالين


 رادك، و پياتاكوف.) جلسههايى كه در دفتر سياسى با حضور او تشكيل مىشد بيش از





 بكَشايد.

در تابستان IqY اتبى سياسى ناگّهان لرزه بر بيكر يتروگراد و مسكو افكند. در طى





 كه نمى خواستند در بازسازى صنعتى اخلال كنند، ابا داشتند از اينكه بر خواستها


 كه جنبش بهنقطهاى رسيدهاست كه ممكن است بهشورشى سياسى قيام كرونشتات، چنين تنشى در طبقهُ كاركر و چنين هراسى در محافل حاكم ديده نشده بود. ضربه از آن رو هر جه جديتر بود كه انتظارش نمىرفت. محافل حاكم كوتهنظرانه

بهموقعيت اقتصادى مـىنگريستند و لاف از بـهبود مـدام آن مـىزدند. آنـان نشـانههاى آشوبى را كه در ريشي بود بموقع درنيافتند، و اعلام خطرها را ناديده كرفتند؛ و هنگامى كه از خواب بيدار شدند، بهجستجوى گناهكارانى پرداختند كه كارگران را تحريك كرده بودند. در ردههاى یايينتر، در گروههاى محلى حزب، خلجان سبب شد كه مردم بهنحوى جديتر اين چرسش را مطرح سازند كه جه شدكه بيش از دو سال یس از اعلام پنيلا هنوز اين همه نارضايى شديد حاكم است. آنان مییرسيدند كه ارزش گزارشهاى رسمى دربارة پيشرفت تا حه حد است؟ آيا رهبران حزب بيش از اندازه از خود راضى نيستند و تماس با طبقه كـارگُ را ازدستنــدادهانـد؟ اتحر ايـن هـرسشها بـىیاسخ مـىماندند، جسـتجوى كناهكاران فايدهُ حـندانى نداشت.

يافتن گُناهكاران آسان نبود. جنبش اعتصاب را نمىشد از سرچشمههايى چحـون تهماندههاى احزاب ضدبلشويك دانست ــ ايـنان، كـه بـدقت سـركوب شـدهبودند، ديگـر فعاليتى نداشتند. كمان بد رسماً بهجناح مخالف كارگرى مىرفت؛ ليكن رهبران آن نيز از اعتصابها غافلگير شدهبودند. جناح مخالف كـارگرى، مـرعوب از تـهديدهاى مـدام بـه اخراج، خود را كنار كشيده در حال انحلال بودند. با اين همه، گروههايى كه از آنها جدا شدهبودند تا حدى در جنبش اعتصاب، كه اساساً بهنحوى خودانگیخته فوران كردهبود، دستداشتند. مهمترين اين گروههای پراكنده گروهى كارگرى بود كه بهوسيلة سه كارگر،

 بيانيهاى منتشر كردند كه أستثمار تازه طبقه كارگر را محكوم مىكرد و كارگران را بهنبرد
 بهترويج نظرهايس ادامه دادند. هنگًامى كه اعتصابها درگرفت، آنان از خود برسيدند كه ايا نبايد به كارخانهها رفت و دعوت بهاعتصاب همگگانى كرد. آنان همحنان سـرگرم ايـن كَفت و كو بودند كه گ. ه. او. همه آنها را، كه در حدود بيست نفر بودند، بازداشت كرد.ه اين كشف كه اين گُروه و گروههاى هماننده از قبيل تـروه » احـقيقت كـارگرانه، در كارخانهها فعال بودند در رهبران حزب وحشتى برانگيخت كه هيع تناسبى با علت امر

## 1. Myasnikov 2. Kuznetsov 3. Moiseev

 Dos Manifest der Arbeitergruppe der Russsischen Kommunistischen Partie هـ .V. sorin, Rabochaya Gruppa, pp. 97-112. از ترار معلوم، اين كرو• Yo0 عضر در مسكر داشـت.

نداشت. اما اين گـروهها، هـر قـدر هـمـ كـوچكـ بـودند، بـا حـزب و اتـحاديههاى صـنفى تماسهاى بسيار داشتند. بلشويكهاى ساده بهاستداستدلالهای آنان آن با همدلى آلى آشكار يا ينهان

 سياسى، اگر با مانع رو بهرو نشدهبودند، ممكن بود بسرعت نفوذ بسيار بدستآورند و در رأس ناراضيان قرارگيرند. بانيان شورش كرونشتات نيز از حيث تعداد بيشتر و بانفوذتر از








 عليه رهبران رسمى دست بهكارى میزنند، بهگ. ي. او. معرفى كند.










 ميل نداشت كه بـا دادن وعـدههاى وفـانكردنى، يـا بـهرهبردارى از شكـايتـايتها، مـحبوبيت

بدستآورد. درعوض، دوباره خواستار تغيير در سياست اقتصاديى بودكه مهلت آن مدتها

 ليكن از شيوه روبروشدن اعضاى اتحاد سهكانه و دزررينسكى با با مسأله ـ يعنى بهجاى
 سياسى قصد دارد كه اعضاى حزب را فراخواند كه بهجاسوسى بيردازنـد و ديگــران را لو بدهند، وجودش از نفرت لبريز شد.
درخواست دزررُينسكى نكتئ باريكى را مطرح سـاخت، زيـرا مـوضع بـلشويكها در در در ار



 خدمت كردهبودند خوشحال بودندكه آن را ترك كنند. دزررئينسكى در آن زمان در آن


 برابر دشمنان خارجى، كاردهاى سفيد، منشويكها، انقلابيان اجتماعى و آنارشيستها از

 فعاليت بيردازد.
تروتسكى رك و يوستكنده از دفتر سياسى نخواست كه درخواست دزرزينسكى را







روشن نيستند بروز مىكند.....' وى بهشكافى اشاره كرد كه مايهٔ جدايى رهبران از اعضاى
 براى عزل و نصب رُرفتر گرديدهبود.
 كه خود او در زمان كمونيسم جنتى رهبرى اتـحاديههاى صـنفى را از طـريق انـتصاب

 اكنون قاعده است. بدين ترتيب براى دبير مقامى بوجودمىآيدكه وى خود آي را را اساسأ در
 ترديد روا نداشت ـ فقط او را بدان خواند
 دربارءٔ دموكراسى برولترى عنوان مى






 با آنان فقط با زبان امر و احضار سخن مىتويد. يس مايه شكَفتى نيست كه ناخرسنديى
 حزبى بر سازمانهاى حزبى تخليه شود... در نهان انباشتهكردد و تنشها و فشارهايى ببار آورد.
تروتسكى حمله خود را بهسياست اقتصادى اتحاد سه گانه نيز تكرار كرد. گفت كه طغيان در درون حزب در اثر ناآرامى صنعتى قوت گرفت؛ و علت نآرامیى كاركرى فقدان



همه امتياز بدانان دادهبود، دروغين بود:كنگره قطعنامههاى او را دربارة سياست صنعتى




 بهفعاليتى بيردازدكه هدف كي آن عبارت از اين باشد كه از مسائل طفره برود و تصميميمها را بتأخيرافكند.
اندكى يسش از آنكه تروتسكى اين انتقادها را عنوان كند، تصادمى با اعضاى اتحاد




 زينوويف آهنگ آن داشت كه خود استالين يا دست كم وروشيلوف و لاشِويج را در اين شورا جاى دهد. بدرستى روشن نيست كه جه جيز مـوجب شـد كـــه او ايـن چـيشنـهاد را را بدهد؛ أيا ميل داشت براى اتحاد سهكانه سهم تعيينكنندهاى در نظارت بر امور نظامى
 عليه استالين زدهبود تا او را از دبير كلى بركنار كند كه زينوويف بيشنهادش را عرضهكرد، تروتسكى، رنجيدهخاطر و برآشفته كَفت كه از از همه



 و رفيقانش براى رهبرى يك تيام ترديد داشت، با جديت تمام از تروتسكى و و زينوويف


## 1. Ruhr

Y. رجوع كند بهص AYY.
3. Sachsen

بيايد تا عمليات انقلابى را هدايت كند.' اين فكر تروتسكى را منقلب كرد؛ و خـطر ايـن
 داددبود، منزجر از دسيسههاى دفتر سياسى، و شايد خسته از اينها، خواستار اجرای اجراى آن
 مى مرازيد تا ميوء كرموى انقلابى بيروز را جشيدن.
اعضاى اتحاد سه گانه نمىتوانستند بكَذارند كه او برود. أو در آلمان، شايد خطرى
 قبول انقلاب روسيه و انقلاب آلمان آنان را در حاشيه قرارمىداداد. امـا اتر بلايى بر سرش





 خود او، رئيس بينالملل كمونيست، ابهعنوان سرباز انقلاب، رهسبار آلمان خواهـدشد سيس استالين رشته سخن را بدستكرفت و با خوشقلبى و عقل سليم ساختگى گفت كه دفتر سياسى بهاحتمال قوى نمىتواند از خدمات دو تن از محبوبترين و نامدارترين


 حاضر است از شوراى انقلابى نظامى كناره بكيرد. دفـتر سـياسى اراه حـل، اسـتالين را را
 پشت سر خود بههمزده در وسط بحث جلسه را تركى گفت.

1. ا. منبع ابن كفنه براندلر است.




 $\leftarrow$

جنين بود وضع در دفتر سياسى اندكى پيش از أنكه دزررُينسكى يـيشنهادش را


 داشتند از اسرار دفتر سياسى باخبر باشند.
 تاب عليه رهبرى رسمى انتشار دادند و از سياست آن با عباراتى تقريباً همانند عباراتى كه تروتسكى بكارمىبرد انتقاد كردند. اينان اظهار داشتند كه كشور را ويرانيانى اقتصاديا تهديد مىكند، زيرا اكاكثريت دفتر سياسى، سياستى ندارد و ضرورت هدايت هدفـيندار و ور









 بايان، خواستار آن تُرديدند كه كميتهٔ مركزى كنفرانس فورى تشكيل دهد تا از موقعيت مطلع شود.'
اين چهل و شش نفر انتقادهاى تروتسكى را حنان وفادارانه بازگّو كردند كه اعضاى انی

 آمداند تا گروهى قوى تشكيل دهند. موضع تروتسكى، در حقيقت، خوددارانـتر از آن

Bajanov, Avec Staline dans le ،.... . Kremlin, pp. 76-7
 رانوبة 19YF بود.

بودكه اعضاى اتحاد سهعّانه مىانگاشتند. حقيقت اين است كه در ميان اين جهل و شُر نفر دوستان نزديك سياسى او هم بودند: يورى پياتاكوف، كه كارامدترين و بافرهنگّترينِ


 سياسى ارتش سرخ بود؛ مورالوف، كه فرمانده يادگان مسكو بود؛ و ديگران. تروتسكى با


 نفر گروهى يكيارحه نبودند. در ميان آنان طرفداران جناح مخالف كاركرى و دسميستها
 با عقايد تروتسكيستها فرق داشت. بسيارى از امضاءكنندگان بر هارهاى از مواد اعلاميه
 بر دو مسأله تأكيدى يكسان مىورزيد: برنامهريزى اقتصادى و دموكراسـى درونى
 ديگر براى مسألهُ دوم ارزش بيشترى قائل بودند. مردانى چون پرئوبراردنسكى و پياتاكوف خواستار آزادى بحث و انتقاد بودند، زيرأ مخالف خط مشيها




 قوى تشكيل دهند، التُلافى سست از گَروهها و افرادى بودند كه مخرج مشتركى مبهم از ناخرسندى و ستيزهخويى داشتند.

 اين تكذيب اتدبيرى جنگى، است كه وى بدان منظور بهآن روىمى آورد كـه از مـلامت

تشكيل گروه در امان بماند.' ليكن اينان دليل خاصى عرضه نمىكردند؛ و آن جهل نفر


 اعتراضآميز بودهباشد. با توجه بههمه آنحچه دربارة رفتار تـروتسكى در جــنـين مـواردى

 بـاشد. يرئوبرازنسكى، مورالوف يا آنتونوف ـ اوسينكو حـــماً او را در جـريان كـارها وايشان ممىذاشتند و بدون ترغيب او، دست بدان كار نمىزدند. و بدين ترتيب تـروتسكى، هـر
 اين چهل و شش نفر اعتراض خود را با اين خواهش به كميته مركزى فرستادند كهـ، بنا بهعادتى ديرينه، آن را بهاطلاع حزب برسانر




 سهگانه بهتروتسكى دادهشد حاوى همان اتهامهايى بودكه استا

 بذيرفتن معاونت لنين ابا دارد، بلكه حتى تكاليف عادى خود را را نيز بجانمى آورد. سيس




 بصراحت در سازماندهى گروه كناهكار نشناخت، ليكن مسؤوليت اخلاقى خطايـى راكه بر

حهل و شش نفر وارد مىدانست متوجه او ساخت. اين محكوميت بهدايره باطلى قدرت بخشيد كه در آر آن هر مخالفت مشمول مقررات
 كه آن مقررات انضباطى را برحينند يا ملايم سازند. اما كافى بود كه فقط تجديد نظر نـر در در ار اين مـقررات را خـواسـتار شـوند تـا خـود را در مـعرض ايـن اتـهام قـراردهـند كـهـ از آن
 با وجود اين، هيج حركتى ممكن نبود براى تجديد نظر در آن براهافتد. اين امر در در حز
 باشد ليكن براى سازمانى سياسى در حكم زهر است ـ انضباطى كه بها بـيكايك افراد اجا اجازء
 بهمنزلهُ شورش رفتار مىكندي
اعضاى اتحاد سهتّانه نمىتوانستنـد ايـن اشـورش، خـاص را بآسـانى فـرونشانـند. شورشيان سربازانى معمولى نبودند ـ جهل و شش امير انقلاب بودند. هر يك از آنان در


 نمى شد سريوش كذاشت. اعضاى اتحاد سهكانه، از اين راه كه آن اعتراض را در در حوزهها بد جلوه مىدادند و حوزهها را، بى آنكه بتوانند بهآن سند محكومشده نگّاهى بيفكنند، به محكومكردن آن فرامى خواندند، موجب بدگّمانى شديد مى
 اطمينانى بگُشايند. در V نوامبر، ششمين سالگرد انقلاب، زينوويف اعـلاميهاى یـرآب و تاب داد كه در آن استقرار دوبارة دموكراسى در درون حزب وعده دان داده شدهبود. بهعنوان
 خواستندكه از هر مسألهاى كه ناراحتشان مىكند آشكارا سخن توريند
 سهكّانه اين را مىدانستند. بحث را در مسكو شروع كردند و در ايالات بتعويق|فكندندند. اما هنوز دريجة اطمينان را كاملأ باز نكردمبودند كه فـارى با نيرويى نامنتظر بر آنـر آنان ضربه

[^4]وارد ساخت. حوزههاى حـزبى مسكـو سـر بـهشورش بـرداشـتند. بـا رهـبران رسـمى بـا
 برخى از اجتماعات در كارخانههاى بـزرگ حـتى اعضاى اتـا قرارگرفتند و صدايشان در فرياد جمعيت بهگوش نرسيد. شش نفرى درگرفت كه اينكـ مىتوانستند عقايدشان را آشكارا در برابـر اعضا
 بآسانى گروهى كثير ياى قطعنامههايش امضا مـينها تدوين شدهبود. آنتونوف ـ اوسينكو در برابر سازمانهاى حزبى باديا
 كميتئ مركزى جوانان كمونيست واكثر حوزههاى كومسومول در مسكو نيز جنـنـن كردند. در دانشگًاهها هيجانى توفانى حكمفرما بود؛ و اكثريت عظيمى از حوزهمهاى دانشجويى با با


 همكار و سسهيم باشند.
اعضاى اتحاد سه گانه بهوحشت افتادند. هنگامى كه ديدند رأىكيرى در حوزههاى ثادكانها در جه مسيرى افتادهاست، تصميم گرفتند جـلو راىگـيرى در ايـن حـوزهها را بكيرند. آنتونوف ـ اوسينكو را بـىدرنتا از مقام سركميسر سياسى ارتش سرخ بـا باين بهانه بركنار ساختند كه كميته مركزى را تهديدكردهبود كه نيروهاى مسلح پحون تنى واحدا





 رالىيرى در هر سياستى را داشتند؛ و قبلا اين حق هرگز از آنـان دريـغ نشــدهـوبود. امـا
 كه در سزببروىدادمبرد. Ibid., pp. 104-13 ريون

[^5]رفــتار آنـتونوف خـواه درخـور مــلامت بـود يـا نـبود ـ تـروتسكى عـقيده داشت كـه وى



 تلافىجوييهاى انضباطى شدند، و بههر حيلهُ قابل تصورى دست يازيدممىشد تا تا از ادامهُ بحث جلوكيرى بعمل آيد.
ليكن اينها همه باعث فروكشكردن تنش نشد. از اين رو اعضاى اتحاد سهكانه بر آن شدند كه مخالفان را با استفاده از روشهاى خود آنان گّيج كنند. در مـحكوميت انظا ديوانسالارانه در درون حزبا قطعنامهاى خاص صادر كردند كه رك و يوستكنده مانند





 تصادفهايى ـ نخست بيمارى لنين و سيس بيمارى خود او ـ سهمى در روند روند حـوادثـي



 كند. همسرش مىنويسد:





يك از اين سخخنرانيها بخشى از تندرستيش را فدا مىكند ـ جه قدر بـا اخـون دل، حـرف
 بدن لف داويدويج بالا مىرفت؛ خيس تا مغز استخوان از اتاق كار برمىكشت، لباس از از تن درمىآورد و بهبستر میرفت. مىبايست لباس و لباس زير را خشك میىكردى، كويى كه او او در توفانى از باران خيس شدر بدهبود.

اعضاى اتحاد سهُّانه، هنگّامى كه بر آن شدند كه مخالفان را با دميدن در سـرناى هرسر و صداى اعلامية مسير تازه گيج كنند، مشتاق بودند كه تروتسكى اعلاميه را تأييد كند. از او خواستند كه امضايش راكنار امضاى آنان پاى اعلاميهاى بگڭارد كه خود آنان از نوشته او رونويس كردهبودند. نمىتوانست اين درخواست را رد كند بى آنكه در حزب موجب اين برداشت رسمي بحثى علنى، دست كم برايش امكانذير شود كه آشكارا دربـاره مسـاثلى ســخن و كويد كه بر سر آنها در خلوتِ دفتر سياسى با اتحاد سهكانه كلنجار رفتهبود. با اين همه وى بدگمان بود كه مبادا از او خواستهباشند كه وعدهاى توخالى را امضاء كند. فقط خـند
 همان وعدهاى مقايسه كرد كه آخرين تزار، در لحظه ضعف از بابت آزاديهاى مشروط داد
 هنگامى كه براى نخستينبار در برابر توده انقلابى سن چترزبورگَ ظاهر شد، بيانيهُ تزار را در دست خود هاره كرد و بـهمردم هشـدار داد: دايـن را امـروز بـهما دادهانــد و فـردا يس خواهندكرفت و اين سند آزادى بر روى كاغذ را ياره خواهندكرد همان طور كه من اكنون
 مردم برود و ابيانيه جديد اكتبرا را در برابر حشمهاى آنان تكهیاره كند. بيانيه مىبايست بهنام دفتر سياسيى صادرگردد كه وى عضو آن بود؛ و او در اين راه مىكوشيد كه حكومت موجود را اصلاح كند، نه آنكه برافكند. از اين رو، هنگامى كه دفتر سياسى بيانية مسير تازه را در بستر بيمارى بهنزدش آود، وى فقط مىتوانست بكوشد الحاقيههايى بـر آن بيفزايد كه مقصود از آنها اين بود كه وعده آزادى درونحز انز شود كه اعضاى اتحاد سه گانه را ָايبند سازد. دفتر سياسى همهٔ اضافات او را پذيرفت؛ و و و

1. Op. cit., vol. ii, p. 240.



در بنجمم دسامبر بهاتفاق آراء بيشنهاد را تصويب كرد.' تـروتسكى، بـا وجـود آنكـه رأى


 انديشههايى است كه بىدرنتى بهصورت برحسب اتروتسكيسم، درآمـدند. وى كـار را بـا





 بخردانه است يا نه؛ از هر كلام تازه، هر انتقاد، هر ابتكار و و هر هر نشا







 شُوهمند و روحيهسازند، ليكن از حقيقت زندكى برى هستندا.

برترين دلاورى، در هنر نظامى و انقلاب، حقيقتدوستى و احساس مسووليت استى استى ما




 متن اصلى، ببصررت نغل بمعغن انجام كرفتهاست.
3. L. Trotsky, The New Course, pp. 89-98.

نظاميكرى كه الزاهأ حاوى نيرنك، مكر، غافلكيرى و نريب استَ. اما دشمن را را آكاهانه و با

 يعنى كارى كه از روى جابلوسى صرف صورت میىيذيريرد، جيزى ديكر.

سيس ارتش و حزب را، خاصه از بابت موضعشان در برابر سنت، با يكديكر مقايسه

 مورد با سازمانهايي حاضر و آماده سروكار دارد كه بدرانش از هيج ساختهانـاند. از اين رو در


اما سنت قانونى خشك ياكتابى دم دست نيست؛ نمى توان آن را ازبركرد يا جون انجيل
 عكس، سنت را بايد، جنانكه كفتهاند، بهيارى كوشي










 تو را در مخمصه و هجل میىكنند،

اين نخستين حملة تروتسكى بهكارد قديمى بود. اما جنان با ايماء و اشاره صورت



بدان درجه درست بود كه استالين، در پـاسخ چـهل و شش نـفرى كـه در خـطاب خـود بهحزب مدعى حمايت از تروتسكى بودند، كفت كه آنان حق ندا ندارنده زيرا تروتسكى، درا دور از همداستانى با مخالفان، يكى از قاطعترين طرفداران انـوان انضباط در مـيان رهـبران است. '




 فقط بايد بهخويش، بهفهم خود، بهنيروى ابتكار و جسارت خود متكى باري باشد. البته، حزب

 هماهنگ تردد و يكديگر را در حالت توازن نگامدارند. ادر طـى دورة اخير چنين توازنى وجود نداشت.
راين انديشه يا دست كم ايـن احسـاس كـه ديـوانسـالارى حـزب را بـهافــادن در

 روىدادماست؛ و تا بدان حد ييش خواهدرفت كه حزب، يعنى FOO هزار عضو، بخواهو





 اعضاء دحفوظ است. سيس وى با صراحت جوانان را مخاطب قرارداد كه عقيده خود را ابراز كنند و مرجعيت كارد قديمى را مطلق نيندارند. افقط در همكارى مدام



درخواهدآمد.
اين نخستينبارى بودكه تروتسكى اتهامى، هر جند هم كه سخت مشروط، درمورد پانحطاط ديوانسالارى، بر گارد تديمى واردمىساخت. وى شباهتى آشكار را يشتوانء اين اتهام قرارداد؛ فراگردى را خاطرنشان ساخت كه در اثر آن گّارد قديمي بينالملل دوم از نيرويى انقلابى بهنيرويى اصلاحطلب مبدل شده و عظمت و وظيفهُ تاريخى خود را فداى دستگاه حزبى خويش ساختهبود. ليكن فقط جدايى ميان نسلها نـبود كـه بـلشويسم را تهديد ميكرد. تهديدكنندهتر از اين، شكاف ميان حزب و طبقهٔ كاركر بود. فقط ه| يا \& 18 درصد از اعضاء را كاركران كارخانهها تشكيل مىدادند. وى خواستارِ آن شد كه اعناصر طبقة كاركر بهنحوى روزافزون بهحزب تزريق شونده؛ و نـامهاش را بـا ايـن غـريو تـوفانى بايان داد:

رها كنيد اطاعت كوركورانه را، يكسانسازى مكانيكى مفامات راه سركوبى شـخصيت را،


 مىيردازد. او شايد امروز در اقليت باشد... كوتاه بيايد... ولى اين همواره بدان معنى نيست كه وى حق ندارد. او شايد وظيفهاى تازه يا ضرورت تغييرى را زودتر از ديكران بشناسد و و انـي
 خواهدكرد. از اين راه بهحزب خود خدمتى خواهدكرد كه آن را يارى مىدهد تا با تجهيزات
 درونحزبى ازسربكذراند.





 امكانذيرير نبود. از اين رو ضرورى بود كه ادستكاه حزبي نوسازي شود،، اديوانسالاري

موميايىشده جاى بهعناصر شادابى دهدكه با زندكى حزب بهعنوان مجموعه در تماس

 برمىدارند... مسير تازه بايد از همان آغاز بههر كسى اين احساس را بدهد احـر كه از اكنون




 سخنگفتنها آنها را بدقت براى تصادمى بـا تـا تـروتسكى آمـاده سـاختهبود كـه انـتظارش مىرفت. و اكنون با فوج دبيران خود دستبكار حمله شد.
 بسيارى كسان اين نامه بيامى بود كه مدتها انتظارش را مريكـي



 آنان نوشت: درفيق تروتسكى، ما بهشما بهعنوان آن رهبرحزب بينالملل كمونيست روىمىآوريم كه فكر انقلابيش از فرقهبازى و كوتهنظرى دور مانده



 را بىگّاه مورد اهانت قراردادهاست. در همه جا، دبيران حزب، بـهـهمين بـخش آخـر از

 تناسبى با قدرت واقعيش نداشت، آن هم از اين راه كه همه وسايل بيان، بيشترين وقت

1. باروسـلافسكى از اين نامها در سبزدممين كنغانس حزب با اين نيت نقل تول میكرد كه تروتسكى را از اعتبار

سخنرانيها در جلسات، و اكثر ستونهاى بحث در روزنامههاى مهم و خبرنامههاى محاى محلى
 عمدهاى داشت.
در جلساتِ كروههاى محلى، طرفداران مخالفان در اثر تعداد زياد و فصاحت كلام خود غالبأ بر دستگاه حزبى مسلط مىشدند. ليكن هنگامى كه جلسات پـرسر و صـدا و

 قطعنامهها كنار كذاشتهشوند يا نشوند، و، در اين صورت، جه مقدار از آنها بايد انـتشار

 مىكرد، و مخالفان را از كردونه خارج مى ساساخت يا بهاسكوت وامىيداشت.



 مرحله بعدى حذفكردند. هركز دانستهنشدكه مخالفان در حوزههاى ابتدايى مـيى مسكو جند رأى بدستآوردند. جهل و شش نفر، بى آنكه با تكذيبى رو بهرو شدهباشنـد، مدعى بري بودند كه در كنفرانس ناحيهاى، كه يك درجه بالاتر از حوزههاى ابتدايى بود، كمتر از غ وب درصد از آراى دادهشده را بدستنياوردهبودند؛ ليكن در كنفرانس ايالتى، كه يك يله بالاتر باتر بود،
 آنها از انتخابات ابتدايیى تا انـتخابات نـهايى بـههمين نسـبت الكـ شـدهـاباشد، يس آنـها اكثريت سازمان مسكو را در يشت سر دارند.' اين امر تقريبأ بیترديد درست بود، بههر صورت دبيران در راس اكثريت قرارداشتند.

 عهدشكنـى كـردداستكه همـراه تمامـى اعضاى دفتـر سياسى بهنفع مسير تازه راى داده و سیس بهمقاصد آن بهتان زدهاست. بـرانگــيختن جـوانـان بـر ضـد تـارد قـديمى، ايــن

بيامبر بىسلاح
نكاهدارندكان تقوا و سنت انقلابى، عملى تبهكارانه است. تكوهيدهاست كه او مىكوشد

 عميقى دور آن حلقه مىزند. و او دربارة مـمنوعيت كروهبندى ابراز نـظرى دويـهـهـلو كـرده است: با آنكه مىدانست كه اين ممنوعيت براى وحدت حزب بسيار اساسىى است، جرأت نكردهاست كه مستقيماً خواستار برچيدن آن كردد؛ اما كـوشيدهاست كـه يــهـهانى آن را نابود كند. تروتسكى نداهايى ناساز سردادهاست، و نظام حزبى را ديوانسالارانــه تـلمداد مىكند؛ با آتش بازى كردهاست كـه در تـودهها اشــتـهايى مـبالغهآميز و خـطرناكـ بـراى
 دانشجويان و روشنفكران از دهانش بيرون مىآيد، يعنى كسانى كه در نگارخـانـانهُ خـرده
 كه بىمسؤوليتى، جنون عظمت، و بلنديروازى ناكاممانده ديكتاتورمآبانه خود را را پنهان




 ساختهاست كه از هر سو بر حزب فشار آورده درصدد شكســتن وحـدت آن هسـتنـد تـا هـا هـا حالتهاى فكرى خود، بيشداوريهاى خود، و ادعاهاى خود را بدان تزريق كنند. در تاريخ طولاتى مخالفتهاى درونحزبى هيع جنبش مخالفى مانند اين جنبش
 خرد نشد. در مقايسه با آن، با جناح مخالف كاركرى منصفانه و تقريباً بزرگوارانـه رفـــار


 اعضاى اتحاد سهكانه نمىتوانستند با تروتسكى در زمين خود او، يعنى استدلال


لنين، دوران نقّاهـت را میى كنراند


لنين و خانوادهاش:كرويسكايا، همسرش در كنار لنين، و خواهر لنين اليزارووا


استالين، در سالهاى توطثه وكشاكش براى بيروزى


منصفانـه، رو بـهرو گردند. حملـهُ او بسيـار خطـرناكى بـود: نامـهُ سرگّــاده و جـنــد مقالهاى كه دربارة مسـير تازه نوشت حون نـاقوسهاى نـيرومندى طـنـينافكـن شــد و هشـيارى، براشفتگى، و رزمجويىى را برانگيخت. با اين همه، اعضاى اتحاد سهگانه فقط بهدروغسازى و اختناق دستنيازيدند. از ناهماهنگيها و ضعفهاى واقعى يا ظاهرى كردار و طرز فكـر تروتسكى نيز بيشترين بهرهبردارى راكردند. او پيگيرانه بر انحصار قدرت بلشويكى پاى مىفشرد؛ و حزب را، بسيار قانعكنندهتر از اتحاد سهكانه، فرامىخواند تا اين انحصار را چون وئيقّه موجوديت صيانت كند؛ و خود دوباره آرزويش را براى دفاع از اين انحصار و استوارساختن آن با تأكيد بيان محىاشت. فقطط مـخالف انـحصار قـدرتى بـود كـه عـارد قديمى در درون حزب داشت و آن قدرت را بهوسيله دستگاه حزبى باجرادرمىآورد. براى مخالفان او اثبات اين امر دشوار نبود كه دومى نتيجة́ ضرورى اولى استه و حزب فقط در
 تروتسكى بر آن بود كه بايد بهداورى ه م هزار عضو اعتماد كرد و بر آنان روا داشت كه در شكلبخشيلن بهسياست حزب سهمى تمام داشتهباشنل. مخالفان مى شیرسيلند چس چرا حزب در زير نفوذ لنين و با موافقت تروتسكى در ايـن سـالهاى اخـير ايـن اعـتهاد را از اعضاى حزبب دريغ داشتهبود؟ آيا بدان سبب نبود كه عناصر بيگانه، منشويكهاى ييشين، نان بهنرخ روزخورها، و حتى آدمهای پنبا در حزب رختنه كردهبودند؟ مگكر حـتى چــند بلشويك اصيل در اثر كسب قدرت و امتياز از يارانشان بيگًانه نشدند و بهفساد نتكراييدند؟ تروتسكى بر آن بود كه تصفيهاى كه بهاخراج صدها هزار تن انجاميدهبود بايست حزب را بهاندازه كافى چاكى كرده تماميت آن را دوباره برقرار ساختهباشد. ولى آيا لنـين و كميته مركزى مكرر نگفتهبودند كه جنين نـبودهاست؟ آيـا آنـان تصفيههايى تـازه و ادوارى را پيشبينى نكردهبودند؟ آيا همه با اين سخن زينوويفـ موافق نـبودند كـه حـزـب، در اثـر انحصار خود، ناكزير امنشويكهاى ناهشيارا و غانقلابيان اجتماعى نـاهشيار، را در خـود جاى دادهاست؟ يك تصفية تنها نميتوانست اين عناصر بيگانه را بسترد، نايختهها بـه كنار. اينان، يس از اخراج، بناچار از نو ظاهر مىشدند: با هر گروه از اعضاى تازه، بهقصد نيكى يا بد، دوباره بهحزب محیيولستند. يس از آنكه اخراج يك سوم اعضاء در اثناى يك سال ضرورى شدهبود، پاين حزبا ديكُر جَكّونه مىتوانست بهداورى تودهها اعتماد كند و بدان اجازء إعمال حقوق كامل خود را بدهد؟ تروتسكى بهخودسركوبى نامعقول بلشويسم اعتراض مىكرد، كه بهنحوى اجتناب -

نايذير از سركوبيى ناشى مىشد كه بلشويسم بر همه دشـمنانش روا مـىداشت. اگـر در

 تشكيل دهند، و حزب را دستخخوش انشعاب سازند؟ نظام يكيارجه تودههاى ناهمكّن را از ناهمگنى وگنگّى خويش ناآگاه نتاممىداشت؛ و بدينسان بهنحوى مكانيكى وحدت را
 تروتسكى بدانها اشاره دارد براستى كافى هستند: گارد قديمى ممكن بود فاسد گردد؛ و نظام يكبارحه مىتوانست باعث ناخرسندى شود و اعتراضهاى براكندها احياناً بعانشعابهايى بينجامند. اما حزب از هر راهى كه مىـرفت، خود مىديد. در زير نظارت يكهارحه هيج جنبش انشعابى دست كم نمىتوانست بهآن آسانى گّترش يابد كه در يك سازمان حكومتي دموكراتيك ميسر بود. دستگاه حزبى آن را در


در برابر آن مصونيت مىيخشيد
بهعبارت ديگر، حزب در خطر آن بودكه بينش يرولتاريايى - سوسياليستى خود را ازدستبدهد، دجار انْحطاط، گردد، صرف نظر از اينكه آيندهاش را با بهتودهُ اعضاء بسيارد
 سوسياليستى نداشت، طبقه كارگَر هنوز ازهمگّسيخته بود، و روسيه، يس از آنكه انقلاب




 هزار نفرى كه اسماً عضو حزب بودند. در واقع، تروتسكى از كارد قديمى نمى خواست داست كه
 دموكراتيك حفظ كند. ليكن گارد قديمى عقيده نداشت ـ و احتمالأ از اين حيث حي
 كه امتيازهاى سياسى بهدستآمدهاش را حفظ كند. اصلاحى كه تروتسكى در درون حزب از آن حمايت مىكرد مـكـن بـود نـخستين

يرده بازكشت آن نهادهاى آزاد شورايى باشدكه حزب در سال I91Y درصدد استقرار آنها


 تكحزبى فرارسيدهباشد؛ يا بهاين دليل كه نمى
 آن رهگذر نقشى ايفاكردند ليكن، در حقيقت، او خواستار امتيازى دوكانه براى بلشويكها
 بلشويكها مى خواستند قدرت خود را نگاهدارند، مى وبايست ازازادى خود را را قربانى كنند.


 مىدهند. اكثريت عبارت بودند از مديران كارخانههان، كارمندان، افسران اريان ارتش، كميسرها





 مبادا تودهاى بىدانش و از حيث سياسى بىتجربه بر آن فائق كردد.

 و حزب نمىتوانست با گّشودن درهاى خود بهروى طـبـهُ كاركر بـر مـحتواى مـعنوى و

سوسياليستى خود بيفزايد.
يس آن حشهمانداز پرولترى حزب عبارت از چه بود؟ مى توان بآسانى قبول كرد كه رهبران بلسويك، از جمله تروتسكى، با اسطورهاى سروكار داشتندكه با تركيب اجتماعى



حزب و با موضع راستين آن با طبقات كاركر هيج ربـطى نـداشت. البـته مـناقشئ درون



 بدون حمايت يرولتاريا در راه آرمان سوسياليستى پرولتاريا بكـوشد - جـنـين اعـترافـى
 ساخته و يرداخته و زبان خاص و دويهلويى با عبارتهاى متعارف ويزهُ آن يديدآورند كه
 اين حيث بدترين گناهكاران بودند: و اسطورهسازي جانشينگرايـى سرانجام منعقد شد و



در حقيقت، ديوانسالارى بلشويكى اينكـ يگـانه نـيروى سـازمانيافته و از لحـاظ
سياسى فعال در جامعه و دولت بهطور همزمان بود. قدرت سياسى رال، كه از دست طبقه
 حيث سياسى از همة آنها مستقل بود. با اين همه، جهانبانبينى سوسياليستى حزي افسانه صرف نبود. فقط حنين نبود كه ديـوانسـالارى بـلشويكى ذهـنـأ خـود را نـماينده
 بهطور عينى نيز، بهشكرانئ قدرت اوضاع و احوال، بهعنوان عامل و حامى اصـلى تـحول
 ديوانسالارى حاكم بود اين واقعيت بود كه مسؤوليت آن منابع اتحاد شوروى را بر بر عهره
 اقتصاد در برابر منافع ابخش خصوصى، بود تا نماينده مـنافع خـاص يك طـبقة مـعين




 (تأكيد از ايزاك دويجر اسـت)

اجتماعى؛ و فقط تا بدان حدكه منافع عمومى ابخش سوسياليستى، بر منافع عمومى يا اتاريخى، طبقهُ كارگر منطبق بود، ديوانسالارى بلشويكى مىتوانست مدعى آن باشد كه بهنام طبقئ كاركر عمن مىكند.
ربخش سوسياليستى، داعيههاى خاص خود و منطق خاص خود را را براى توسعه داشت. نخستين داعيهاش اين بود كه از بازگشت كامل سرمايهدارى و حتى از مداخـله مجدد جزئى ولى سنگين بخش خصوصى مصون بماند. منطق توسعة آن برنامهريزى و هماهنگى همه شاخههاى اقتصانى

 تعارض ميان مالكيت دولتى و مالكيت خصوصى بينجامد؛ و در اين تعارض ديوانسالارى
 اين صورت هم نمىتوانست بـهسوسياليسم دستيـابد، زيـرا ايـن امــر مــنوط بـهفراوانـى اقتصادى، سطح بالاى زندگى توده، سطح بالایى فرهنگـ و تـمدن عـمومى، ازبـينرفتن



 ممكن باشد. اين همان مبناى سوسياليسمى بودكه ديوانسالارى بلشويكى خود را را ناكزير از دفاع آن مىديد.

 آگاهى داشت. در اثر سيادت بىىابقهاش بر منابع صنعتى ملت، بـاصطلاح در مـحذور كيركرد و آشـفتهشد؛ بـدرستى نــمىدانست كـه ايـن ســيادت را چگَـونه إعـمال كــند. بـا ناراحتى، و حتى ترس، بهدهقانانِ دوستدار مالكيت مىنگريست؛ و موقتأ حتى بر آن شد كه بهداعيههاى اينان اهميتى بيشتر بدهد تا بهداعيههاى ابخش سوس سوسياليستى،. فقط يس از يك سلسله از تكانها و نبردهاى درونى بود كه ديوانسالارى بلشويكى بر آن شدكه منحصرأ و بهنحوى بركّشتنايذير خود را با نيازهاى (بخش سرني سوسياليستى، يكى كند. سرنوشت خاص تروتسكى اين بود كه، حتى در همان حال كه بهدعويهاى سياسى

و نخوت ديوانسالارى اعلان جنگّ داد، ناكزير بود بكوشد كه هرسالت تـاريخى، خـود را

 باشد. از كارگران، چنانكه تروتسكى توقع داشت، نمى شاشد خواست كه رنيمى از دستمزد خوده را داوطلبانه تقديم دولت كنند تا سرمايه گذارى ملى را پيش بريرند. دولت فقط با با
 از همهُ وسايل اعتراض محروم كند و آخرين آثار دموكراسى كاركرى را ما محو گـردانـدـ دو دو



 سوسياليستى را اجراكرد.





 نمىتوانستكرد، ليكن برهان او در قيل و قال فرومرد. (حتى انتشار نوشتئ او بهنام مسير تازه از طرف چایخخانه دولتى بتعويقافكندهدهد، بدانسان


 در قفقاز برود، فرصت را مغتنم شمرد تا از فضاى خفقانآور هايتخت برهد. '




هنوز سركرم تمهيدات سفر بود كـه، در I\& رأـويئ I9FF ، ســـيزدهمين كـنفرانس


 تروتسكى، يياتاكوف، پرئوبرازنسكى، و. اسمميرنوف، و رادك از امور مربوط بهمخالفان دفاع
 ستونهاى روزنامهها را ير میكرد. نتيجه از بيش معلوم
 دادهشد. حتى در پرتو گَزارشهايى كه طرفداران زينى
 بد و شرمآورى را داشتهباشد. ' اما اعضاى اتحاد سهـيكانه تمامى آداب يكى رفتار بهنجار سياسى را عمدأ نديده مىگرفتند. هدف آنان اين بود كه بهحزب تأكيد كنند كه از هيج كارى ابايى نخواهندداشت، و هر مقاومتى بيهوده است. حوزهها اكنون مى دانستي قدر هم پا بكوبند و اعتراض كنند، بخت آن را ندارند كه تأثيرى در تصميمهانى رسـمى بكذارند. اين امر بتنهايى كافى بود كه ناتوانى مخالفان را بهنمايش بكخارد و و دلسردى در در صفوفشان بيراكند.
تروتسكى در هجدهم زانويه، بى آنكه منتظر رأى گرددد، رخت سفر بهجنوب بست. سه روز بعد قطارش در تفليس توقف كرد. در حالى كه قطار خط عوض مىكردد، وى پيام









 . Ibid., Pp. ممين كار راكردهبودند. 123-6

اميد بهاينكه لنين بازگرددد، كار اعضاى اتـحاد سـهُــانه را بـاطل سـازد و قطعنامههاى بهتانآلود آنان را پارهياره كند، فرومرد.

 نخواهدرسيد چون فردا برگذار خواهدشد، و بهوى اندرز داد كه بماند و بـهـدرمان ادامـــهـ



 آفتاب نيمهـگرمسيرى، در ميان نخلها، درختهاى شكوفان ابريشم و كامليا، مدت درازى از


 بهسالهاى توفانى ظفرنمونى مىانديشيد كه آنان با يكديكر انقلاب را را رهبرى كردهـي جنان بود كه گويى بخش يیروز خود او بههمراه لنين بهخاكـ سهرده شدهاست تجديد خاطرات بيشتر، تب، تاريكى، بيكسى. پيامىگرم از بيؤ ناتوان وان و اندوهكين لنين اينكى ماية اندكدلدارى مردى شد كه شجاعت و قدرتش همين چیند وقت پـيش
 خواندهبود كه تروتسكى از اوكرددبود، و بخصوص از مقايسها


ديدارشان در لندن ابراز كردهبود.「


I. زندكى من، جلد دوم، ص 0ها .

## 2. Sukhum





ليووا شرح مراسم بزركَ و نمايشي خاكسيارى در مسكو و حركت انبوه مردمانى را داد كا كه


 كنار تابوت لنين مىگذشتّند با كنجكاوى بهاعضاى دفتر سياسى كه بهياسدارى مشغول

 وى آنجا نيست. شايد بهدليل اختلاف عقيدهاى كه، بهقول اعضاى اتحاد سهـكانهه او ور را از

زمامدار فقيد جدا كردهبود، يا بهسبب پانحراف خردهبورثوايى او از لنينيسمه؟
 دشمنان وى نيز باز كرد. اين موقعيت، وقتى بود كه در كرملين فعاليتى شـديد جـريان












 ناسازگار بهعنوان آيه نقل شود، كيشى كه در اصل قراربود بهعنوان اسلاح ايـدئولوريك، عليه تروتسكيسم بكاربردهشود.
و سرانجام، اعضاى اتحاد سهكّانه سكه وجود تروتسكى را بيشتر از رونق انداختند.

## 1. Predsovnarkom

 تأكيد كرد و حزب را فراخواند كه اعضاى بيشترى از طبقه كارگر را بيذيرد. اين خواست





 هم بيشتر گَشودند: بين فوريه و مهٔ كردند.' اين ريشخندى بود بهاين اصل بلشويكى سازمان كه حكم بر آن مىكرد كه حزيب،

 فرمانبرداران، مقاميرستان و شكارگران شغل درادر درصد درخور توجها

 طبفاتى آنان را مىستودند كه بهحزب رهنمونشان شدهبود.
 لنين و بهعنوان جوانشدن حزب وانمود شد. گفتى كه اعضاى اتحاد سه گانه مى خواستر استند بهتروتسكى بگويند: پمىخواستى خودت را از اين راه در نزد كارگران عزيز كنى كه آنها را


 دموكراتيكتر، يرولتاريايىتر و سوسياليستىتر گـرفتهاست؟ آيـا ديـوانسـالارى ضـعـيفتر

 عوامفريبانه از انديشهٔ او چه معنايیى دارد؛ اما اما در مخالفت با با ادعوت لنين، نمىتوتوانست كلمهاى بر زبان 'ورد. اگر جنين كردهبود، صدايش را بهعنوان دشمن كاركران و بهمنزله

رياكار خفه مىكردندكه نخست وانـوـودكردهبود كه آرزو دارد كارگران بيشتـرى را در در
















 است.

در بهار حال او رو بهبهبود نهاد و بهمسكو بازگگشت. حزب سركرم آخرين تمرين تمهيدات









آمدند تا از وصيتنامهٔ لنين، كه تا آن وقت در دست كرويسكايا بود، اطلاع يابند. خواندن وصيتنامه تأثيرى كاملاً بيشبينىنشده داشت. حاضران با بهتى خارقالعاده آن عبارتى
 و حزب را فرامى خواند كه او را از دبيرخانه كل بركنار كند. استالين خردشده مىنمود. بار ديگر سرنوشت او بهحال تعليق درآمد. با وجود پرستش ياد لنين، با با وجود تكريمر بيكران و سوگّند بهامقدسداشتن كلام لنين،، تصورنايذير مىنمودكه حزب رهنمود او را نديده

ليكـن بـار ديگـر اسـتالين در اثر خـوشباورى قـربانيان آيـندهاش نـجات يـافت.


 مىانديشيد، خطاى او جدى نيست و استالين براستى براى جبران آن هـر كـارى كـر كـرده

 بركنار كند. (در حقيقت، مخمصهاى كه استالين در آن افتادهبود، مطلوب زينوويف بود، زيرا اتكر جه از استالين مىترسيد، ليكن جرأت قـطع هـمكارى را نـداشت. زيـنوويف از

را بدست آورد.)
















 رهبرى حزب بدون تروتسكى اتصورنايذيرا است.






 احساسات كردند.




 مخالفان وى نيز بدين يا بدان شكل ننوشتهباشند. حتى از برخى از از افراد جهـل و شش





2. 13 Syezd RKP (b), p. $112 . \quad$ 3. Pravda, 18 December 1923.
4. 13 Syezd RKP (b), p. 113.
5. Ibid., pp. 235-7.
6. Ibid., pp. 153-8.

نفر، كه جانب گروهبنديهاى درونحزبى را گرفتهبودند، فاصله كرفت. كَفت: راين ادعا كـه من خواستار گروهبندى هستم نادرست است. درست اين است كه من اين خطا را مرتكب گرديدم كه در لحظهاى بحرانى مريض شدم و فرصت آن نيافته... كه اين ادعا و ادعاهاى بسيار ديكُر را رد كنه.... قائلشدن تمايز ميان يك دسته و يك گروه دشـوار است.ع امـا تكرار كرد كه اختلافهاى عقيده، كه مىبايست فقط خـصلتـى گـذرا داشتـتهباشند، در اثـر
 (فرقهگرايی، انجاميدند. وى در پاسخ زينوويف، كه خواستار ابراز ندامت از جانب او بود،

از حيث اخلاقى و سياسى، هيجٍ جيز سادهتر يا آسانتر از آن نيست كه انسان در برابـر حزب خود اعتراف كندكه اشتباه كردهاست.... براى اين كار نيازى بدقهرمانى بزركى اخلاقى




 نمىانديشم. مىدانم كه نبابد بر ضد حزب حق داشتا. فقط با حزب و از راه حزب مى وتوان حق داشت، زيرا تاريخ براى تأيـيد حـوداشــتن راه ديكـرى بـوجودنياوردهاست. انكـليسيها


 اينجا كزارشى شخصى دادهشود، ليكن آرزومندم كه در وقت ضرورت ناجيزترين سـرباز در در「ناجيزترين سنكرها نباشهر.



 از استنتاجهاى ظريف، برهانهاى نافذ، و خطابهاى خيالبرانكيزى هستندكه سخنرانى

[^6]وى سرشار از آنها بـود. آرامـش و تسلط او بر خويشتن، دبيـران را از كـوره دربـرد. وى، خميده اما نشكسته، با انضباط اما نايشيمان، بهديده آنان جسورتر مى انـنمود. صـدانى او بهكوش آنان نـداى وجدان معـذب خـودشان بـود؛ و آنـان كوشيدنـد كـهـ آن صـــا را را بـا


 بــه كاركّاه انقـلاب خواهنـدآمد تا جـاى آن كسانـى را بگیيرنـد كه بيـر و خسـتـه و فـاسد

شدهاند.

در آن زمان باى تمامى بــينالمـلل كـمونيست بـهايـن مـناقشه كشــيده شـدمبود.

 بكيرند و سيس آن را بهحزب روسيه اراثه دهند. ليكن كمونيستهاى ارويايى - و در آن



 بينالملل بود، كه از حيث فكر، زبان، و درخشندكى يادآور مانيفست كمونيستى ماركس و
 كمونيستهاى اروپايى نمىتوانستند بفهمند كه جه چیيز سبب شـدهاست كـهـ زيـنوويف، رئيس بينالملل، و ديگر رهبران روس، با تروتسكى دشمن شوند؛ و بـيـه از يـيامدهايى داشتند كه نزاع بر سر روسيه بهك كمونيسه بينالمـللى كشــاندهشود. از ايـن رو نـخستين انتيزة آنان اين بود كه از تروتسكى دفاع كنند.
 حزب فرانسـوى و لهســتانى، در مسكـو بــافــتراهـاى عـليه تـروتسكى اعـتراض كـردند و





طرفهاى نزاع را فراخواندندكه اختلافهايشان را با روحيهاى رفيقانه حل كنند.' ا اين واقعه
 تروتسكى رهبرى قيامى كمونيستى را در آلمان، كه نقشه آن ريخته شدرين
 داشتند كه تروتسكى، جون در حزب روسيه شكست خوردهاست، شاست ايد بين بينالملل را بـر آنان بشوراند. زينوويف اقدام اين سهحزب را برا بهمنزله جالشى براى مرجعيت رياست خود

مىديد.
در آن زمان، بينالملل،كه بتازگى در آلمان شكست خوردهبود، در حالتى نـآرام بسرمىبرد. مسائل مربوط بهشكست، بحرانى كه بهشكست انـي انجاني آلمان، يعنى همهُ مسائلى كه فینفسه مايهاى كافى براي كرد كشمكش بور بود، در يكى زمان با نبرد در حزب روسيه درآميخت.
بحران آلمان هنگامى آغاز شد كه فرانسويها در اوايل 19rr منطقه رور را را اشغغال







 بادى نيرومند در شراعشان مـىوزذ. در مـاه زُونـن، كـميتأه مـركزى آنـها طـبقهُ كـاركر را
|. 13 Syezd RKP (b), pp. 371 - 3) ( 3 ) .







 بهمدت ده سـالٌ در مطبرعات كمونيسنى بينالمللى جربان دانـــت.

فراخواندكه خود را براى تصميمى انقلابى آماده سازند. ليكـن اعتماد آنـان بـــد





 بهاندازذ كافى اطلاع ندارد تا اظظهار عقيدهاى كند ريند.




















يرشور، ايرادهاى براندلر را رفع كند. براندلر كوتاه آمد. در حزب خود او، خاصه در شعبئ



 كمونيست ييروز، مثل برلينيها، فكر مىكنـندكه زنت بهصدا درآرآمدهاست، يس او بايد از ايرادهايش دستبردارد.
در اين مرحله، براندلر، كه بهقول خودش مىداردانست كه رلنـين آلمـان، نـيست، از دفتر سياسى خواهش كرد كه تروتسكى مأمور رهبرى قيام گردد. دفتر سياسى بـهـي





 براندلر - و اين نكته را منابع ديكر نيز تأييد مىكنند ـ تروتسكى و زينوريف اين نقشه را را
 بهجريان حوادث بخشيد كه حكومت ائتلافى زاكسن بنا بهدستورهاى تلكرافى از مسكو


حتى اكر شرايط موجود در آلمان بهنفع انقلاب بود، تصنعى و ناشيانهبودن نقشه و دوربودن از مسير هدايت و كنترل آن كافى بود كه جريان بهشكست بـينجامد. شـرايط شايد كمتر از آنحّه تصور مىرفت مطلوب بود، و بحران اجتماعى در آلمان عمق كمترى

 مربوط بهمسلحكردن كارگران بهثمر نرسيد: كـمونيستها زرادخـانههاى زاكسـن را خـالى
, The Lessons of the German Events سنخنرانى زينوريف در Ruth Fischer, op. cit., pp. 311-18 . 1
.Trotsky, Uroki Oktyabrya در 158-78 Konferentrya RKP (b), pp. 13 , r. ابن موضوع را نود براندلر برایى نويسنده نتل كردهاست.

يافتند. حكومت مركزى از برلين يكى هيات نظامى براى مقابله بهايالت سرخ اعزام كرد. و


 خوردند.
اين حوادث تأثيرى عميق بر اتحاد شوروى داشت، و براى سـالهايى چــند بـخت انقلاب را در آلمان و اروها از بين برد. روحيه حزب آلمـان را خـراب
 تاثيرى همانند بر تمامى بينالملل نهاد. در كمونيسم روسى احساسى عميق و ور قطعى از

 خودبسندگى ه خودمدارى بديدآمد كه ترجمان خود را در آمـوزهُ اســوسياليسم در يك كشور، يافت. فاجعة آلمان بىدرنتَ بهنبرد قدرت در در روسيه كشاندهشد. كمونيستها، هم


 در نكاه سطحى، ميان ناكامى در آلمان و مناقشه در روسيه رابطهأى وجود نداشـي


 كند. از سوى ديگر، زينوويف، يس از درنگى حند، نفشهاى را براى قيام تصويب كرد كه تروتسكى بانى آن بود؛ اما وى لغو دستور قيام را نيز تصويب كردمبود. تروتسكى يـقين



 مى فشردند كه وى از رهبرى حزب آلمان بركنار شود. اعضاى اتحاد سه گانه در موضع خود نسبت بهبراندلر انگيزمهايـي گوناكون داشتند.

اعضاى حزب آلمان از او دلى يـرخـون داشـتند؛ و سـازمان حـزب در بـرلين خـواســـــار





 سرانجام، براندلر، كه در آن كشمكش بر سر قدرت گّيج شدهبود، و آرزو داشت كه مسألة
 بود ــ آمادكى خويش را براى حـمايت از رهـبرى رسـمى روسـيه، يـعنـى اعـضاى اتــحاد




 تشكيل جلسه داد، تروتسكى بيمار و در دهكدهاى نزديك مسكو بهبستر افتادهبود. عقايد
 كميته مركزى آلمان اعتراض كند. رادى اين اعتراض را عنوان كرد، ليكن جـون اصـونا الألا




 كردهبود نمىتوانست براى وى نزد تروتسكى جايى بازكند. با اين همه، تروتسكى اصولألأ
 بهعقيده او، بهاحزاب خارجى مىبايست اجازه دادهـ

 ( كك در A. A. Neurath

بيشينهاى خطرناك بوجودآورد.





 زينوويف را خللنايذير ساخت؛ و بر بركناريها و ا انتصابهاى او او صحه كان
 ديكر تأييد بكيرد.
در ماه مه، در كنكَرْ سيزدهم حزي




 بود و حاضر بهانكار آنها نشد. صداى تنهاى سووارين فقط تاكيدى بر شكست تروتسكى بود.










[^7]ترايشها مبدل تردد؛ بايد راهى را هموار سازد و در آن گّام بردارد كه بهيك حزب جهانى

 نظرهايش را بيان كند.「تروتسكى ورود بههر بحتى را ردكرد: يكى بدين سبب كـه متوجه بود كه هر بحثى بىمعنى است؛ و ديگر بدين سبب كه، جون او را در صورت تندر آردادن
 مبارزطلبى در حكم دامى است. از اين رو اعلام داشت كه رأى حزب روسيه را ميّيذيرد و قصد ندارد كه عليه اين رأى بهبينالملل شكايت برد. اما حتى سكـوت او نـيز حـــل بـر
 مى مردند، از وى جیيزى كمتر يا بيشتر از اظههار ندامت نخواستند،

 اثنا از حزب كمونيست فرانسه اخراج شدهبوده، زيرا نوشته تروتسكى، يعنى مسير تازه، را
 كمينترنش را براى اين كنگره نوشت. اما ديكر بهعنوان عضو كامل هيأت اجرايى انتخاب نشد؛ استالين جاى او راكرفت.
اين تغييرى راكه بر بينالملل رفت جكَّونه مىتوان توضيح داد؟ فـقط جــند مـاه




 رهبران بركنارشده، احزاب خود را از بدو تأسيس رهبرى كردهبوداند واند و از اعتبار اخـلاقى


 كامل در تمامى جنبش كمونيستى بديدآورد. اما سهولتى كه وى با آن موفق بدين كار
3. Ibid., pp. 156-7.
4. Ibid., p. 181.

شد حكايت از ناتوانى عميقى در بينالملل مىكرد. فقط تن بيمار مىتوانست بهضربهاى فروافتد.
لنين و تروتستّى بينالملل را بدين اميد بنياد نهادهبودند كه دست كم جنبشهاى


 فراگردهاى انقلابى در جهان اعتقاد داشتند؛ و همين وحدت بود كه اين امر را بـهديده أنان امرى اصلى جلوه مىداد كه سازمان تازه دارارى رهبرى و انضباطى بينالمللى باشد بيست و يكى شرط عضويت، كه در سال 19Y0 مورد تصويب كنگّره دوم قراركرفت، قراربود كه اساسنامهاى درخور اين مـنظور بـهبينالمـلل بـدهد، و از جـــله، رهـبرى مـتمركز ور وا نيرومندى در هيأت اجرايى بوجودآورد. تروتسكى از اين اساسنامه با تمامى جان و دل
 تضمين گردد. همهٔ احزاب بهنحوى دموكراتيكى در كميتئ اجرايى نماينده داشتند. جـند تن از اعضاى روس آن در اصل امتيازى نداشتند. بينالملل متضمن اين نكته بـود كـهـ

 احزاب كمونيست آنجا قدرت و اعـتماد بــنفس بـيشترى بـدستمىآورد، آنتكاه چــنين رهبرى و انضباط بينالمللى شايد صورت مىيذيرفت. ليكن فروكشكردن انفلاب در ارويا بتدريج بينالملل را بهضميمهاى از حزب روس مبدل كرددبود. اعتماد بهنفس بخشانهاى ارويايى آن اندكى بود؛ و سال بهسال رو بهنبستى مىرفت. احزاب شكستخــــورده دجـار



 بدستگرفتندكه احزاب خارجى باكمال ميل مىخواستندكه آن افسارها بر سرشان زده شود. از رهبرى و انضباط بينالمللى در حقيقت رهبرى و انضباطى روسى بوجودآمدآمد؛ و عهة امتيازهاى گستردهالى كه ابيست و يكى ماده؛ نامبرده بههيأت اجرايـى بـينالمـللي

مورد نظر لنين و تروتسكى دادهبود تقريبأ بهنحوى نامحسوس بهاعضاى روسـى هـيأت اجرايى منتقل كرديد.
لنين از اين وضع امور ناراحت بود. وى دلوايسيهاى انگلس را از سلطه حزب آلمان در بينالملل دوم بيادمى آورد و اشاره مىكرد كـه سيادت حز حزب روس روسى ممكن نيست زيانى
 يديدآورد و حتى بيسنهادكرد كه محل هيأت اجرايى از مسكو بهبرلين يا يايتخت ديگر اروبايى انتقال يابد تا مدام زير فشار منافع و مساثل روسى قرارنداشتهباشد. ليكن اكثر
 سرخ قرارداشتهباشد، نه آنكه در هايتختهاى بورروّوايیى در معرض آزار و تعقيب يليس قرار گيرد.
معلوم شد كه ناراحتيهاى لنين بسيار موجه بودهاست. در طـى ســاليان، دخـالت اعضاى روسِ هيأت اجرايى در امور كمونيسم خارجى
 بهعنوان عضو كميته، خود را در فعاليت قيمومتى درگير مىديدكه مبتنى بـر مـوقعيت
 روزانه كمونيستهاى فرانسه نظارت مىكرد. حزبهاى آلمان، ايتاليا، اسيانيا، و بريتانيا در
 تشادهدستى رهنمود مىداد.
 تفسيرى سيال دربارة تاريخ اين سالهاى حساس، تفسيرى غنى، پر از لطيفه و بهنحوى
 بود. مثلاً در جايى بهنحوى آمرانه از فروسار "‘، رهبر حزب كمونيست فرانسه، مى اخواهواهـد
 دهد. در جاى ديكر سردبيران را سرزنش مىكند و خط تـاكـتيكى و حـتى مـوضوعها و
. Lenin, Sochinenya, vol. xoxiii, pp. 392-4 . الـار مماى صريتحر بهاين موضوع را در ستخانى كـ لنـين در ميأت اجرابي بينالملل بر زبان رانده، الما هنوز بجابنرسبدماند، مىتوانيافت.
 vols. $i$ and $i i$
3. Frossard

سبك روزنامه را بدانان ديكته مىكند. در جايى اومانيته را توبيخ مىكند كه جرا بهانتشار مقالههاى همكارأن مشكوك مىيردازد. سيس مهلت تـعيين مـىكند كــه در آن مـهلت، حزب كمونيست فرانسه، همجِنان كه قول دادماست، همهٔ فراماسونها و اممه جاهطلبها، را اخراج كند. وى در فرصتهاى گوناكون در كشاكثنهاى گروههاى رقيب، كسوت داورى

 مجيزڭويىى وانداشت؛ جنانكه زينوويف و يس از او استالين كردند؛ و همواره توقع داشت كه آنان نيز درست بههمان آزادى دربارة امور حزب روسيه اظظهار نظر كنندكه وى دربارة


 نام آن عمل مىكرد. با جنين روحيهاى بود كه وى اختيارات وسيات وسيعى را بكارمىبست كه ابيست و يك مادةء هيأت اجرايى بهوى دادي ادبودند.

 بركرفتهشود. اين كار را زينوويف حتى پيش از سال IGrr نيز مىكرد كه هنوز بهوسيله


 قديمى بلشويك آغاز بدان كردند كه خود را نه فقط بهعنوان متولى طـى طبقه كاركر روس، بلكه معتمب طبقه كارگر تمامى جهان بدان بدانند.
 اروهايى را از روى نمونهٔ روسى از نو سر و صورت دهند. اينان نمىتوانستند مخالفانى را كه مى
 نفوذ تروتسكى را در روسيه از بين ببرند، از اختيارات وسيعى كه بهميوج
 بهممنوعيت سال l9r| و هم بهابيست و يك مادها رأى موافق دادهبود. مخالفان او كار

خود را جنان طرحريزى مىكردند كه هر گامى كه برمىداشتند آشكارا با اصول و قواعدى


 بهاقدامات انضباطى تهديد مىكرد؛ و آنان بركناريها، اخراجهانا، و افتراها را را بهطور عـمده بكارمىبردند. وى خواستار آن بود كه كمينترن، بر حسب برنامه، نمى بايست صلحططلبى
 غتروتسكيسم، پپاك كردند، كه تا آن وقت تقريبأ با كمونبسم مترادف بودا

در ماه مه كنگره سيزدهم حزب روسيه بروندهُ بحثئى را بستكه با اعلام مسير تازه آغاز شدهبود. تروتسكى نمىتوانست باب مجادله را دوباره بگشايد بى آنكـه بـهشكستن انضباط متهم كردد؛ و كوششى هم در اين جهت نكرد. وى روزى از سر تحسين بهوصف

 خود روا نداشت كه دربارء خط مشى اقتصادى و حزبى كه در شمار محزّمات شدهبود علنأ بحث كند. ليكن نمىتوانست بهخود بقبولاند كه بهعنوان نيمهمنشويكى قلمداد شور شود كه
 حساس حاد سياست از او دريغ شدهبود، براى توجيه و تبرئه خود بهتاريخ متوسل شد.


 كتاب نوشت كه عنوان „درسهاى اكتبر، را داشت. اين جلد از كتاب در ها اييز ا9YF منتشر كرديد؛ و توفانى بياكرد.
 مـنشويكى اصـلاحنايذير است، زيـرا ايـن گَفتارها و نـوشتهها نـقـش او را را در انـقلاب، و
 منشويكها رو بهرو شدهبود. اين يادآورى ضرورى بـود. حـافظلهُ تـاريخى مـلتهانـا، طـبقات

## 1. Jaurès

اجتماعى، و احزاب قاصر است، خاصه در روزگاران دكرگونيهاى بزرگِ كه حوادثِ نفسگير





 دلاوارانه هم بود. نبردهاى چيشين سياسىى، بههمراه تروههاى درگير در آنها، بهنظر آنان




 نافهميدنىتر اين بود كه بسيارى از رهبران بلشويك حتى در سال 191Y كوشيدمباشند كه با منشويكها از در صلح درآيند.
 بودهاست؛ و بسيارى از سر ميل سخن اعضاى اتحاد سهگانه را باور مىكردند كه كسى كه يك بار منشويك باشد همواره منشويك مىماند. هيجّ چيز نمىتوانست اين عقيده را،
 دروغآلود نبرد جديد ضدتروتسكى را فاش سازد. بدينسان تروتسكى، تـنـها بـا تـجديد
 حالشى مستقيم براى آنان بود. تروتسكى در اين رساله تعبير خاص خود از تاريخ و سنت حـزب را را عرضه كـرد،

 I91V مسائل و ويرَّيهاى خاص خود را را داشت و از اهميتى ويرَه برخوردار بود. ليكن بلشويسم در دوره دوم بهنقطة اوج خود رسيد. هر حزب انقلابى در كورة انـقلاب آزمـودممىشودا

درست همان گونه كه شايستكى يك ارتش در مصافى عملى نمايان مىگردد. رهبران و اعضاى آن در نهايت بر حسب كردارشان در آزمون، داورى مى دشوند در در در در مقايسه با اين


 مورد داورى قرارگيرد. اين استدلال ــاگر چه تروتسكى شكل غير شخصي روايت تاريخى
 شمار „مانورهاى بىاهميت سياست مهاجرتا بود، ليكن وى بهعنوان رهبر قيام اكتبر انتقادنايذير بود تا جه رسد بهحملها طبق همين معيار، پيشينهٔ دشمنان وى بهر بیان يانشان I91Y بود: آنان در طى سالهاى تدارك شايد پلنينيستههابى خوبى بودند، ليكن در سال ري كسى نبودند.
وى گزارش دو بحران بزرگى را داد كه حزب در سال laly از ميان آنها گَذشتهبود:
 خودش هبلشويكهاى قديمى،، فائق آيد، ييش از آنكه بتواند حزب را قانع سازد بكه مسير انقلاب سوسياليستى را در ييش گيرد؛ و ديكر در آستانه انقلاب اكتبر، كه همين جناح راست سنت در راه قيام مىانداخت. تـروتسكى اسـتدلال كـرد كـهـ درنتـ و اشـتـتاههاي
 بود كه اصطكاكها و اختلاف عقيدههايى در آن وجود داشت. ليكن بلشويكها بـايست از

 بايد تصميمهاى متهورانه بگيرد. نوك تيز اين استدلا


 سخن گويند، و بهمعنايى گسترددتر بدينـد لنينيستى باشند بهترديد كشاندهشد. نتيجه اخلاقى ضمنى امنا اما آشكار داستان إنا او او اين بود كه اين سنت چندان ساده و پايدار نبود كه مى خواستند بهمردم بباورانند: كارد قديمى


خاطرات بىمقدار میجسبيد، حال آنكه طرز فكر و كردار تروتسكى با بـلشويسم I91Y سازکارى كاملى داشت كه حزب در زير لواى آن يبروز شدهبوده
سيس تروتسكى از تاريخ و از اشاره بهحال بهآخرين رويد كمونيسم در آلمان، برداخت. موضوعهاى اصلى او در ادرسهاى اكتبرا، نقش رهبرى در
 كمونيستى نمىتواند بدلخواه فرصتى انقلابى فراهمآورد، زيرا اين موقعيت فقط در در نتيجه
 نداشتن دستكاه رهبرى قاطع و مصمم فرصت خود را ازدستبدهدهـ در امور انقلاب، نيز،
 دههها بگّذرند و بازنگَردند. هيج جامعهاى نمى تواند در تنش يكى بحران حاد اجتماعى زندكى كند. اگر اين تنش در انقلاب تسكين نيابد، در ضد انقلاب تسكين خواهديافت. و
 كمونيستها در طى اين هفتهها يا روزها از قيـام بهراسـند و دير دستبكار شـا شونـا خيال كه موقعيت انقلابى خواهديايِيد و امكانات تازهاى بـراى آنـها فـراهـمهخواهـدأورد،
 قيام مسير خود را تحميل مى بدينسان كمونيسم آلمان در سال آ آدر آبهاى كمعمق بهنكبت افتاد. روسيه براى نقش تعيينكنـنده رهبرى انقلابى دليلى مثبت عرضه كـردهبود؛ و آلمـان دليـلى مـنـىـى
 شكست در آلمان بود. روشن بود كه اين زخم زبان تروتسكى متوجه چها كسى بود: مردى كه در اكتبر 191 سخنگوى جناح راست بلشويك بود، اينك رئيس بينالملل كمونيست

اعضاى اتحاد سه گانه ضربةٔ سنگين خود را متقابلأ وارد آوردند؛ و خيلى از مبلغان

 در گاهنامههاى بلشويكى زير عنوان غريب ابحث ادبى، جـى جـاى گـرفتهاست. جـون انكـار

 آندريف، كريرينک، استهانوف، كوسينن، كولارون، كرسن و ملنبجانسكى.


 سخنگّفتن از يك جناح راست يا يك جريان عقيدتى محافظه كارانه بهمعناى خاص كلمه در حزب بيهوده است. آنان مىگفتند كه تروتسكى اين حرفها را از خود درآوردهاست تا
 يندارى بهحساب خود و تروتسكيسم بكذارد.
اعضاى اتحاد سهتانه و مورخان آنها، براى اثبات اين نكته، مى آبايست روايـتهاى


 بذيرفت. مثلاُ نخست انكار نمىكردند كه تروتسكى نقشى خارقالعادهاى بازى كـرددبود؛



 يندارى، كه تروتسكى حتى عضو آن نبود ـولى استالين بود ــ قيام را رهبرى كرد. ال اين روايت حنان خامدستانه جعل شدهيودكه نخست حتى استالينيستها آن را با تمسخرى آرى
 كزارشهاى تاريخى بيدا شد تا بهكتابهاى درسى راه يافت، و بهعنوان يكان يانهروايت مجار تقريباً سى سال در آن كتابها ماند. بدين ترتيب دروغيا دريانى

 سبس مردانى جون بوخارين، ريكوف، تروتسكى و بسيارى از رهبران ديگر بلشويك، به 19FF عنوان اخلاللُر و خائن بهانقلاب اكتبر و جاسوس خارينى اغلب قربانيان آيندهُ دروغسازى در تلاش ديوانهوار براى از صـحنـهرانــدن تـروتسكى بـا يكديگر همداستان بودند.

ليكن تروتسكى، تا زمانى كه بر زمين I91Y ايستادهبود، موضعى مستحكمر داشت. از اين رو اعضاى اتحاد سهكانه بيشترين تلاش خود راكردند تا او را را از اين موضع بها بـا هيش از انقلاب، دورة مخالفت با بلشويسمه برانند. آنان قانونى شرعى دربارئ ارئ استمرارى بى خدشه در سياست حزبه و قانونى شرعى درباره خطانايذيرى عملى آن وضع كردند. مى كفتند كسى جون تروتسكى، كه اين همه وقت مخالف سرسخت بلشويسمر بودهاست، اصولاً نابرحق است؛ و اين مخالفت حتى در كردار و نكرش بعدى وى نيز بضر بـرورت نمايان مىشود. قانونگذاران شرعى، با اين تفسير خندهدار از فلسفهُ جبر عملى، بهاحزب تلقين
 بىعلت باشد. (البته اين قاعده در مورد اشتباههاى خود اعضاى اتحاد سهحـانه مـعتبر نبود.) علل يا اريشههاهى عميق هر اشتباهى در تركيب خاص خـرددهبورثوايـى يـا غـــير

 منشويكـبودن او بازمىگشت، و نه فقط بهامانورهاى سياست مـهاجرت، بلكه بـيشتر بــه

 رساند و او را اجذبه كند. اما طبيعت سرسخت منشويكى وى مدام سر برمىيداشت. در یرتو اين واقعيت، مناقشههايى كه تروتسكى چس از انقلاب با لنين داشــتهبود اهميتى چجنان شوم يافتند كه گمانش نمىرفت. دو مناقشهُ بزرگ از اين دست روى دوداده








 وسطايى، كه در آنها اهل تقوا با حهرماى معصوم يكراست روانه بهشت برين مـىشوند،

حال آنكه گناهكاران، چحكيدههاى فسق و فجور، بهدوزخ سرازير مىگردند. همان طور كه كشمكش ادامه داشت و مدام بـهسال 1900 أتا 1909 بـرمىتشت،

 طرف حزب هيج دعوايى با اين نظريه نداشت؛ نوشتههای پيشين تروتسكى در اين باره




 بود از زير خاك بيرون كشيدند. لنين، كه خود معتقد بود كه انقلاب روسيه فقط خصلتى بورروايى خواهدداشت، گِفتهبود كه تروتسكى بهاين دليل از نقطةُ اوج سوسياليسم سخن
 مانع از آن نمىشد كه مدعيان در محافل خود تكرار كنندكه كرايش ذاتى تروتسكى آن
 نمى شد ايـن اتـهام را بـا دعـويهاى ديگـرى جـا اصلاحنايذير بودهاست ـ منشويكها بسيار دور از اين بودند كه از مرحلـا بـا بوردرّوايى انقلاب ابججهنده، و بهخيلى از استدلالهاى ناب مكتبى نياز بود تا بر اين دشوارى منطقى غلبه گردد. ليكن، مانند همهُ نزاعهايى از اين دست، مسأله بهحفيقت تاريخى يا يا منطقى برهان ربطى نداشت، بلكه بهلحن بيان آن، كاربست آن در سياست روز، و تأثيرى كه بر ناواردها مىنهاد ربط داشت.
آشكار است كه اصرار بر اينكه تروتسكى مايل بود ادهقانان را دست كم بكيرده به
 بدين كردهبودند كه تروتسكى را بهعنوان دشمن موزيكها قلمداد كــنـند. و ايـنـك بــايـايـن

 و نبردى بيكران را بهذهن تودهها القاء مىكرده، و حاوى اين معنى بود كه انقلاب روسيه آرام نمىكيرد و امكان احراز حدى از ثبات را نــدارد. اعضاى اتـحاد سـهگـانه بـا ايـجاد


بيكر لنين كه بهمسكو آورد00میود: برای مراسم سوكوارى


بوخارين و مولوتوف، 19F1 يا يا ميلادى


بدكمانى بهرانقلاب مداوم، بهاشُتياق مردم براى صلح و امنيت باسخ مىدوادند.

 نقش بر آب شدهبود؛ و بتازگى در آلمان سخترترين ضربهها را خوردهبود. بلشويكها خود را از هميشه منزويتر مىديدند؛ و احساس خرسندى از خر خودبسندكى انـى انقلابى روسيه براى آنان يك وسيله دفاع روانى بود. نظريه تروتسكى اين احسـاس را جـريحهدار و مسـخـره


 یيشين خود را مورد تجديد نظر قرارداد و نظريه اسوسياليسم در يك كشــورا را تــورين


يرداخت و بهحزب از بابت اميدهاى سرخوردهٔ بينالملليش دلدارى ايدئولوريكى داد.
 موضع تروتسكى شد. اين امر در ذهن مردم تصويرى يرتضاد از تروتسكى حكـكرد آكه، از يك سو، نيمهمنشويكى كهنهكار و، از سوى ديكر، يكى افوق راديكـا بههمان اندازه كهنهكار كه مى بكشاند. مىگْتند كه وى در داخل قصد دارد ميانه بلشويكها با دهقانان را بر هم رم برّند هركز آنها را نفهميدهاست. و در خـارج هــواره فـرصتهايـى انـقلابى مـىديد كــه مـوجود نبودند. وى از همين موضع اشتتباهآميز مخالف صلح برست ـ ليتوفسك بود و و زين رينوويف را ملامت مىكرد كه در شكست انقلاب در آلمان مقصر است. اينكه تروتسكى از زينوويف انتقاد نيز كردهبودكه در خارجه از قيامهايى بـى دحاصل حمايت ميكند، اينكه وى در در سال 19「0 مخالف لشكركشى بهورشو بود، اينكه بهنحوى بيكير خواستار مناسبات بهنجار با


 مكتبىگى چجنان با يكديكر درآميختهبود كه تروتسكى بهصورت دُ دُن كيشوت كمونيسم


[^8]فرزانگى و هنر كشوردارى اعضاى اتحاد سهگانه مىتوانست آن را مـهار كـند و بـىزيان كرداند.
بدين ترتيب برخى از اعضاى حزب، و حتى یارهاى از طرفداران خود تـروتسكى،

 اساسى مى یرداخت. البته، پس از آنكه اعضاى اتحاد سهگّانه پيشامدهاى فراموششدهر گذشتهٔ مربوط بهروزگّاران مناقشههاى او با لنين را دوباره عـنـوان كـردند، و مـانع از از آن

 گذشتهها كذشت. نويسندكان رسمى تكههايى از وصيتنامةٔ مخفى نگّاهداشتهشدهُ لنين را كه بهزيان او بود نقل مىكردند، تكههايى كه در آنها لنين از حزب خـي خواستهبود كـهـ بـر
 را آويزءٔوش داشت، بهسرزنش تروتسكى پرداخته گفت كه دربارة ناهمدانسنانيهاى لنين با شاكَردهايش مبالغه مىكند؛ و سرنوشت انقلاب بهمجموعهُ موضع حزب و طبقهُ كارتر بستهاست، نه بهاختلاف عقيده در حلقهُ تنگت رهبران. عليه مدافع دموكراسى درونحزبى عنوان مىشد. تروتسكى، هنگامى كه يادآور شد كـه
 سيخ نمىزد و آن را هل نمىداد هرگّز بهتكليف خود عمل نـمىكردي، غـرور بـر بـلشويكى را بهنحوى جريحهدار ساخت.
اين بحث يـيامدى ديگر نيز داشت كه براى تـروتسكى بسـيار نـاراحتكـنـنده بـود. برخى از عناصر يراكندءٔ مخالف با بلشويسم، كه تا كنون تا حد مري از از او تنفر داشتند،
 مخالفان سركوبشده حكومت، كه ديگر امكان مبارزه در زير يرجمم خود را ندارند، از هر شخص مهم مخالفى، هر چند كه عضو حزب حاكم باشد و وليل مخالفت او هر جر جه باشد
 ديدهٔ قهرمان خود مىنگرند. اينكه تروتسكى خواستار آزادى عقيده بود، هر چند همر كه

1. Trotsky, The Stalin School of Falsification, p. 90.
2. Krupskaya, 'K Voprosu ob Urokakh Oktyabrya' in Za Leninizm, pp. 152-6.
3. M. Eastman, Since Lenin Died, pp. 128-9; Bajanov, Avec Stalin dans le Kremlin, p. 86.

ففط براى حزب خود جنين مى خواست، او را دلخواه برخى از ضدبلشويكهايى مىساخت كه مىیينداشتنند بدون آزادى عقيده آيندهاى نخواهنديا نبود كه در ميان ضدبلشويكها حاكم بودهباشد. بسيارى از آنان، و شايد هم اكثرأ، شادى
 مىانداختند. ليكن اعضاي اتحاد سهكانه از هر همدلى واقعى يا هندارى در بر بيرون حز


 برابر دشمنان مشترك بود.

داشت. نتيجه آن عبارت از اين بود كه همهُ شركتكنـدكّان اصلى در مباحثه بىاعـتبار
 زينوويف و كامنف كرد كه با قِيام اكتبر آشكارا بهمخالفت برخاسته و مخالفت
 نمىداد، اكنون بمراتب كمتر آسيبيذير بود. در واقع، زينوويف و كامنف در آن زمان به حمايت اخلاقى او نياز داشُتند؛ و خوشحال بودند كه از او گواهينامه بگيرند دال بر بر اينكه بلشويكهاى خوبى بودهاند.' اين موقعيت استالين را بهطور قطع يارى داد كـه مـرد اول اتحاد سهكانه شود. يس تروتسكى، بى آنكه بخواهد، سهمى در اين داشت كه همرييمانان آيندهاش شكستبخورند و خطرناكترين رقيبش، مرتبتى پيدا كند.

توفانى كه ادرسهاى اكتبر، برانگيخت مقام تـروتسكى را بـهعنوان كـميسر جــنـگ

 استعفاى او واهمه داشتند. اكنون آشكارا دستبكار شدند تا او را از كميسرى جنتَ دور سازند.
تروتسكى در هيج يك از مراحل نبرد كمترين كوششى نكردكه عليه آنان بهارتش

 بهابرسيد) تا حدى ملايتتر اما بهقدر كانف روشن است.]
 اوسينكو، وسوسه شدهبودند كه كشمكش را بهحوزهماى نظاميى بكشانند كـهـ، بـر طـبـ آييننامهٔ حزب، حق اظهار نظر صريح داشتند. بايد افزود كه آنتونوف ـ الوسينكو هركز از از






 معامها در كميسرى خود و بهنشاندن مخالفانش بهجاى آنان تندردرداد

 كند، مى شد بخت توفيق براى وى قائل شد؛ بعدها اين فـرصت ازدسترفت



 وسيله را بهدست ارتش خرد كند. عقيده داشتكه ارتش، در هر تصادمى با حزبه، بايد بر

 ليكن اين انحطاط ناشى از گَست رابطهُ ميان رهبران و رهروان، و ناشى از زا زوال شالو رالوده


 فقط مىتوانست راه را براى رزيمى هموار سازد كه فـاصلهاش از دمـوكراسى كـارگُرى از

كيد بهستخنرانى لومينادزه در 13 Konferentsya RKP (b), p. 113 .


رزيم كنونى هم بيشتر بود. جنين بود امنطق اموره؛ و وى عقيده نداشت كه مىتواند در برابر آن قد بـرافـرازد. شـخص خـود و شــيوه رفـتار خـويش را در حــهارحـوب نـــيروهايـى

 تحميل مىكرد. در جريان سال l9Ff رهبرى كميسرى جنگّ را ازدستداد. اعضاى اتحاد سه گانه



 فراخواندند و در آنجا درخواست بركنارى تروتسكى از كميسرى جنگ را مطرح سار ساختند.

 او بود. سيس حوزة كمونيستى در شوراى انقلابى نظامى، شورايى كه وى از از بدو تأسيس رياست آن را داشت، همين ضربه را بهوى زد. براى آنكه توفيق اين كارها تضمين شود
 تروتسكى، مادءً اول دستور جلسهُ آن بود.

 برنامه سفرش را از مسكو بتعويقافكندهاست ـقراربود دوبار دوباره بهقفقاز برود ـ ـا تا در صورت


 شوراى نظامى انقلابى معاف كردد، و اعلام داشت: احاضرم هر كارى كه كميتهٔ مركزى بر بر


در دفتر سياسى، زينوويف و كامنف بيشنهاد كردند كه از كميتهٔ مركزى خواسته

## 1. Unschlicht

شود كه تروتسكى از دفتر سـياسى و كـميتهٔ مـركزى كــنار گـذاشـتهشود. يكـ بـار ديگـر استالين، بهرغم خشـم آنان، از اجابت اين خواس است ست سر باز زد

 در صورت براهانداختن كشاكشى تازه، تهديد بهاخراج كرد. ' سيس كميته ادبى، را رسمأ پايانيافته اعلام داشت دستور داد كه نبردى را ادامه دهند اكه مىبايست تمامى حزب را... درباره خصلت ضد



 راعلام داشت كه ادامه كار تروتسكى در شوراى انقلابى نظامى غيرممكن استه.

 ترك گَفت كه هفت سال پرمخاطره و آزگار در رأس آنها قرارداشت.


## ((نه با سياستِ تنهها...")








 آن بود ابعادى تازه و رُرفايى تازه برا بخشيدا
حتى از واقعيتهاى انگشتشمارى





 مدام فزونى ممكرفت و بهصورت اثرى مستقل درآمد. تقريباً تمامى وفت آزادشى را بادن

1. Pravda, 10 July 1923; Sochinenya, vol. xoxi, pp. 3-12.
 كه نزاع با اعضاى اتحاد سهكانه بهنفطه اوج رسيدهبود ـ در آلمان انتظار فوران انقلاب
 اين بار، هنگّامى كه بهمسكو بازگشت، تـوانست اثـر مـهياشدهاش، ادبـيـات و انـقلاب، را بهحاب بسیارد.
در همان تابستان سلسله مقالههايى دربارء خلق و خـوى روسـيـئ بس از انـقلاب






















قرارمىدادكه استالينيسم در آن آغاز نشو و نماكرد، و درصدد تغيير اقليمى بودكه باعث





دشنامدادن و ناسزاكغتن ميراث بردهدارى و بندهيرورى است، و حكايت از بياحترامى

























 انقلاب اكتبر، رايجند و حتى در بالا، ادر رأس،، بكاربردممىشود..... زندتى ما از شديديترين تضادها تشكيل شدهاست.'

تروتسكى در اين نبرد با سنتهاى پابرجا و زندهُ شيوه زندكيى كه ريشه در رعيتى









 استالينيسم تحقق پذيرفتند، و بهجهان سرازير گرديدند.

انقلاب اكتبر طراوتى بهزندكى فرهنگى دادهبود؛ ليكـن آن را زيـر و رو نـيز كـرده

 اين تأثير از آن رو بمراتب وخيمتر شدكه نيروى اصلى محرك انقلاب طبقهاى ستمديدهـ




 دانش اندك مىتواند بدتر از جهل مركب باشد. اكثر روشنفكران با انقلاب اكتبر با خصومت رو بهرو شددبودندن برخيشان در جنگ

داخلى مردند. بسيارى مهاجرت كردند. بسيارى از آنهايى كه در روسيه ماندند بهعنوان


 و نوكرصفت بودند كه نمىتوانستند تأثير معنوى عمـيق و تــمربخشى بـر جـا


 عادلانهبودن آرمـان خـود يــين داشـتنـد و مـطمئن بـودند كــه در مـاركسيسم كــه الزاماً نيمهدانشى از آن مىتوانستند داشتهباشنده شاه كليد همهُ مسائل جامعه، از جمله مفتاح


 آنان و گروههاى حاكمِ تازه مغاكى یديدآمد.


 اقتضاهاى زمان با ماركسيسم تفاهم بيشترى نشـاندهند. ايـن خـواهشـها كـار خـود را را كردند، ليكن مغاك، اگر چه كوحكتر شدهبود، هنوز هم وجود داشت. سيس دوباره آغاز
 شكلهاى نظارت همگان برهاند و بهحكومت خود
 بلنديروازيهاى خاص خود را گسترش بخشد و آرمانهاى (فرهنگى، والى را ترغيب كند كه به


 در ارتش بدستآوردهبود.'

تروتسكى وظيفه خود مىدانست كه نابردبارى را مهار كند و بيهودكى شـعارها
 يرولترى براى برخى از روشنفكران بلشويك خوشا كه انقلاب اشتياق بهآموزش را در درا آنان بيدار ساخته ليكن در عين حال غريزه بتشكنى

 فرهنگى، آنان، نهان بود. (موريك، هنگام
 ارباب مىديد.) بلشويكهاى نظريهريرداز اين حالت بتشكنانــه را عقلانـى مـىكردند و از








سازند.

تروتسكى و لنين، هر دو، اين نظريهُ افرهنگ يرولترى، را رد مىكردند. ليكن لنين،






 فكرى، كه سياست فرهنگى استالينيسم روزى از آن سربرآورد، بهنبردى خستى خـتىىنايذير يرداخت. وى در سخنرانيى در برابر آموزشگران كفت: ددولت يك سازمان اجبار است؛ در

نتيجه، ماركسيستهاي صاحب مـنصب و مـقام شـايد وسـوسه شــوند كــه حــتـى فـعاليت فرهنگى و أموزشى خود را در ميان تودههاى زحمتكش بر اين اصل بنا نهند آهـ در در اينجا
 اين حق و تكليف دولت كاركرى است كه اجبار بكاربرد. ما عليه دشـمنـان طـبقئ كـاركر

 بسيارى از صفحههانى جلد بيست و يكم مجموعهة آثار تروتسكى، كه فر هنـى دور ها كذار نام دارده هر از اين گونه اندرزها و هشدارها است. وى تأكيد مىكرد كه امر و نهى



 نمىكرد. مثلاً در رُانويه 1919 نوشت:



 اين كروهها نيز هنوز نيمهدانايى و نيمهفابابليتى وجود دارديرد

وى حملههايش را مـدام مـتوجه ايـن نـيمهدانـايـى و نــيمهقابليت مـىكرد. لنـين، هنگامى كه انبا را اعلام داشت، بهبلشويكها گَت كه بايد براه و و رسم تجارت را را بياموزنده. تروتسكى افزود كه اين امر داراى امميتى كمتر از آن نيست كـه آنـان اآمـوختن را هـم بياموزند.

 ماركسيست نبايد آن را بدون تميز نيك از بد بيذيره؛ بايد بهميراث فرهنگى با نگّرشى



ديالكتيكى بنگرد و تضادهاى تاريخى آن را بشناسد. دستاوردهاى تـمدن تـا كـنون در خدمت منظورى دوكانه بودهاست: بهانسان در كسب دانش و تسلط بر طبيعت و يروردن استعدادهايش يارى داده، ليكن بهجاوداتهكردن تقسيم طبقاتى جامعه و استثمار انسان
 اعتبارى جهانى است، حال آنكه برخى ديگر با نظامهاى برافتاده و كهنة اجتماعي خوردهاست.' بدين سبب موضع كمونيستى در برابر ميرات فرهنگى بايد تزينشى بانى اشـد قاعدتا،، انديشه نابِ علمي گذشته از اين واقعيت كه در درون جامعه طبقاتى يـيدا شده است آسيب نسبتاً كمترى يذيرفتهاست. در تشكل ايدئولورى، خاصه در مفاهي





 بوجودآمدهاند هنوز انسان امروزين را مسحور مىكنـند و در درون انسان تارى را بارتعاش درمىأورند. حتى آگر بهانقلاب يرولترى يا ساختمان سوسياليسم سرگّرم بـاشد. البـته،
 ديالكتيكى بهنحوى انتقادى بررسى كند؛ ليكن اين امر بهطرد ساده موضوع يا فريبكارى

 قلمروى را از زاويهُ ديد خود مورد تجديد نـظر قـراردهـد، بـايد نخـست آن را از از درونا تسخير كند.

تروتسكى، هنگّامى كه با روشنفكران قديمى سـخن مـيكّفت، از زاويـهُ مـقابل بـه استدلال مىيرداخت: مىكوشيد آنان را متقاعد سازد كه نمىتوانـند با مـيراث فـرهنگى


 نيز صدن مىكد.
 بازآموزى خويش بیردازنى





 شكوفايي بسيار يافتهبودند، بيشترين توجه مرا بهخود جلب كردند. من با شا شور و شوق بـ بـ ديدار آزمايشكاههاى بسيار مـىرفتم، بـا دقت ثــاهد آزمـايشها بـودمـا... و بــهتوضيحات دانشمندان برجسته گوش مى دادم. در اوقات فراغت بهمطالعئ كتابهاى درسى شيمى و وا




 است كه آن را نخواندهباشد؛ و در بـرخـى مـوارد خـط انـديشهُ انگگلـس را مـوبهمو دنـبال مىكند.
دست كم سه گفتار او دربارة فلسفه علم ارزش آن را دارند كه در اينجا يـادآورى


 اراديو، علم، تكنولورڤى و جامعه، كه در كنگّره توسعه راديو در ماه مارس همان سان سال ايراد

 توصيف منتظم اصول ديالكتيكى نكرد؛ آنها را بيشتر در تـجزيه و تـحليلهاى سـياسى و

تاريخى بكارمىبرد و كمتر بهشرح انتزاعى آنها مىيرداخت. با اين همه مىتوان بههنگام


 متخصص مىيرهيخت، و از روى قصد با زبان متفننان سخن مىگّفت. شايد بدين سبب است كه رسالههاى اندك وى دربارة ديالكتيكب علم در شمار روشنترين و روشنگُرانهترين گزارههاى ماركسيستى در اين باب محسوب مى مشوندند در ذهن تروتسكى هيج جيز مهجورت اري از اين نبي
 از حيث سياسى بىطرف بماند. ليكن اين امر نبايد مانع از آن كردد كه دانسـمـند علم را در جامعه بشناسد. تروتسكى در اين نكته تناقضى نمىديد كه دانشمند

 كند و زندگيش را ببازد، ليكن هر ارتش و هر حزبى بايد علاقه وكوششى قاطع براى دفاع بخرجدهد.
بىطرفى و عينيت سختگيرانه در بـرُوهش لازم است، امـا كـافى نـيست. يكـى از

 مى آيد. وى در قلمرو تخصص يا در آزمايشكاه خود بى ليكن در وراى اين قلمرو تفكر وى اغلب يريشان و غيرعلمى است و بها بايدناليسم يا حتى

 ماترياليستهاى همه زمانها بودهاست؛ با وجود اين پاى


 طبيعى و جه اجتماعى، در نقطههايى معين بهتغييرهاى كيفى مى انى انجامد. بر طبق قانون


مـىانجامد. با وجود اين، مندليف نتوانست نزديكـشدن يك تغيير بزرك كيفى ـانقلاب را در جامعهٔ روسيه ييشبينى كند.
ابدان، تا بتوانى بيشگويى و عمل كنى،؛ اين اندرزِ كاشف بزركى بود كه أفرينش علمى را با ساختن بلى آهنى بر يرتگاهى مقايسه مىكرد. مندليف مىگِتت: نيازى نيست

 در ديواره مقابل استوار عرددد.
 است؛ اما نعميم، مثل قوس بل، خود را الز جهان واقعيتها جدا میى بازيازد تا دا دوباره آن را در در نقطهاى كه بدقت از بيش محاسبه شدواست، بيابد....

 را بهذهن آدمى اعطا مىكند.'

ليكن مندليفِ شَهروند، از هر تعميم جامعهشناختى و ييشگّويى سـياسى واهـمـه داشت. بى هيحِ تفاهمى شاهد فرارسيدن مكتب ماركسيستى انديشه در روسيه بودكه در
 تحولاتى كه جامعهُ روسيه در ييش خواهدكركّ
 آن گرفتار است: نداشتن بينشى مرتبط و يكثارحه از جهان و حتى از خـود عـلم. عـلم






 از ذهن مابعدالطبيعى نيست، بلكه با آزمونهاى گوناگون تـجربى عـلم سـازگّارى درونـى

وحدت و گوناكونى تفكر انسانى دلمشغولى بزرگى تروتسكى بود. وى بار ديكر اثـر مندليف را مبدأ حركت قرارداد و بهبررسى ساختار علوم جديد پرداختى. كشف مندليف
 فيزيكى و مكانيكى كوجكترين اجزاء بوجودمىى آيد. تروتسكى ادامه داد كه فيزيولوريى با با







 كه فاش مى سازد فئارهاى جنسى انسان مبناى بسيارى از حالات روانى او او است؛ و اين كار، بهطريق اولى، همان است كه مكتب هاولف انجام مىدهد آنگاه كـه روح انسانـيانى را

 حاكم بر طبيعت بدستآوردهاست؛ اين علم، جامعه را بهمنزله بخشى خاص از طبيعت مىنگرد.
 برمىكشد، دانشى كه همه بخشهاى كوناكون آن با يكديكر در ارتباط است وكل وا واحدى










را تشكيل مىدهد. ليكن وحدت، يكشكلى نيست. قوانينى كه بر يك علم حكـمروايـى مىكند نمىتواند جاى بهقوانين حاكم بر علمى ديگر بازنهد. هر حند مندليف ثابت
 شيمى را مستقيماً بهفيزيك تحويل كرد، جه رسد بهآنكه بتوان فيزيولوزىى را بهشيمىى، يا

 غايى علم شايد از لحاظى اين باشد كه جندگّونگى بيكران پديدارهاى طبيعى و اجتماعى
 اين هدف حركت مىكند كه گويى بيث از پيش از آن دور مىكردد، يعنى بهشيوه تقسيم و تخصص دانش، و تدوين و تنقيح قوانينى همواره جديد، خاص و جزني. مـلاً اين نظر
 مىشوند أغاز غر دانش شيميايى بودهاست؛ ليكن بتنهايى هيع دلالتى بر هـيـيج فـعل و انفعال شيميايى ندارد. اشيمى با كليدهاى خاص خار خود كار مىكند؛ و اين كليدها را تنها
 فيزيولورُى، با آنكه از طريق مجراهاى مطمئن شيمى آلى و شيمى فيزيولوزيك با شيمى و الـي
 است، و در روانشناسى هم جز اين نيست. هر علمى فقط ادر مرحلهُ آخرا در در قوانين علم













يرسه مىزنند و نومالتوسيها جنين مىكينند.
 اهميت فلسفى آن افكند. مدعى شدكه اين يبشرفت براى ماترياليسم ديالكتيك يـريروزى تقريبأ بىوقفهاى است، بيروزيى كه ـ شـگفتا ـ فيلسوفان و دانشمندان از اعتراف بهآن اكراه دارند. ابرعكس، توفيق علم در استيلا بر ماده با نبردى فلسفى عـليه مـاترياليسم
 نتايجى ضدماترياليستى بكيرند. ليكن برهانهاى آنها فقط در انتقاد از فيزيك كاريكهن و و نوع
 را پايبند فيزيك كهن نكردهاست ـ و در حقيقت در اواسط قرن نوزدهمه، مدتها پيش از دانشمندان، از حيث فلسفى از آن فراتر رفتهاست. ماترياليسم ديـالكتيكـ، كـه تـنـها بـر






 اينكه بدانها اهميت فلسفى مطلق بدهند، و حتى گذارها از علمى بها بارعلم ديگّر را روشنتر پيشبينى خواهندكرد. بسيارى از دانشمندانى كه دربارة اهميت ادعايى ضدماتريا

 آنكه از آن طرز فكر انتقادكرد، بهييشبينى زير يرداخت:











 حركت ما خواهدشد.

و بهبدبينان بانگَ زد:

اين وظيفه بهميج وجه تكليفى خـالى از اميد نيست، و حـل آن جـه امكاناتات

 انسان در قلمرو تحقيق در ماهيت ماده و تسلط بر آن بهانجام رساندهاستان.'

تروتسكى در اول مارس 19 اين بيشبينى راكرد. زنده نماند تا صورتِيذيرشدن











 ماترياليستىتر مىشمردند. بدين ترتيب آدمهاى حزبى و دانشكامـاهيان بـيمانى غريب

عليه روانكاوى بستند.







 "جدايى ميان فيزيولورى و روانشناسى را از بين مىبرده. بر طبق نظر پاولف، ابازتابهاى
 يك كميت فيزيولوزيك بدان معنى است كه كيفيت روانى تازهاى بوجودمى آورده. ليكن
 اين لافزنى آن كه مىتواند ظريفترين حركات ذهن آدمى و حتى آفرينش شاعرانه را منزله كار بازتابهاى شرطى بتنهايى توضيح دهد. تروتسكى مىگّفت كه البته روش هاو
 مىكند و بهسوى شاعرى پيش مىرودا؛ ليكن ادر راه شعر و شاعرى هنوز جـيزى در آن ديدننميشودا.
وى خاصه از آن رو شديدتر اعتراض مىكرد كه عقيده داشت مكتب فرويد، مانند مكتب پاولف، ذاتأ ماترياليستى است. مىگفت كه اين هر دو نظريه از حيث روش تحقيت





 I. تروتسكى، در نامهاش بهباولف، دربارة هعاندى دو مكتب جنين استدلال ميكند: اتعلبمات شـما دربارة بازتابهایى



بهسوى بالاترين آنها [روانشـناختـى] و از بـازتابهاى سـاده بـهبازتابهاى بـيجيده حـركت
 جهشى از بالا بهـايين، از اسطوره مذهبى، از شعر غنايى، يا از رؤيا، يكراست بهشالوده فيزيولوزيكى روح انسانى.ع تروتسكى با تصويرى گيرا مقايسه را بهايايان مىبرد:

ايدثاليستها بهما مىكويند....كه دروح، جاهى است بیى انتها. هم ياولف و و هم فرويد عقيده


 زير آن قراردارد بكاود يا حدس بزند.

البته روش تجربى یاولف در برابر روش تقريبأ نظرى فرويد، كه سبب مـىشد كـه روانكاو از جمله بهخيالات غريب دجار شود، مزيت معينى داشت. با اين همه،

بسيار ساده و خام است كه روانكاوى را با ماركسيسم نـاسازگار بـخوانيمه و بـدان بشت




 آنها در حركت است.'

دفاعيهُ تروتسكى با گوشهاى ناشنوا رو بهرو شد. نظريه مربوط بهروانكاوى در آن زمان از دانشگاهها طرد ترديد. وى بهنحوى كمتر مشـخص ليكـن بـا قـاطعـا بيشتر بهدفاع از نظريه نسبيت آينشتاين دوران استالين اين نظريه نيز دجار نفرين شد؛ و تازه يس از مرگ استالين احيثيت خود را بازيافت،.

اينكه ترونسكى در كنتن اين سـنن كه روش باولف آرامتر و آمستهنر از روش فرويد نتيجه
 زيادهروى در الثبهفرويديسم عاميانهاى كه در ميان جماعت بورزوا رايع اسـت الشتباه كرفت.
2. Einstein
3. Pod Znamyenem Marksizma, Nr. 1.

تروتسكى، در رسالههايش دربارة فلسفه علم، هر حند كه خوب مطلع بود و گهكاه
 جنبه تفننآميز نداشت. وى در آن سالها سرامد مـنتقدان روسـيه بـود. كـتاب او بـهنام ادبيات و انقلاب بر همكاران كياسنايا نـون'، سـرامـد مـجلههاى روشـنفكرى آن زمـان،
 برجستهاى بود، تأثير بسيار گذارد. اين كتاب، همامــروز نـيز، تـقريباً جـهار دهـه يس از از نتارش آن، كتاب بىنظيرى است، نه فقط بهعنوان بررسى توفان و فشـار

 با احساس صميمانهاى در هـمدلى بـا هـنر و ادبـيات، بـا دركـى اصـــلـ، تـحركى
 ديدممىشودكه بهبلنديهاى نادر والايش شاعرانه صعود مىكند.
 اعلان جنگ داد. وى براى همهُ مكتبهاى هنرى و أدبى خواستار آزادى بيان شد، دست


 از نويسندگان و هنرمندان جوان بود. مكتبهاى تازة طغيانگر در هنر و ادبيات قارعمانند
 سنتى هنر، مىتوانستند موجب كنجكاوى
 بكشايند، بى آنكه در اين رهكذر از حيث سياسى باد در آستين بيندازنـد. امـا در ايـن
 درمىگّشت. مكتبهاى تازه مـدعى اهـميت عـظيم سـياسى بـودنده و خـود را هـمحون

## 1. Krasnaya Nov 2. Voronsky

Sturm und Drang .r



بيشاهنكان انقلاب مـىستودند، و مـىكوشيدند مكـتبهاى كـهن را از حـيث اجـتماعى، ارتجاعى و از لحاظ هنرى منسوخ جلوه دهند و بىاعتبار سازند.


 بوستو ${ }^{〔}$ را بنياد نهادند. جون بوخارين، در مقام سردبير يراودال، و لوناجارسكى، در مقام
 داعيههاى آن باطل شمردهشود. هنگامى كه نويسندگان افرهنگَ يرولترى،، دلآزرده آر از



 سوسياليستى در هنر، يا ارنسانس جديد انقلابى در ادبيات، بىارزش است: رهنر، مثل هميشه در آغاز دورانى بزرگّ، درماندگى عظيمى نشاندادادهاست.... مانند جغد، اين يرنده خردمندى، يرنده نغمهخوان شعر، يس از غروب آفتا و روز كار بايد كرد، و تنها شامكاهان أنحه روىدادهاداست بهجنگّ عقل و احسـاس بـايد

نــادرست است انــفلاب را از بــابت وضـع هـــرمند سـرزنشكردن. نـواى إـرندة

 روسيه، با آنكه خارجه رفتهبودند، در آنجا يك اثر درخور توجه نيافريدند. نيز امهاجران


 چرايشان، از آن رو كه در خويشتنخواهى گنگى خود فرورفتند، ياراى آن نداشتند كه در

| 1. Lebedinsky | 2. Pletnev | 3. Tretyakov | 4. Kuznitsa | 5. Oktyabr |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 6. Na Postu | 7. Zinaida Gippius | 8. Evgenii | Zamyatin | 9. Andrey Belyi |




برابر فاجعه زمان خود واكنش نشاندهنـد و ــ در بهترين حالت ــ بهعرفان ــــناه بـردند.


 عرفانى و كامجويانه مىيردازد؛ ولى „كافى است كه يكـ تارد سرخ با جكـمه مـيخدارش

 عجوزهوارش البته كيفيتى شاعرانه وجود داشتا) اين نويسندگانى كه بهارزشهاى ناسرة


 بهاعلادرجه، طرحى خام ترسيمى كرد:







 اين خودخواه كاملاً بافرهنگ، و از هر حيث سترون.

تروتسكى، يس از آنكه اندكى باختصار بهالمهاجران درونى" يرداخت، بهبحث دربارة

 كمونيسم حسن استقبال كردهباشند، ايك تكه راه را با إنقلاب همسفر شدنده، اما آمادكى آنى

ا. الييات و انقلابس ص عr.

 نطارهاى بارى مسـافرت میكردند. Ibid., pp. 26-7.

داشتندكه دوباره از آن جداگردند و راه خود را بروند.' وى مثلاُ ايماريستهاهاه را در شمـار




 بهآثارشان تنشى هنرى و اهميتى اجتماعى مى داداد. ايــنان دنـارودنيـكهاى شـاعرمسلك








 كه از تصفيههاى استالينى جانبدربرده و بعدها جايزة استالين نيز گر كـرفت.)

 بدستآورددبود. بدبختى او اين بود كه بهترين سادي الها
 كند. شعر او در آن روزها جنين بود:




1. paputchiki ، اين اصطلاح در تمامى اين نصل در معنى املمى خود بكاربردمبىنود، و نه در معنايى كه كاريرد انكليسى آن يانتهاست.
$\begin{array}{llll}\text { 2. Yessenin } & \text { 3. Kluyev } & \text { 4. Boris Pilniak } & \text { 5. Marietta }\end{array}$
2. Alexander Blok

است.... تغزل ستارونشان، ،وشيده از برف، و بیى شكلِ بلوك، محيط و دورانى را باز بازمىتاباند....
 نويسندهاش فراتر نخواهذرفت.

ولى سال I91V بار ديگر بلوك را تكان داد و راحساسى از حركت، هدف و معنى،


 بر خلاف اكثر منتقدان بعدى، تروتسكى ادوازدهـه را ســـايشى از انـقلاب نشـــردد، بـلكه
 در اصل نالهأى براى گذشتهاى رو بهمرگ بود؛ ليكن نالهاى جنان بلند ور نوميدانه، جنان
 فـوتوريستها در آن سالها نيرومندتريـن و بلنـدآوازهترين كروه ادبـى بـودنـد آنـا آنـها
 بنيـادى ميان هنر و فـنـون باىمىفشردند، در زبان ادبى خود اصطلاحات فنى و صنعتى

 ذوقزدتى تكنولوريــى فوتوريستها را بـهعنوان واكنشـى در برابر وايسماندكى روسيه رد مىكرد:

سواى معمارى، هنر... تا بدان حد بر تكنولورّى استوار استَ كه تكـنولورّى مـبـناى هـر




 برانكيزد ــكلام شاعر، قابل حملترين جيزها استا
 آيند.كرا نمايسكر عمل بروتاريا در دروان مالــت.،

يكىشمردن فوتوريسم با انقلاب چرولترى نيز قابل ترديد بود. تـصادفى نـبود كـــ
 كشور، هنگامى كه براى نخستينبار جلوه كردند، شورشيانى هنرمنـد بودند كه تكيهگـاهـا

 مى يرداختند و يذيرفتهمىشدند، و بهصورت كسانى مورد احترام درمىآمدند. شورشكرى ادبى آنان از محيط برآشفته پيرامونشان رنتـيذيرفت ـ در ايـتاليا رنت فـاشيسم و در









 كه نيازى بهگسستن از هيجِ سنت ادبى ندارد و اصلأ نمىتواند بكسلد، زيرا كه در منگّكنه
 چاى روشنفكران و فوران نيستانگارى وحشيانه بود. دما ماركسيستها همواره در سنت

 خدانشناسانه، و در نتيجه هرولترى است. تروتسكى یاسخ داد: اكوشش برای اينى اينه از راه



 Ordine Nuovo طم اقامت در مسكو از اعتماد تروتسكى برخوردار بود.

كنايههاى دلبخواه، و... بوالهوسيهاى سادهلوحانه ببارآورد.

بهما مىكويند كه هنر نه آينه بلكه حكشـى است: حـيزها را بـازنمىتابابند، بـلكه آنـيها را
 بكاربريمه يعنى بهيارى فيلم حساسىى كـه هـمه مــراحـي مىتوانيـم بدون نكادكردن بهـآينه، أدبيات، زندكى خود را را دكركون سازيم؟

ديد انتقادى تروتسكى درباره فوتوريستها مانع از آن نشد كه وى بهشايستگيهانى


 فريب يا هوسناكى روشنفكرانى منحط، طرد مىكند.

نبرد با واركان و طرز كهن شعرى، بهرغم همة... كزافهكوييهايش، طغيانى تدريجى بر ضد








حقيقت اين است كه فوتوريستها در نوآورى مبالغه كردهبودند؛ اما (بر انقلاب ما نيز همين رفتهاست: " كناه" هر جنبش زندهاى نيز همين است. افراطكاريها بهدور انداخته مى شود و خواهدشد، ولى پاكسـازى اسـاسى و مـتحولساخـت







كـه در برابر زبـان، اين ابـزار اساسـى فرهنـــ، موضعى آكاهانـهتر، دقيقتر، كارشناسانـانتر
 (مــثقالسنج، لازم است. در عـوض، ابـتذالهـاى زمـخت و نـاهموار مـتداول شـدهاست. انوتوريسم، در يكى از جنبههاى خود، در جنبهُ بهتر، اعتراضى است بهق اسشرى اسودن، اين
 از ايـن ديـدكاه حـتـى دربــارة مكــتب افــورماليستا و سـخنتگوى اصـلى آنـ، ويكـتور اشكلوفسكى '، بهنيكى يادمىكند، اتر چهـ تمركز انحصارى آن آن بر شكـل را مـورد انـتـقاد قرارمىدهد: در حاليكه فورماليست فكـر مـىكند كــه در آغـاز كـلمه است، مـاركسيست


 تروتسكى عقيده داشت كه ماياكوفسكى از حيث هنرى درست در همان جايى بدترين جلوه را مىىندكه بهترين جنبئ كمونيستى او است. اين امر حيرتآور نبود: ماياكوفسكى دئى





 اما با آن درنياميخت و نتوانست درآميزد. سبك شاعرانـرانه ماياكوفسكى تواه بر اين مطلب

شور بوبندة انقلاب و جسارت خشك آن براى ماياكونسكى بسيار دلكشــتر از خصلت



 يشت اين تنش همواره نيرويى واقعى وجود ندارد. شاعر در اين رهكّر بـيش از از اندازه خود

## 1. Victor Shklovsky 2. Mayakovsky














 آنجا كه ضرورى است، بسيار نارسا مى انـانمايد.



 اكثرى ندارد... [و] شعر را قلهاى نيست.....
 جدليترين بخش آن است. تروتسكى در بيشگّفتار آن، مختصر و موجز، چنـين استدلال مىكند:

در برابر بكديكر قراردادن فرهنك و هـنر برولترى و بوررووايـى اسـاساً نـادرست است.

 جامعهاى بى طبفه و نخستين فرهنك براستى جهانتير را مینهـ.

بنا بر اين، نـبايد بـهـياس تـاريخى دستزد و نـتيجه كـرفت كـه چــون بـوررُوازى فرهنگ و هنر خود را بوجوداوردهاست، برولتاريا نيز حنين خواهـدكرد. فقط رمـقصوديا

[^9]انقلاب يرولترى - يعنى تلاش براى فرهنگى بىطبقه - نيست كه اين تشابه را از اعتبار مىاندازد.' تمايزى بنيادين در سرنوشت تاريخى اين دو طبقه دليلى بارزتر بر اين امـر است. شيوه زندكى بوزروايى در طى حـي آنكه عمر ديكتاتورى چرولتاريا شايد چند سال يا يا حند دهـ باشد، و و نه بيشتر؛ و و زندكيش سرشار از نبردهاى خشن طبقاتيى خواهدبود كه براى رشد اندامواره يكـ فرهنـَى جاى جندانى يا هيج جايى باقىنمىگذارد.

ما هنوز سربازانى در حال حركتيه. روزى را بهاستراحت مىكذرانيمه. بايد بيرامنهايمان را بشوييه، موهايمان را اصلاح كنيه و شانها بزاني


 عناصر تمدن كهن را تحميل كنيم....

بورثوازى از آن رو توانست فرهنت خود را بيافريندكه حتى در دوران فئوداليسم و
 آموزش داشت، و تقريباً در هر عرصهاى از فعالبت معنوى حاضر بود. تروتسكى مى انويسد

 حالتى از فقر فرهنگى از زير سلطهُ بورزوايى بيرون مىآيد؛ و از اين رو نمىتوتوانـد بـانى



 نمىتوان توليدكرد. آنان كه عقيده دارندكه فرهنتَ يرولترى را در ماركسيسم يافتهاند از روى نادانى سخن مىگويند: ماركسيسه، هم نتيجه، و هم نفى انـديشة بـوررُوايـى بـوده


 بدستمى آورد كه فتط بعاين نباز حاد مجهز باثـدكه بايد بعغرمنك دستبابابد.

است؛ و ديالكتيكب خود را تا كنون عمدتأ در مطالعة اقتصاد و سياست بكاربستهاست، در حالى كه فرهنت ایحاصل جمع دانايى و مهارتى است كه مشخصكنـنده تمامى جامعه يا دست كم طبقة حاكم آن استا سهم طبقه كاركر در ادبيات و هنر ناحيز است. مسخره است كه بر اساس كار چحند كارگر ـ شاعر صاحب قريحه از تغزل برولترى سخن بگّوييه. جنـين شـاعرانـى دســتاورد

 باارزشند. اما جنين نوشتههايى را بهعنوان هنرى تازه و دورانساز قلمدادكردن اهانتى به
 دوم اهميت باشد. نويسندگان "فرهنت يرولترى" از ادبيات و نقاشى "جديد، عظيهم و يويا"

 فقط با مخالفان فرهنگ ترولترى، با أيمازيستها، فوتوريستها، فورماليستها و بايوتَيكى
 جز اسفتههاى وعدهدارِا مشكوك فرهنگّ يرولترى جيزى برايش باقىنمى ماند.

 تشويق مىكند، و اين حق و تكليف را از حزب دريغ مى دیارد كه در أدبيات و هنر ارهبرى بـى را بر عهده گيرده. وى پاسخ مىدهد:





 حزب را بهرهبرى نمى خوانند.

حـلههاى مـبالغهآميز بـهفردكرايـى بـجا نـبودند: فـردكرايـى نـقشى دوگـانه بـازى كردهاست: هم تأثيرهايى ارتجاعى و هم تأثيرهايىى بيشرو و انقلابى داشتهاست. طـبقه

كاركر نه از فرط فردكرايى بلكه از نقص آن رنج بردهاست. شخصيت كاركر هنوز بهاندازة
 همان اندازه مهم است كه يرورش مـهارتهاى صنعتى او اهـميت دارد. تـرس بـيـهودهانى است أيككه هنر فردكرايى بورزوايیى ممكن است احساس همبستگى طبقاتى او را الز بين


 جشماندازهاى آينده پرداخت. ديقينها، فقط بهاهنر انقلابء اشارت دارند؛ دربارة رهــنـر


 انسانى فقط د. جامعهاى بىطبقه مىتواند بهشكوفايي كامل برسد؛ و فقفط در شـرايـط جامعه بىطبقه دآن احساسى كه ماه انقلابيان، خجالت مى


 ادبيات بايد واقعگرايانه باشد. اين حرف بهمعناى وسيع فلسفى درست است: هنر دوران

 رواج دهيه. حقيقت اين نيست كه جنين مكتبى ذاتاً آيشروا است: واقعرايى فینیفسه


 برابر آن بهمخالفت برخاستند. دكركونى سبكها در برابر يك زمينهٔ معين اجتماعى روى

 ديالكتيكى آن برمى آيد: برخى از عناصر سبكى فديم را الحياء ممىكند و میيروراند و برخى

هر مكتب ادبى بالقوه در كذشته مندرج استا، اما بدين طريق كسترش مـى ويابد كـه از
 شكل تازه در زير فشار ضرورتى درونى، و يكى خواست دستهجمعى روانشــناختى كــــف و و


 اجتماعى مىيردازد.... اين خواستها حاوى خوى خواستهايى فردى انى هستند، زيرا طبقه اجتماعى
 نكرش طبقه حاكم آن هعين مىكرددد كه در ادبيات نيز عامل مسلط استـ.

اين واقعيت تغييرنایذير كه ادبيات ناقل آرزوهاى اجتماعى است بههيج كس حق نمىدهد كه منطق هنرى آن را انكار يا قلب كند و بكوشد سبكى را مـقدس شـــــــارد يـا





 بخاكسيارى انواع كهن دست كم شتابزده بودهاست. هنوز هم جايى بـراى يكـ ركـوكّول


 كناه و ندامت در كانون مضمونهاى ترازيكى قراردارند. تروتسكى در رد اين ادعا مى مكفت
 قراردارده تعارضى كه از وجود انسان جداشدنى نيست و در در مراحل كـوناتــــون تـاريخ بـهـه

 حملهاى بمسطالم اجتماعى د در راه منافع انتلاب باتـد دست اور را در اين مبارزه باز كذارد.

شكلهاى گوناگون بروز مىكند. اسطورة مذهبى تراردّى را خلق نكرده بلكه فقط آن را آبه زبان خيالى كودكى انسان، بيان كردهاست. سرنوشت، آن گونه كه در روزگار باستان و در رنجهاى قرون وسطايیى مسيح فهميدممىشد، در درام شكسيبر، اين آفرينش هنرى مري عصر اصلاحات دينى، ييش نمىآيد. از اين رو، شكسيير در مقايسه با ترارُدى يونانى پيشرفتى عظيم بشمارمىرود: رهنر او انسانىتر است؛؛ و نشانمىددهد كه شهوات
 در نمايشنامههاى گوته صدق مىكند. ليكن تراردّى مىتواند اند از اين هم فراتر اتر رود. قهرمان


تا زمانى كه انسان هنوز فرمانرواى سازمان اجتماعيى خود نيست، اين سازمان همجون






 راهبانه قرون وسطى، ياكستاخيهاى مكتب فردكرايى استيكا
 مى|فكند.....






 انسان را از نو بينديسُد و احساس انسان را الز نو حس كند.
 جنبه فرضى دارد، عقيده داشت كه در نوآوريهاى آشفته و حتى كّهگاه بـى آمعنايى كه هنر







 حساب امكانهاى مادى را نمىكردند؛ اما، بهعقيده تروتسكى، داراى عناصرى عقلالى و یيشنگريهاى ارزشمندى بودند:

ما هنوز نمىتوانيم بهخود اجازه دهيم كه بهمعمارى، اين شكوهمندترين همه هـنرهان،








 بوجودآمدهاند جاى بهساخت













 اينكه مبادا او سليقهُ بدى داشتهباشد.

در اينجا تروتسكى سرانجام ديد خود را الز انسان در قلمرو آزادى، يـنىى روايـتى ماركسيستى و نو از برومته ازبندر سته، عيان مىايسازد:
صورتك نفرتانكيز فرومىافتد، تنها انسان باقىمىماند
بى قدرت عصاى شاهى، آزاد، بى روابودن فرمان، فيان، اما انسان

$$
\begin{aligned}
& \text { فارغ از ترس، ستايش، مقام، شاميامى } \\
& \text { متكى بر خود، درست، أرام، عاقل، يعنى انسان } \\
& \text { بىشور؟ ـ ـنه؛ اما أزاد از كناه و درد }
\end{aligned}
$$

كسانى بودند كه، بههمراه نيحِه ادعا مىكردندكه جامعهاى بیطبقه، اتر روزى ياى
 داشت كه در آن انسان، كه غريزههاى رقابت و مبارزهاش از ميان رفتهاست، بهانحطاط
 كند، با معطوفساختن او بهمقاصد والاتر، باعث رهاييش خواهدشد. در جامعهأى فارغ از




 حاصلخيزكردن كويرها، تهويه، فرضيههاى تازه شـيميايى و از ايـن قـبـيل. مسـابقههاى

 اشتراكى روانسناختى، كه باعث ييدايش انديشهها و پندارهاى بديع مـى ريردند، فـقيرتر
 شد. شخصيت انسانى رشد خواهدكرد، پالايش خواهديافت و آن كيفيت كرانبهاى ذاتى خود را يرورش خواهدداد _ راين كيفيت هركز بهداده رضا ندا ندهده،





 حشماندازهايى گشوده خواهدشدكه هنوز از قوه بندار بيرون است:


















بهعنوان موضوع بيجيدهترين روشهاى كزينش مصنوعى و برورش جسمى - روانى بهبررسى
خواهدبرداخت.



 جون طبيعت انسانى در زرفترين و تاريكترين زاويـهـها





 دوست داريد، بكوييهر بهصورت آبَرمرد.
بيشكويى اين امر كه مرزهاى قابل دسترسى تسلط انسا








بعيد است كه تروتسكى خبر داشتهباشدكه جفرسن' نيز بههمين نحو يشـريني كردهبود كه ادامنة بيسرفت... جسمى يا عقلى بهحدى است كه هر انسانى بالقوه از نظر جسمى يكى ورزشكار و از لحاظ ذهنى يكى ارسطو استا. تروتسكى بيشتر تحت تأثـير


 ميستاند، و انسانى راكه در اثر از و ترس و حسد تباه شدهبود از ياد مىبرده. البته، بينش

او دربارة جأمعd بىطبقه در كل تفكر ماركسيستى، آن كونه كه زير تأثير سـوسياليسم

 ننتريستهاست.

تمامى استنباط هتروتسكيستى، از فرهنگگ و هنر، اندكى بعد زير آتش انتقاد قرار













 منكر تُرديد، سازمانهاى آنها را منحل كرد، و آنها را بيرحمانه مورد تعقيب فرارد اداد. ليكن










در اواسط دهd $19 Y$ ه ا استالين بههر كوشش نيمخام ادبى و فرهنگى خوشامد مىگفت تا روشنفكران و نيمدروشنفكران را براى خود ابيحركتدراورده.



 بى باصل ميان گذشتهاى خلاق و آيندهاى خلاق تلقى مىكند. اين عقيده محتواى اصلى





 بوخارين عقيده داشت كه اشتباه تروتسكى اين بودكه مىينداشت: ديكتاتورى پرولتاريا

 كشورهاى گوناكون را در نظر نترفت، و بهاين احتمال و حتى اين يقين عنايتى نداشت وكه اين تحول، روند انقلاب بينالملل را بهبسيارى از مرحلههاى جداگّانه تقسيمر خواهدكرده، و در نتيجه ديكتاتورى يرولتاريا بسيار طولانى خواهدشد و از اين راه فرصتى براى ايجاد فرهنگ و هنر خاص آن فراهمخواهدآمد. در استدلال بوخارين (كه بخشى از نظريهُ او و استالين درباره سوسياليسم در يك كشور را تشكيل مىداد) بخشى از حقيفت وجود داشت. هنگًامى كه تروتسكى مى (ركفت: اما هنوز سربازانـى در حـال راهيـيمايى هسـتيهم. روزى بـراى اسـتراحت داريـمـ. تـمامى فعاليت كنوني... فرهنگى ما فقط كوششى استى كه در در ميان دو مصاف و دو راهــيمايى،


























 فرهنك نو بكوبد ـ دروازهاى كه اكنون آن را نيهباز كردهاست.


بس از آنكه تروتسكى كميسرى جنتى را ترك كفت وقفهاى در مبارزة درونحزبى

 قراركرفتهبودند بهمشاجره نيرداخت. حتى در در بشت درهاى بستئ كميته مركزى و دفـتـر


 تروتسكى آن را عمـلأ منحـل كردهبود. بـهطرفداران متحيـر و مبهـوت خـود انـــرز مـىداداد



 قـرار مىكرفتند كه از حزب يا دست كم از مقامها بسيـار داشت كه بيذيرد: اعضاى اتحاد سهگانه از سختترين انتقامجوييها ابا نخواهـنـد

بيشامد زير نشانمىدهدكه تروتسكى و يارانش در يرهيز از دركيرى دوبارة مبارزه

 الززين عغيدة نروتسكى رادر اين مورد يان كردماسـت.

جه قدر نوميدانه نتران بودند: در سال 19ra ماكس ايستمن، نويسنده امريكايى، كتاب
 لنين بدستمىداد و جوهر وصيتنامهٔ لنين را بازگّو مىكرد و نخستين اثرى از اير اين دست
 يك جوانى ${ }^{\text {' }}$
 تروتسكى خواهش كرددبود كه جسارت بيشترى از خود نشاندهد و وصيتنامهُ لنين را را در كنگرة سيزدهم بخواند. وى دستنوشته هس از دركّشت لنين را در در هاريس بهراكو اكوفسكى نشـانداده و غــيرمستقيه یـاستخى كـاملأ مـوافـق از او دريـافت كـردهبود. از ايـن قـرائـن

 ـ براستى سباسكّزار بود. با اين همه، خدمت ايستمن را آزاردهنده يافت: اعضا









 كاملأ مغاير با وصيتنامهٔ حقيقى و منافع حزبى است كه لنين بـنيادكَنار آن بـودع. إيـن اعلاميه در همه روزنامههاى كمونيستى خارجى نشر بيدا كرد و بعدها استالين با رغبت

## 1. Since Lenin Died <br> 2. The Portrait of a Youth






أن را نقل كرد.' با آنكه تكذيبهايى از اين دست كه بنا بـر مـلاحظات تـاكـتيكى انـجام


 نادرست بدهد ـ و همه اين كارها براى آن بود كه فوران دوبارة خصومتهاى درونحزبى بتاخيرافتد.
در جنان اوضاع و احوالى "ابرقرارى تماسها و روبـراهنتَادداشـتـن كـادرهاى جـــا


 الما براى هر كروه بزركترى، خاصه اكر كارگر كارخانه باشند، بيحركتى اغلب بـهخرودكشى
 مىكشد؛ و موجب بىاعتنايى يا نوميدى مىتردد. آثار و نـتايج انـتظاركشيدن در اكـــر
 لنينگراد، در آغاز سال l9ヶ8، بيش از تقريباً سى تروتسكيست نبودند كه ترد آلكساندرا




 رهبران جناح مخالف، كه در اثر يبوندهاى سياسى و دوستى شـخصى بـهـيكديگر







در نخستين سالهاى انـقلاب و در جـنـت داخـلى نـقش بـرجسـتهاى بـازى كـردهبودند و

 جهانىانديشترين عناصر حزب بشمارمىرفتنتد.
در ميان اين مردان رادك سرشناسترين آنها، اكر نه مهمترين آنها بود. وى، يس از

 بود، و مىتوانست دست بر رگّ حساس حوزههاى كوناكون اجتماعى بكذارد، الهامبخش


 تروتسكى قرار داشت، بهبلشويكها روىآوردهبود.
 بنيادكّذاران بينالملل كمونيستى بود. اندكى پس از انقلاب اكتبر، هنگامى كه بهروسيه
 كرد؛ و، با بوخارين و دزرزينسكى، بهرهبرى كمونيستهاى جبى كه مخالف صـلح بـودند













[^10]افكندند. ' از سلول، نيز، تماسهاى مـحرمانهاى بـا حـزب كـمونيست آلمـان داشت و بـر سياست آن تأثير مینهاد.
 خود داشت. از دسيسههاى دييلماتيك بههمان اندازه احساس خـرسندى مـىـيكرد كــهـ،
 بيش از آنكه ديگر رهبران بلشويك متوجه شوند، شاهد فرونشستن موج انقلاب اري ارويايى



 آلمان را مخاطب قرارداد. چون بهمسكو بازگشت، همهُ گناه شكست در آلمان را، بهگردن

 سون يات ـ سن در مسكو شد كه صداى نخستين تندر انقلاب چچين برخاستهبود. تكليف وى اين بود كه براى جنبش نوپياى كمونيستى چیين مبلغ و مبشر تربيت كند.





 علاقهاى بهنشاندادن آن نداشت؛ و حتى شوخيها و بذله گوييهانى نيشدارش از حرارتى انقلابى گداختهبودند.

رادك بار الكتريكى هوش و طنز خود را در محلفهاى بالاى مخالفان تخليه مىكرد. بهتروتسكى، كه در افق گسترده تجربهٔ بينالمـللى بـا وى سـهيم بـود، دلبسـتگى بســيار

[^11] نوشت، نهونهاى از اين دلبستگى را نشانداداد. 'تروتسكى با بديهههاهاى برتحركى سياسى




 بوخارين الفباى كمونيسم را نوشت، كه روزكارى بهعنوان خلاصه مشهور آموزه بلشويك

 از اين انضباط بيشقدم تروتسكى بود ـ در واقع، در همان كنكرة يازدهمه، كه در آغاز سال larr

 مى گّاشت، و اين توافق را بهاطلاع او رساندكه قصد تشـكيل يك ويبمانه عليه استالين

 استدلالهايش را فاغغ از اينكه نتيجههايش عائراي از زيانى كه از اين بابت ممكن بود بهاعتبارش در حزب بخار بخرد باكى نبود. در جهار جوب





 نيافته در جهان وجوددارند و درصددندكه صنعتى قراردهند. بسيارى كسان، بيشتر يرنوبرازرنسكى را نويسنده برنامة اقتصادى جناح ريناح مخالف

1. K. Radek, Portrety i Pamflety, pp. 29-34 .


مى مانستند تا تروتسكى را - هر آينه او شالودة نظرى اين كار را افكند. اما بين نظريات
 مرد از مسكو تبعيد شدهبودند، نمايان كرديد و بهيك تعارض سياسى جدى انجاميد. بـياتاكـوف بـرجسـتهترين مـدير صـنعتى در مـيان بـلشويكها بـود. در حـالى الى كـهـ برئوبرازذسكى جناح مخالف را با قضيههاى نظرى مجهز مى دساخت، بياتاكوف قضيهها را را



 بياتاكوف نظرهاى مخالفان درباره سياست اقتصادى را قبول داشت، ولى خود را از انبرد عقايده آنها بركنار نگاممىداشت و از حملدهاى آنان بهرهبرى حزب بيمناك بود. با اين


 يرداخت. گاردهاى سفيد، اين دو برادر را اسير كردند و آنان را با سرخها



 كه در درون جناح مخالف و بيرون از آن یانزده سال تمام روح محرك و وار سازماندهرهنده اصلى نبرد صنعتى شدن شوروى گرديد و كارش بر بر نبكمت اتهام خاتمه يافت و واقرار كردا كه خرابكار، خانين و جاسوس خارجيان بودهاست.


 شد، كرنسكى وكيل مدافعش بود. كرنسكى، كه مـى ارخواست مـوكلش را نـجات دهــد، بـهـ دادگاه گفت كه برنوبرارزنسكى با هيج جنبش انقلابى سروكارى نداشتهاست. متهم از جاى برخاست، سخنان وكيل مدافعش را ردكرد و اعتقاد انقلابيس را بروز داد. وى در ســــال

I91V، و در أغاز جنك داخلى، بلشويكهاى اورال را رهبرى مىكرد. راكوفسكى، كه نبرد
 داخلى نيروهاى مسلح كمونيست را در بسارابيا رهبرى مىكرديرد، آنجا كه كاردهاى ساى سفيد

 ديكر در اينجا ياد شود.
 سيس فرمانده ناحيهُ نظامى مسكو و بازرس ارتش بود. تروتسكى او را اغولى شكوهمند

 درمان مىكرده. ايوان اسميرنوف فرمانده ارتش بود كه در سيبرى بر كولحّای غاري غالب آمد.
 سوسنوفسكى خود را بهعنوان مبلغ در خط نبرد و مشاهدهتر هشيار و و منتقد اخلاق و



 رويدادها و اقدامهاى مخالفان خود باشند و منتظر حادثهاى تا بدانان فرصت عرض اندام

بدهـ.

 بهشيوهاى غيريرخاشگُرانه مىكفت، بازتابى بود از آنحّه حريفان او مىكردند ور وه بيشتر از


 كشمكشهاى آينده در آن انباشته شدمبود.


 آنكه تروتسكى را برنجانند، او را زير دست دزرزينسكى كذاشت اشتيند. آنان حتى از تروتسكى
 كميسرى جنى كناره كرفت اعلام داشتهبودكه رهر كارى راكه از او بخواهند راهن خواهدكرد و بههر شرايط نظارتى از سوى حزب گردن نهده؛ و اينك نمىتوانست از از زير بار اين تعهد شانه خالى كند. آن روزهايى كه وى مى توانست مقام معاونت لنين را رد كند مدتها بودكه سيرى شدهبود.
تـروتسكى در درون اشــوراى اقــتصاد مـلى، رتـيس سـهـكـميسيون شـد: كـميته
 روزهاى نخست انبه، يعنى هنگامى تأسيس شُدهـي

 بتوانند آن را جلب كنند؛ و سرمايهداران خارجى از بلشويكها بيش از آن بيم داشتند كه بتوانند با آنان بههمكارى بيردازند. كار كميته امتيازات زار شد. تروتسكى گّهكاه ميهمانى خارجى را كه در يى فرصتى براى كشف طلا در سيبرى يا توليد مداد در روسيه بود در دفتر كار خود مىيذيرفت كه در ميهمانخانهُ كوجكى يك اشكوريهاى در در بر بيرون از كرملين

قرارداشت.
ليكن، اندكى بعد، تروتسكى قفسى راكه در آن زندانى بود بهتلعهاى مبدل ساختى آلـي
 كرد كه دربارة وضع امتيازها و بازركانى خارجى روسيه اطلاعاتى بـدستآ آورد. ايـن امـر موجب شد كه وى بهبررسى هزينـه توليد صنعـي


 هندسى نشانداد. در حالى كه مثلأ در ايالات متحد If ميليون و در بريتانياى كبير يكا ميليون دستگاه تلفن وجود داشت، انحاد شوروى فقط دا 190,00 دستگاه داشت. طول

 مىشد.'

 سخن مىدادند، حال آنكه توليد در حقيقت بهنقطه صفر رسيدهبود. يا يا آنكه آنان توليد










 اين است: عقب نمانيم! آرى، ما از كشورهاى يـيشرفته سـرمايهدارى فـوقالعـادياده عـقب

تروتسكى با هشدارِ رنبايد وايسس بمانيمه جند سالى از استالين جلو بود؛ امـا وى برخلاف استالين مىكوشيد كه جشم روسها را باز كند تا دريابند كه تمامى فاصلها





1. Sochinenya, vol. xxi, pp. 419-20.

 3. Ibid., pp. 397-405 .





 درداد.
وى در مقام رئيس اهيأت توسعة امور فنى برق، بهغور در برقرسانى برداخت. به همه جاى كشور سفر كرد، بهبررسى منابع ثرداختى، نقشَهاى نيروگاهها را بررسى كرد، مكان استقرار آنها را طرحريزى كرد، و گزارش نوشت تا بهدفتر سياسى طرح استفاده از تنداب رود دنيير

 سياسى چـندان توجهى بدان ننمود. استالين اشاره كـرد كـه نـيروتاه مـورد بـحت بـراء روسيه سودمندتر از گرامافونى براى موريكى نيست كه حتى گـاوى هـم نــدارد. " ســيس تروتسكى بهشوق و شعور جوانان توسل جست. در سخنرانيى در كومسومول گفت: ما بتاز؟ى نيروكاه شاتوراه , را گشوديم، كه يكى از بهترين تأسيسات صنعتى ما استى است، و









2. Ibid., p 419 .
3. Dnieper
4. Dnieprostroy


5. Shatura

ديكر، بيابان بدوى سيبرىوار.




 كارخانهها را بحركتدرآورد، و كشتكامها را حاصلخيز سازد. مـا ايـن رودخـانه را بـدين كـار واخواهيمداشت|'

صنعتىشدن، البته، بهخودى خود هدف نبود؛ بخشثى از انبرد برای سـوسياليسم




 صنعت سوسياليستى را با اقتصاد جهانى قطع كند، بلكه، بر عكس، بايد آن را را قا قادر سازد كه پيوندهايى تنگاتنگ و جندجانبه برقرار گرداند. در حقيقت، دبازار جهانى، بر اقتصاد








 عليه قضاياى اصلى آموزة استالين، حتى بيش از آنكه مناقشه بر سر آنها آغاز شدهوباشُد، استدلال مىكرد.

 آبروى خود را حفظ كند، اهميت شكست خود راكوجك جلوه مىداد، موقعيت انقلابى



 كارشان هموارساختن راه انقلاب است. در مقابل اينان تروتسكى خاطرنشان مىكرد كه
 شكست بهزمان نياز دارد، و نبايد انتظار داشت كه تحولات انقلابى سريعى در انگلستان و
فرانسه صورت كيرد.

با اين حال او هنوز عقيده داشت كه جـهان سـرمايهدارى بـههيج وجـه نـخواهـد توانست بهتعادلى يايدار دستيابد. وى برآمدن ايالات متحد امريكا را بهعنوان بزرگترين و يُانه عامل بى بثباتى، موضوع اصلى سياست جهانى بهطور كـلى مـىديد. در سـالهاى








 حالت جنينى قابل شناختن بود. وى، مثل اغلب اوفات، مـوجود رشـدكردهانى را در در آن جنين مىىديد. بنياد اقتصادى براى آن گسترشّ، وجود داشي داشت: درآمد ملى ايالات متحد دو برابر و نيم مجموع درآمدهاى ملى انگّلستان، فرانسه، آلمان و رُاجن بود. صعود ايالات

Pyanyi Vsemimyi Kongress Kom Internatsionala pp. 64 ff 1.
و و نيز الظهار نظرهاى R. Fischer, Ibid., Pp. 175-92.


 استا.'
حقيقت اين بودكه طبقات حاكم، هم در امريكا و هم در اروبا، تمامي اين دير دركّونى











 بزركترين اميراتورى و قدرت درياريايى جها







1. Europa and Amerika, p. $22 . \quad$ 2. Ibid., p. 36.
 دمـت دادهبود.

## 4. Europa and Amerika, p. 42.



قرارترفتهبودند، و در اين بيشبينى ترديد داشتند، بِاسخ مىداد كـه ايـالات مــتحد بـا،
 آمدهاى در ميان كشورهاى بزرگى صنعتى است. اجند وقت پيش بود كه آلمانيها چــون




 كوتاه بدين منوال بكذرد تا امريكاييان هنرهاى امثيرياليسم را بياموزند و اعتماد بهنفس

 است: توانستهاست خود را در مقام نجاتدهرهندهُ اقوام استعمارزدها آسيا و افـريقا نشـان دهد، و يارى داد كه هنديها، مصريها، و عربها از يوغ بريتانيا رهايى يـابند؛ و جـهان بـانـه صلحگرايى و بزرگوارى اين كشور ايمان آورد.
ليكن جلوگيرى از زوال اروياى بورئ اورّوايى از توان امريكاييان بيرون است. سيادت


 تشنجهاى تمامى نظام سرمايهدارى بازخواهدتابيد. ايالات متحد مصون نيز نير نيست: هر قدر كه جهان بدانان وابستهتر شود، بههمان اندازه جمهورى آنسوى آتلانتيك بهجهان وابستهتر خواهدشد و بههمان اندازه بيشتر در هرج و مرج تهديدكننده جهان

غلتيد.
و نتيجه؟ ربـلشويسم، دشـمنى اصـليتر و آشـتـىنايذيرتر از سـرمايهدارى امـريكا،

 كردهاست؛ و ايالات متحد، در هر كجاى جها جان كه بخواهد مستقر شود، خود را را در تهديد انقلاب ثرولترى خواهديافت: ا... حتى هنگّامى كه سرماية امريكايى بهجين نفوذ كند،...
. Europa and Amerika, p. 47 . 47 . 1 كفت كه دو نام، بعنى نام لنين و نام ريلسن، انتابلهاى فاجعهآميز روزكار ماله مـستن.

در آنجا در ميان تودههاى مردم چين آيبن امريكايىگرايى را ييدا نخواهدكرد بلكه برنامهٔ

در اين مصاف تـن بـهتن غـولها، سـرمايهدارى امـريكا از هـمه امـــيازهاى مـادى




 از اين راه در انقراض امتراتورى بريتانيا سهمى داشتهباشد؛ ليكن نخواهدتوانست سلطه خود را بر اقوام رنگين يوست برقرار سازد. براى هميشه نيز نخواهدتوانيانست كه كمونيسم را از ارويا براند.







 اروباى انقلابى بدانها دستخراهواهديازيد.

تروتسكى مىيرسد، در اين كيراگير كمونيسم چگــونه يـاراى تـابآوردن و حـفـ
 در حالى روىدهـد كـه كـمونيسم فـقط در مـنطقه حـاشيهاى ارويـا و مــناطقى از آسـيا
 داشت كه ملتهاى قاره اروها، براى جلوكيرى از تهاجم امريكا و يرهيز از مـحاصرهشدن، بايد اكشورهاى متحد اروياى سوسياليستى' را بوجودآورند.

ما، مردم روسيه تزارى، سالهاى محاصره و جنك داخلى را برتابيديم. بهرغم اضطرار و

فقر و بيماريهاى واكيردار، توانستيه خود را حفظ كنيم.... و وابسماندكى ما در اين رمكذر








 خواهدشد، و در برابر ابالات متحد قد برخواهدافراشت.

حشهوانداز نبرد تعيينكنندة طبقات در جهان اندكى بعد بهعنوان خياليرورى ناب


 بازگشتـند؛ ارويا، با رايش سوم كه از ميان آن سربرآوردهبـود، بـار ديـــر مـركز تـوفان در


 هيتلر ماجراجوى كوتهبين گمكشتهاى اندام كند. از نزاع دو بلوكى كه يس از جنت جهانى


 عمده ازين بيشُّوييها جنان كسوت حقيقت بوشبد كه كمتر كسى جرأت آن داشت كه

## 1. Europe and Amerika, pp. 90-1.






تمامى اين بيشگوييها را يوج بينگارد.

بر زمينهُ عمومى مناسبات تغييريافته ميان ارويـا و امـريكا، تـروتسكى در كـتاب انكّلستان به كجا مىرود؟؟ بتفصيل بهشرح آينده كشورى تنها و مجرد يرداختا كتاب را در آغاز سال 19 19 نوشت، يعنى هنگامى كه مسكو براى ثيوند تازهاى كه ميان اتحاديههاى صنفى بريتانيا و شوروى برقرار شدهبود اهميت بسيار قائل بود. در نـوامــــر




 كه حزب كمونيست بريتانيا ناتوان و بىاهميت بود. بيا سياست ماوراء نقطة ركود مىرفت؛ و مىبايست جاى بهتاكتيكى مـعتدلتر بـدهد. بـهبحث دربـاريارة ايـن




 تروتسكى در كتاب خود صحبت از اين كرد كه در انگًلستان بحرانى اجـتماعى بـا بـا ابعادى وسيع در پيشى است. سيادت امريكا، تجهيزات كهرينه


 دوستانهاى با ايالات متحد ادامه مىىدادند، كه تعارضى آشا

 يايان راه برخوردى مسلحانه بود. نيز فروباشى اميراتورى بريتانيا را، كه هم در اثر پايان

كرفتن سيادت دريايى بريتانيا و هم بهسبب قيام اقوام استعمارزده اجتنابنابذير شده
 خود را ازدستدادهبود. و سرانجام، صلح ورساى و ويرانى اقتصاد آلمان از 1911 بهبعد، عقبماندگى صنعتى بريتانيا در برابر آلمان را يردهيوشى مىكرد. ليكن آلمـان، بـهيارى
 انگلستان دوباره در بازار جهانى ظاهر شد، موازنئ بـازركانى و يـرداخـتـتهاى آن را بـهـهم

 و نيز بر زبانه كشيدن شديد مبارزء طبقاتى و، در واتـع، بـهموقعيتى انقلابى در جـزايـر بريتانيا، دلالت دارد.
با نگّاهى به گذشته، هم واقعبينى اين تجزيه و تحليل بروشنى نمايان مىترديد و ور هم اشتباههای اين جشمانداز. تروتسكى تصور نمىكرد كه بريتانياييها بتوانياند اند از نزاعى


 امبراتورى جهانى بريتانيا، هنوز ركهاى داشت كه تقريباً زمـان مـلكئ ويكـتوريا يـا شــاهـا

 را بهمنزله فرارسيدن سكتهاى فاجعهوار مىديد، نه بهعنوان فراكرد مزمن و درازآهـنگـى كه بعداً بهآن صورت درآ آمد.
 مؤثرترين يا بهعبارت ديگر يكَانه دفاع مؤثر از انقلاب يرولترى و كمونيسم در انگّلستان





## 1. Fabian Socialism




آزادى







 ناتوان كردانند.
قاطعبت استدلال او در اثر طنزى كه بكارمىيرد دلبذير مـىـد امـا هركز نرمى
نمىبذيرفت:








 كاميابى حيرتانتيزى داشتهاست....


 مىكنند.

مكدانلندها از مذهب بيرايشكرى، نه قدرت انفلابى ان بلكه بيشداوريهاى مذمبى آن

1. Thomas 2. Snowden 3. Where is Britain going? p. 67.

راه و از بيروان اوئين' نه شور كمونيستى بلكه خصومت تخيلى ـ ارتجاعى آنـان بـا مـبارزهُ

 در آنجا خواندند برنامه سياسيشان شد. بـد

تروتسكى بهمنظور بهرهرسانى بهماركسيستههاى جـوان بـهمروركردن در دو سـنت بزرت انقلابى بريتانيا، سنت كرامول و سنت حارتيستها، ثرداخت. وى ييرايشگُران راه در
 مىىديد، كه در بين جنبش اصلاحطلبى آلمان با فلسفة مذهبيش، و انقلاب فـرانسـه بـا

 يكى از استادان بزرگ انقلاب بود كه كمونيستههاى بريتانيا مىتوانستند و مىتوانند از او
 كرامول، م.] مىنهد، آهنگّى از خويشاوندى معنوى با وى به گوش مىرسد: ه... با اين همـه، انسان نمىتواند از ركّهاى برجستهاى كه زندكّى و شخصيت ارتش كرامول را بهشخصيت ارتش سرخ نزديك مىسازد حيرت نكند... رزمندگان كرامول نخست خود را هـيـرايشگـر (يّيوريتن) و سیِس سرباز مىشمردند، همچنان كه مبارزان ما خود را نخست انقلابى و
 نبود، راه را براى یارلمانتاريسم بريتانيايى و دموكراسى بـريتانيايى هـموار سـاخت. ايـن اشير مردهٌ قرن هفدهمه، اين معمار جامعهاى نو، از حيث سياسى هنوز بسيار زندهتر از بسيارى از سگچهاى زنله در قفس فيبين بود. همين امر دربارة چارتيستههاى رزمـجويى صادق است كه حزبب كارگر بريتانبا هنگامى دوباره ميراث آن را بر عهده خواهد اهركرفت كه اعتقاد بهجادوى اگُام بهگّام، را از دست دادهباشد. شعارها و روشهای انقلابى چارتيستها، اگگ مورد مشاهده انتقادى قرارگيرد، هنوز هم بمـراتب بارزشــتر از اخــوشهچينى بـيمزة




## 1. Owen <br> 2. Where is Britain going? p. 47.

4. Where is Britain going? p. 127.
5. Ironsides

## 3. Luther

6. Op. cit., p. 126.
7. Webbs' 8. Op. cit., p. 130-1.












بود1.














 چاب انگليسى آن را نوشت. بريلسفرد، كه تواناييهاى خارقالعاده تروتا ترانسكى را بـهعنوان
 تروتسكى با اين همه نتوانستهاست سنتهاى دموكراتيك و سازشنايذير مذاريا كارگرى بريتانيا و اغريزه اطاعت از اكثريت راكه با روح انگًليسى عجين شدهاست، بفهمد.







 بعدكه مكدانلد از حزب كارگر گسست، آن اخائن، را تكهياره كردندئ
 قصد شد كه كارگران بريتانيايى را بهنفع روسيةُ شوروى بهانقلاب برمىانگيزيد. نوشت كه
 ناشى نشدهباشد. ليكن از صلحَّرايى عقلگَرايانهُ راسل اقناع نشدا

انقلابها عمومأ بهطور دلخواه درست نمى شوند. اگر امكانيذير بـاشدكـه راه انـقلابى بـا




 برندارند.... از اين عاملهاى عقل


## 1. H. N. Brailsford 2. The Nation, 10 March 1926.

3. George Lansbury's Labour Weekly, 27 February 1926.
4. Bertrand Russell
5. New Leader, 26 February 1926. 6. Pravda, 11 February and 14 March 1926.

نيز بايد جنين كنيمه... هر نظام اجتماعى را فقط هنكامى مىتوتوان بهنظم عقلانى درآورد كه حساب تضادهاى ذاتى جامعه آشكار شود تا سيس بهيارى انقلاب بر آنها غلبه كردد....

كمونيستهاى بريتانيا نخستينكار تروتسكى را با شور و شادى پذيرا شدند ـ غول


 دليل مورد انتقاد م.اولكين، كمونيست امريكايى - روسى، قراركَرفت كه تا تا آن زمان دلباختهٔ تروتسكى بـود.)r در بـهار اخصومتى، شكايت برد كه تروتسكى نسبت بهآن ابراز داشتهبود؛ و تروتسكى ناكزير شد اين اتهام را رد كند."

در طى فترتى كه در مبارزه تروتسكى با مخالفانش پيدا شد آن گروهبندى دوباره






 اوايل دهذ 19Y - و قحطى وجود نداشت. گَششت زمان زخمهايى را كه ملـت برداشـته بود التيام مىیخشيد. بهبود اقتصادى در جريان بود. روستاييان زمـينهايشان را شـخم

 معدنهاي آبترفته از نو بـراهافـتادند. بــين روسـتا و شـهر از نـو ارتـباطهايى بـرقرارشـا

## 1. Kuda Idet Angliya? (Vtoroi Vypusk), p. 59.

.r. Palme Dutt's in Labour Monthhy, April 1926 برایى نمونه رجوع ضُود بهنتد و بررسى د. بام دات در 3. Die Freiheit, 15 November 1925.
























 بيشتر از تَشته داشتـند.

 انفلاب بود، با او بد معامله مىكند. از سوى ديگر، مورّيك عقيده داشت كه شهرنشينان

يوست او را مىكنند. هر دو طرف برای جنين احساسى دلايلى داشتند. كارگران شهرى


 بودند كه برایى محصولهاى ماري صنعاي
 يك از اين دو طبقه مى ينداشد را فقر ملت إستثماره كرددبود.

 ديوانسالار حاصل كارش را مى ربايند. او بابت خوراكى كه از از فروش آن، درآمد آندكى عايد دهقان مى شد بهايىى تران مى برداخت داخت، زيرا واسطها






 اتحادئ صنفى از كارگر مى اخواستا
 در بيرون از كارخانه صفوف طولانى انسانها بهانتظار ايستادمبودند ديگر، مانند زمان سرمايهدارى، هارتش ذخيرة بيكاران، كمك كرد تا دستمزدها وانـا و شرايط اشتغال كاهش يابند.
شكاف در دهقانان كمتر نمايان بود، اما كمتر واقعى نبود. موزيكها از دترگونيهای
 قوت گرفت. اكنون دهقانانى با زمينهاى متوسط وجود داشتند، يعنى سردنياكهابا، كه از

1. از هر بنج با شـشن كاركر فقط يك تن در المتخدأم صـايعى فرارداششت كه بمالكيت بخش خصوصى درآمدمبود. 2. serednyaks

محصول زمين خود زندتى مىكردند، تعداد اينان بسيار بيشتر شدهبوده، بى آنكه مجبور







 مىىدادند.















 بسيار طولانیتر، و شرايط آنان كمى بهتر از شرايط كار برددكان بـود. مـالك قديمى در

زمينهاى خود بهكارگران بسيارى كار مىداد، حال آنكه كولاك فقط دو سه كاركر اجير

 مىىرفت و در وضع اسفبارترى قرارداشت تا كاركر روستايى. در اين مناسبات، زمينه يك تعارض شـديد اجتماعى وجـود درد داشت؛ امـا تـعارض


 مىتوانست تلخكامى عليه خود را بهشهر، بهكارگران، بهمبلغان حزبى و كميسرها منتقل سازد.
همهُ اين تنشهاى درون شهر و روستا و بين اينها بر زمينهُ اصطكاكى ميان مليتهاى





 در جمهوريهاى خارجى موجب برانگـيختن و شـدت مـلىترايـى (نـاسيوناليسم) مـحلى

 ضدروس بودند. روشنفكران سخت آماده بودندكه وضع رايج را بيذيرند. در ار مر ميان كاركران


 بههمه آنچهه خارجى است، و دلبستگى بسيار بهمحل.

 در همه جا عـان بود. در انـتخابات شـوراهـا،كـه در مـارس ا9 أصـورت بـذيرفت، در















 جناح ميانه تقسيم شُد. اين تقسيم از جندين رين لحان









 آنجه تاهى شَّفتأور بنظرمىرسيد نوع كروهبندى و موضعكيرى جديد اشخاص

بود. مانند هر جنبش سياسى، در ميان بلشويكها نيز كسانى بودند كه همواره بـهنرمس







 مشكلات تازه و يس از نبردهاى درونى بسبار، كردار و موضع مألوف را تركى كردند و راه
 پايدارى كردهبودند. مردم جيزهايى را كه مىيرستيدند مىسوزاندند، و جـيزهايـى را كـهـ مى مسوزاندند مىيرستيديدندانـا

 سال مقامى داشت، صاحب نفوذ بسيار بود، و از امتيازهاى قدرت كام بدان كرد كه از موضع حكومتكننده، و نه حكومتشونده، با امور همكانى رو بهرو كرددد. از سوى ديگر، بلشويكى امعتدل،، كه تمامى آن سالها را در ميان تودههاى مـانـ مـردم زنـدتى

 تكىحزبى، تضادهاى وسيع طبقاتى، كه هماكنون شاهد آنها بودهايهه، نمى توانستّند بيان




 فشار خود را بهشكلهاى غيرسياسى عنوان مىكرد. دهقانان مرفه صاحب انبارهاى غلهاى بودند كه آذوقهرسانى بهجمعيت شهرنشبن بدانها بستهبود: 8 تا ها 1 ا درصد دهقانانان بيش

از نصف مازاد قابل فروش غله را توليد مىكردند. اين امر سلاحى نيرومند بهدست آنان مىداد: با خوددارى از تحويل مازاد، بهطور ادوارى باعت كمبودها


 دلسرد و تنبل بودند و مىكوشيدند كه نوميدى خود را در ودكا غرق كـنـند. مـيخوارگىى
 كه با جديت مىكوشيد تا تفاوتهاى سطوح اجتماعى را كه با يكديگر تصادم مـى ركردند


 دهقانان گردنمىنهادند. شكاف بزرگَ بين شهر و روستا حاكى از اين گرايش بود بـر كه در درون حزب و در درون دايره رهبرى آن نيز شكافى چديد آمدهاست.
 درون حزب بلشويك دوشادوش لنـينيستهاى الصـيله قـرارگـرفتهبودند و مـىتوانسـتـند روزى در صفوف خود، حزب خاص خويش را بوجودآورند. حتى مـهمـتر از آن، چــنانكه
 راستين، مانند نياكان سياسيشان نارودنيكها، با موريكها همدل هيا بوانيا بودند و حاضر نبودند در ميان اينان تمايزى طبقاتى ببينند؛ با آنها نه مثل كولاكها رفتار مىكردند و و نه مانـانـد
 اينان را تحتالشعاع منافع كارگران صنعتى ببينند، و تلاش آنـان بـرانى كسب مـالكيت

 پرولتارياى شهرى بودند، مثلأ نوع نيمهفيزيوكرات سوسياليسم. طبيعى بـود كـه پــينين


 احساس و حالات بهصفوف خودشان رخـنه كـرد. در آن مـحيطى كــه بـهطور ســنـتى بـا

انديشههاى نارودنيكى خصومت مىورزيد، آن حالت را نمىشد بـا وازَّكان مألوف بيان




 در طى دوران فترت، در نبرد عليه تروتسكيسه، بهيبدايش جناح راست تـائى تازه در حزب انجاميد.
مردى كه بهعنوان الهامبخش، نظريهريرداز، و ايدئولوكى راستها ظاهر شد بوخارين




















اينك بوخارين دريافت كه بلشويسم براستى با دهقانان روسى تنها ماندهاست. وى اميد بهانقلاب در غرِبب را رها ساختهبود، و بههمراه استا بالين اسوسياليسم در يك كشتور" را اعلام داشت. با همان اطمينانى كه تا كنون از فروريختن قـريبالوقـوع سـرمايهدارى


 كرفتار آمدهاست. در عوض نتيجه كرفت كه، همان طور كه كارگران غرب از يارى دريغ نكردهاند، بلشويسم بايد دريابد كه موزيكها يكانهدوستان راستين آن هستان




 اكنون براى بوخارين اطمينانى كافى فراهمنمى آورد. وى آشكارا مى


 برجيدن نبرد طبقاتى در روسئٔ دهقانى منتهى مى


 نويوبوليستى را شرح مىدادندن


 تغذيه كنند. در بهترين حالت مىتوانستند براى خورد و خوراكى خود بهاندازؤكافى توليد

كنند. رفاه و حتى بقاى كارگران شهرى بهاقليت كوچك دهقانان ثروتمند بستگى داشت.
 ثروتمندتر شوند، نه آنكه باقى بمانند. موضع آنان بهعنوان فروشنده بسيار نيرومند بورد

 بهتر كنند، نمىتوانستند كولاكها را نـاراحت كــنـند و بـــازازارنـد، و تـهـيدستا
 فروش آزاد، دلسرد از اجارهكردن زمينى و استخدام كارگر كشاورزى، كـمتر مـى آكاشت،




 ثروتمندتر شوند، بهشيوه خود واقعبينانه و منطقى بود. وى استدلال مىيكرد دكه منظور از


 زيانى نخواهدديد از اينكه گروهها و افراد بههمراه ملت ثراين

 شويد!
آنجپه بوخارين نديده مىگرفت اين بود كه دهقان مرفه درصـدد بـود كـهـ بـهـهزينـئ







بر دوش فقيران بيندازد.' بر آن بود كه بههزينئ دولت سرمايه متراكم سازد، و از اين راه تراكم را در درون بخش سوسياليستي اقتصاد كُند مىكرد. بوخارين در برابر آن بخش از

 بدنياك، كاركر، مدير كارخانه و حتى انيى، همه جون جمعى برادروار و نيكبخت جلوه


 بودند. او، عيناً باستيا مى مستود و دعا مىكرد كه هيج چيز اين هماهنگى را برنياشوبد. او از صــميم قـلب دعـا مىكرد، زيرا خبرى پيشاييش از بلايى داشت كه با انابودى كولاكها بهعنوان طبقهه بـر كشور نازل مىشد.
 هرئوبرارْنسكي تروتسكيست با او بهمخالفت برخاست. تروتسكيسمه با تأكيد ماركسيستى خود بر تعارض و تضاد طبقاتى و تقدم منافع سوسياليستى بر منافع خصوصى، برابرنهاد
 الفباى كمونيسم نمايندگان دو قطب متضاد تفكر ماركسيستى بودنـد بايان سال I9YF هنگامى درگرفت كه بـرئوبرازنسكـى بـخشهايى از اقـتصاد نـو خـود را منتشر كرد.
برئوبرازذنسكى تمامى استدلالش را بر چايهَ نياز حاكم بـهصنعتىشدن سـريع قـرار
 اثر وايسماندكيش فقط بهيارى تراكم ابتدايي سوسياليستى مىتوانيانست صنعت خوري را را نوسازى كند. بر خلاف ييشفرضهاى بوخارين، اين نوع تراكمه، بنا بر تعريف، با تراكم نوع





 مىتوان بعمـامنكى امتصادى رسيل. - م.

سوسياليسم را، رفاه نسبى دو سيستم، كارايى آن، و قدرت فرهنگى آن تعيين مـىكرد.






 توليدى ارويا از نيروهاى توليدى سرمايهدارى امريكا ناتوانترند.) وى مى پرسيد كه جوهر تراكم سوسياليستى ابتدايى حيست؟ در كشورى كمراي صنعت سوسياليستى نمىتواند بتنهايى اسباب صنعتى شـدن سريع را فراهمآورد. سود يار يا


 عبارت كينز: اندوختههاى صنايع دولتى [ملى] شده در مقايسه با نيازهاى ساى سرمايه گذارى




 همه بايد توسعه صنايع سنگين را بيش ببرد. كمبودى نسبى كه از اين راه در كار الاهاى







[^12]غيرماهر ندارد. اين امر بهمعناى نابرابرى در درون يك طبقه واحد است. اين نابرابرى را
 ماهرانه، بين كار جسمى و كار فكرى را مىكاهد و سيس از بين مىبرد، مىتوان و و بايد از ميان برداشت. در اين اثنا اما بايد موضع توليدكننده بگيريم نه مصرفكيننده..... ما هنوز در جامعهاى سوسياليستى كه براى مصرفكننده توليد كند بسرنمىيريريم. ما تازه در دوره تراكم ابتدايى سوسباليستى هستيم - و در زير باشنه آهنين قانون اين تراكم زنـدكى مىكنيم.،

 ابحرانىترين دوره در زندگى كشور سوسياليستى است.... يكى از مسائل مرگّ و ز زنـدكى




 ترفت؛ اما اين درآمد با سرعتى كمتر افزايش خواهر خاهيافت تا بخشى بزرگى از درآمد ملى را بتوان بهعنوان سرمايه بكارانداخت.
 كرد، نيرويى كه از هارهاى جها كه رفتار اقتصادى انسانها را تعيين مىكند، صرف نظر از اينكه آنان بهاين قوانين هشيار باشند يا نباشند و جدا از انديشهها و مقاصد آنان. قانون تراكم ابتدايـيى سـوسياليستى سرانجام مديران صنعت دولتىشده، يعنى رهبران حزب رال، بر آن خـواهــدداشت كــهـ رانـ راه



 توليد در مقياسى وسيع و ماشينىشده مبدل سازد. ليكن (عقايد ذهنى، مسؤولانى كــه

ادارة امور اقتصادى را بر عهده داشتند نـمىـبايست اهـميتتى تـعيينكننده داشـتـباشد: , كامى معلوم مىشود كه ساختار كنونى اقتصاد دولتىشده ما بيشرفتهتر از تمامى نظام



 مسأله تقريبأ جهل سال در كانون توجه قرارداشت، و هنوز هم قراردارد.

 نمى خواست يرئوبرازنسكى راءكه زود در معرض حملههايى سخت قرارگرفت، در محذور
 تبعيد تروتسكى و يرنوبرازنسكى از مسكو، اهميت يافت و به كسستى دردناكى انجاميد.







 دو بخش اقتصاد، بخش سوسياليستى از بخش خصوصى ارزشى مى بهآن مىدهد، هر حند كه با رشد درآمد ملى حجم ارزش در بخش خصوصى نيز افزايش

 مىگفت كه فقيرشدن و فساد و فلاكت دهقانان ضرورتأ بههمراه تراكم مى آيد. وى درصدد
 نشانداد كه منتقدان كاملاٌ نابرحق نبودهاند.

بايد بخاطرآورد كه، هنگامى كه تروتسكى در كنگّرءٔ دوازدهم درباره تراكم ابتدايى سوسياليستى سخن مىگفت، كراسين يرسيد كه آيا اين امر با استثمار دهقانان همراه نيست؛ و تروتسكى از جاى یريد و اعتراض كرد.' يرئوبرارزنسكى اكنون همين يرسشى را را
 براى تروتسكى خيلى رك و خيلى زمخت بود. بههر حال، وى از پايبندشدن بهاين نظر ابـا داشت كه دهقانان عمومأ بايست صورتحساب تراكم ابتدايى را از اول تا آخر بيردازند.


 ابتدايى سوسياليستى بايد بـهدست اتـحاد شـوروى بـتنهايى، يـا شـايد بـهددست اتــانـاد شوروى در ارتباط با ديگر ملتهاى عقبمانده، يايان يذيرد. تروتسكى اين امكان را غير








 سياسى را تشكيل مىدادند. حتى اگر تـروتسكى عـقيده داشت كـه بـرنوبرارازنسكـى امـر
 دفاع مىكردند. اگر عقيده داشت كه برنوبراززنسكى در مورد دهقانان كمسليقگى سياسى
 انتقاد مىدانست كه برئوبرارزنسكى. اتر انتزاعى بهموضوع بنتَريه، بر طبق نظريهُ اقتصاد


> 1. رجوع مـود بهص •\&
 Kritika Ekonomicheskoi Platformy Oppozitsii p. 56. كيد بـكاب بو خارين دين

برئوبرارنسكى، از حيث سياسى، از نـظرية اسـوسياليسم در يكـ كشـورا دفاع نـمىيكرد.


 كه ضرورت بهاين كار وادارشان سازد. از اين رو تروتسكى مجادلههایى ترئوبرازنسكىى را با همدلى، هر چند خوددارانه، تعقيب مىكرد. بوخارين تمامى استنباط پرئوبرارنسكى را بهعنوان جـيزى امـهيبه مـورد حــمله



 جاودانه سازد. صنعت دولتى نمىتواند و نبايد بهقيمت ابلعيدن، بخش خصر خصوصى اقتصاد
 يابد. ${ }^{\text { }}$






روستاييان، اين گرايشها را عامل اصلى توازن مىديد ــــريرحه نه يگانه عامل توازن. ليكن بوخارين در اينجا در مخمصهانى بنيادى گّير كـردهبود، زيـرا اسـتدلالش بـا بـا جوهر درونى سوسياليسم مغاير بود. وى مىيرسيد كه صنعت دولتى در در كجان، غير از بازار

 جون، بر طبق نظر ماركسيسم، مالكيت روستايى با سوسياليسم تمامعيار ناسازگار بود،

## 1. Bukharin, Kitika Ekonomicheskoi Platformy Oppozitsii, p. 21. <br> 2. Ibid., p. 16.





بوخارين در واقع سوسياليسم ماركسيستى بهطور كلى را مورد سؤال قرارمىداداد. و بهطور
 سود ييدا كند، و در نتيجه سرانجام بايد موتور ييشرفت خود را از تلاشى بدستآورد


 بشكفد، بلكه نيازهاى دهقانان شتاب حركت ملت بهسوى سوسياليسم را نيز تعيين كند.

 خواهيمكشيد.، تا ماركس؛ و هيج جيز از تصويرى كه برئوبرارْنسكى ارائه مىداد با با اين تـصوير مـغايرت ايت
 قانون تراكم ابتدايى قرارداريم.؟ در اينجا دو برنامه آشـتىنايذير در بـرابـر يكـديكـر قـرار

داشتند.
تا زمانى كه اين دو صاحبنظر كمابيش بهزبان اهل راز نزاع خود را يـش مى بريردند.


 مسائل را مطرح كردهبود. نيرومندترين واكنش در برابر نـويويوليسم بـوخارين، در بـرابـر




 مىىردند. كارخانههاى ماشينسازى و كشتىسازى، كه نه آهن داشتند و نه فولاد، عاطل




[^13]بيامبر بیساح
ماندهبودند. لنينگراديها كمتر از همه كسان ديگر مىتوانستند موافق با اين امر باشندكه موزيكها شتاب نوسازى صنعتى را تعيين كنند. آنان كمتر از هر كس ديكرى مىتوانـوانـتند




 سازماندهنگان و مبلغان آن با خيل بيشمارى از بيكاران سروكار داشتند و از خشـــما و

 تقريبأ در سراسر سال ا9rه زينوويف نبرد با مكـتب بـوخارين را رهـبرى كـرد. تــمامى "كمون شمال، برآشفته بود. كومسومول با حرارت وارد نبرد شد؛ و مطبوعات لنـيـنـكراد آتش يشتيبانى را گشَودند. در همين زمان در دفتر سياسى شكاف تازهاى نمايان شد. پس از آنكـه اعضاى


 كميسرى جنگَ بگيرد. به گفته مولوتوف، كامنف و زينوويف اميدوار بودند كه از اين راه استالين را از دبير كلى حزب برانند.' (زينوويف و كامنف، بسيار زودتر، در اكتبر






1. See 14 Syezd VKP (b), p. 484.


 براى ما باقى خوامدماند؟1 Stalin, Sochinenya, vol. vii, pp. 379-80.

كه در صنعت حرمسازى شغل بىاهميتى بهوى دادهشود؛ ليكن استالين دفتر سياسى را متقاعدكرد كه با انتصابى موافقت كند كه سرشكستگى كمترى داشتهباشد. زينوويف، با خاطرى آزرده، سازمان لنـينگراد را مـخاطب قـرارداد و اســتالين و ديگـر اعضاى دفـتر سياسى را متهم كرد كه بهتروتسكى تمايل دارند و خود >نيمهتروتسكيستا هستند.

 سياسى بين اعضاى اتحاد سهگانه شدند. استالين قصد داشت در فطعنامهام كنفرانس حزبى آينده تدارك ديده شُدمبود اسوسباليسم در يك كشورا را ال اعلام كند. وى

 مخالف بودند. ولى هيج يك از اعضاى اتحاد سه گانه نمى رخواست با اذعان بهاينكه يس از





 كنفرانس بهگسترش آزادى بيشتر در كئـاورزى و بـازرگانى خـصوصى، كـاهش مـا

 ايرادى نتكرفت، تا حدى بدان سبب كه يك محصول بد باعث ترس همه بود بود و همه بهاين ضرورت بی بردهبودندكه بايد بهدهقانان انگيزهمهايى تازه دادهشود؛ و تا حدى بدان بدان سبب
 مى خواهد از آنها برداشت كند.
ناهمداستانى ميان اعضاى اتحاد سه گانه، جهار يا ينج ماه بعد نيز، يعنى در سر سراسر



يارى مىرساندند. دفتر سياسى هنوز از اين اعضا تشكيل مىشد: استالين، تـروتسكى، زيـنوويف، كـامنف، بـوخارين، ريكـوف، و تـومسكى. رهـبران راست جـديد - بـوخارين،

 داشتند، مىبايست بكوشند كه بهجاى حملهكردن بهبوخارين، اختلاف خود را با او حل
 اساسى برايشان اهميتى بيشتر از بهرهبردارى شخصى داشت.

 حكومت ناكّهان مجبور شدكه صدور غله را فطع كند و سفارش ماشين و و مواد خام راء كه





 محدوديتهايى برحيدهشوند كه مانع تراكم سرمايه در كشاورزى هستند. وى بها بآن كسانى كه از خواست او برآشفته بودند و از كولاكها مىترسيدند ياسخ دادي اتيا اتا زمانى كه ما رزنده به










لنينگراد با فريادى از براشفتكى باسخ داد. كارگّران آن شهر هر روز روز دليل تازها

 زندگى چه قدر بهيك اقليت كوحكى روستايى وابستهشُدهاند، در آنجا هنگامى اين آرير را را بصدادرآورد كه كميتهُ مركزى ترايشى بهيذيرش آن آن حالت نداشت و بر آن بود كه به بهانب











 - سيبرى انتشار يابد. خود استالين دليلى نمىيديد كـي
 قاطعانه ابا داشت.
اينك مناقشه از سياست روز بهمسألهایى بزركترى معطوف مىشـدكه زمبنهُ آن را


 سرمايهدارى روستايى را اجابت كنند؟ جهه چیِز موجب مى رشود كه نظريهبرداز اصلى ما

 . 14 Syezd VKP (b), pp. $188-9$ دمقانان متوسط رادر دسـت نداريم.I Ibid., p. 476 .









 استالينبسم خواهيميميافت. '
زالوتسكى مىكفت كه بلشويسم ممكن است در اثر خستگى خودش ان از از بانى بيفتد.



 مباداكه بهتمسخر اين رؤيا بيردازي 1







 برابرى....

## 1. 14 Syezd VKP (b), pp. 150-2.

. Ibid., p. 195 . عبارتهاى سانسـورئده رااوكلالرن در كنكر: جهاردمـ نغل كرد.

در همان زمان، زيـنوويف كـتاب خـود بـهنام لنـينيسم را مــتـشر كـرد كــه در آن
 يـرده از تعارضها و تنشهـاى ميـان بخـش خصوصـى و بخـش سـوسياليستى بـرگّرفتـه اشـاره كـرد كه حتـى در بخـش سوسياليستى عنصرهـاى نيرومنــدى از اسـرمايــدارى


 آشكـار از اسوسياليسم در يـك كثـورا بعمـلآورد. گَفت كـه اتحـاد شـوروى، اگــر هــم
 فقيـر و وايـسمانده اسـت و در معـرض خطرهــاى داخلـى و خارجـى قـراردارارد، نمـى تواند
 از غـرب سرمايـهدارى فراتـر رود، تفاوتهاى طبقاتى را بر چينده و دولت را از ميان بردارد. از اين رو امكان تحقق سـوسياليسم در يك كثـور غــــرواقـعبينانه است؛ و بـلشويكها نيـازى ندارنـد كه بـراى مـردم چجنيـن سرابـى ترسيم كنند، خاصه آنكه اين كار بهمعناى

 خـود را با اصطلاحهـايى سخت ملى و انـزواگرايـانه بـيان مـى شكستهايى كه كمونيسم بينالمللى خوردهبود، بهسنت انترناسيوناليستى وفـادار مـانده بود.
در اين مرحله، در تابستان $194 \Delta$ ، استالين و طرفدارانش مـوضع خـود رد را را مـوضع
 فرصتطلبانه - زيرا بهحمايت بوخارين و ريكوف وابسـتهبود ـ بـهـيشتيبانى از سـياست طرفدارى از موريكها پرداخت. اما همربيمانان دست راسـتى خـود را مـهار مــيكرد و و بـر

 باشد، انديشهها و شعارهاى حب و و راست را مىترّرفت و اغلب بهنحوى كاملاً ناهمساز به يكديكُر بيوند مىزد. بخش بزرتى از قدرت او در همين بود. وى مـوفق مـىشد كــه هـر

مسألهاى را ماستمالى كند و هر بحثى را بهگمراهى بكشاند. بهمنتقدانى كه، بهسبب ابراز






 خود ناگزير شدكه از راست نيز فاصله بكيرد. فقط در يكى مسأله ـ در مسأله سوسياليسم در يك كشور ــميان او و بوخارين همبستتى كامل وجود داشت

در آغاز ماه اكتبر كميته مركزى تداركى كنگره جهاردهم را ميديدكه مىبايست در



 بوخارين بهاعتراض وادارند.
سوكولنيكوف با همهُ نظرهاى زينوويف و كامنف موافق نبود. ويى بهعنوان كميسر


 بحث آزاد يرداخت. كروبسكايا سخت در يشت سر زينوريف و وريف كامنف قرارداشت و آنان را ترغيب مىكردكه اختلاف نظر در دفتر سياسى را، بي هيج يردهيوشى، براى تمامى حزب
 شوهرش [لنين] دبير كل ماندهاست؛ و بهنفوذ فزاينده مكتب بوخارين بهجشم خاري خصومت مىنگريست. كوشيد تا عليه آن بیاخيزده اما دفتر سياسى بهوى اين اجازه را نداد. رأى و و
 همسر، بلكه منشى و همكار لنين بوده و، جه زمانى طولانى و چه فدر صميمانه با لنين

بيوستگى داشتهاست. اينك مـايل بـودكـه بـهنفع تـعبير زيـنـوويف از لنـــنيسم و عـليه اسوسياليسم در يك كشورا گواهى دهد. تقاضاى چهار شضو نامبرده براى بحث آزاد با اساسنامه و عرف سازگار بود: حزب


 گانه در همان وضع ناجورى قرارگرفتندكه قبلا تروتسكى بدان دحار شدهبود. عقيده خود
 مركزى و دفتر سياسى ملزم بهرعايت آن بـودند. امـا سـخننگَفتن مـغاير حكـم وجـــدان سياسى و منافع خودشان بود. در حالى كه آنان خاموش ماند اندند و طرفدارانشان فقط به


 اعتماد اكثريت جديد را بهجاى آنان گمارد. اما در لنينتَراد، زينوويف و هـواخـوانـواهـانش يـايكاهى مسـتحكم داشـتند؛ و اسـتالين عـجالتأ نــمىتوانست كـارى عـليه آنـان بكــند.

 عواطف مى لرزيدند؛ و حـاضر بـودند حـمله خـود بــهسياست رسـمـى را بـهتمامى كــنـگره

بكشانند.

 مسكو فقط طرفداران استالين و بوخارين را انتخاب كرده حال آنكه نمايندرّان لنينگراد



 تشكيل شد، زينوويف دست بهحمله زد و در نشريه لنينگرادسكايا بـراودا' بـر مـخالفان

خود جنين مهر اتهام زد:



 ثروتمند مى اخواهندكه بهياريشان آيد.

مناقشه ميان بـوخارينيستها و زيـنوويفيستها جــند مـاه بـود كـه ادامـه داشتا و و

 را داشت ـ فرصتى براى دستبكارسُدن. اما در طى تمامى اين زمان وى سـرد و وكــــاره



 نامنتظر بود. در طول كنتره مـن در حـالت بـلاتكليفى انـتظار مـىـكشيدم، زيـرا تـمامى

 يادداشتههاى روزانهاى كه تروتسكى خود در طول كنگره برداشــهـهود آن را كـاملاً تأيـيد مىكـــد. ${ }^{\text {و }}$
 اختلافهايشان را در غياب او در انجمنى رفع مىكردند كه نقش دفتر سياسى واقـعى را
 آنكه مناقشة سرنوشتساز دربارء اسوسياليسم در يك كشور، علنأ صورت مـى ايذيرفت.
 بظاهر جنين نكردهبود. ديكر آنكه زينوويف، كامنف،كرويسكايا و سوكولنيكوف درخواست

[^14]

بحت آزاد را نه در اجلاس مخفى رهبران حزب، بلكه در جلسه عمومى كميته مركزى در






















 داشت.

 مىشوندكه او حمله كردهبود. آنان، بهعنوان مخالف، از جايى آغاز مىكردند كـد كه وى رها

كرده بود. مبناى استدلال آنان فرضهاى او بود؛ آنـان برهانهاى او را را مـى




















 جندين ماه بحرانى ادر حالت بلاتكليفى انتظار كشيده؛ و طرفداران ويان نيز بان با او در انتظار ماندند.


 اكتبر بهياد حزب آورد. استدلال كردكه زينوويف در سال اكت آي كمونيستهاى آلمان را

 انترناسيوناليسم دوه، بهيك ادستگاه، ديوانسالار محافظهكار تغيير ماهيت دهدر، تقريبأ با انگَشت بهزينوويف و كامنف أشاره مىكرد. يس شگَفتى ندارد كه وى بدانان، هنگًامى كه
 مردمفريبى مىبرد. اين بدبينى، با آنكه كاملأ بىاسـاس نبود، فهم اين مطلب را بـراى او دشوار ساخت كه تعويض نقشها واقعى است و بخشى از آن، گروهبندى جدي جديد انسانها و عقايد است كه در اثر موقعيت بغايت بحرانى در كشور روىدادادهاست. دگرگونى زينوويف و

 بواقع، اين دو دترگّونى يكديگُر را تكميل كردند. سياست رسمى بلشويكى در در آن مقطع
 حچ قرارداشتند، امروز از ييامدها بههراس افتاده بهحب رانده شدهبوديوند.
 كامنف درصدد ستاندن قدرت استالين بودند. ولى بخت كاميابى آنان در اين كار آنگاه بيشتر مىشدكه با بوخارين بر موج خيزان انزواگرايى و نوبويوليسم مىنشينى



 قدر بزدلانه يا فرصتطلبانه عمل مىكردند. اينان نزديكترين شاتردان لنين بودند؛ و واتاتا





 اين تغيير نقشها جنبهٔ ديكُرى هم داشت. زينوويف و كامنف، مـانـند تـروتسكى ور و

لنين پيش از خود آنها، دركير مخمصة اقتدار و آزادى، يا ترفتار مساله انضباط
 مىكردند. آنان در شمار افراد منضبط بودند. و اينك از انضباط مكانيكى و سختگيرانيانهاى كه خود تحميل كردهبودند خسته و بيزار شُدهبودند. زينوويف سالهاى تـمام در در صـحنـن
 و ترفيع بخشيد، براى انقلاب و براى شخص خرد انود قدرت تراسيد؛ او شيفته و مست اقتدار


 جايى كه، بى آنكه خود بدانند، بهموضعى رسيدند كه بـا مـوضع تـروتسكيستهانـا تـفاوتى نداشت، بهموضع كسانى كه بهشكست آنها كمك كردهبودند، همه حيز موجب مىش دشد كه آذان دست بهسوى مردان جناح مخالف 1974 دراز كنند.








 ييمودن مسيرى كه جهان را تكان داد تقريباً با دستهای خالى خالى بهييكار با اعضاى اتحاد


 ميان دو جناح كارد قديمى بلشويكى بود. ائتلافى ميان تروتسكى و زينوويف، اتر بيش از از شكست زينوويف صورت مى بذيرفت، مىتوانست قدرتى بزركّ يديدآورد. اما هيج يكـ از آن دو، و هــيج يكـ از دو گَـروه، حـاضر بـهايـن كـار نـبود. خشــما و كــين مـتقابل آنـها و

خاطرههاى ضربهها و اهانتهاى متقابل هنوز زندهتر از آن بودكه اجازة همدستى بدانان
دهد.

















ماند.










داشت كه سوسياليسم بايد بـا اسـرعت حـلزونى، سـاختـهود. اعضاى اتـحاد سـهـكـانه
 نقشى بسيار بااهميت بازى كردهاست: استالين حكايت كرد كه جكَونه زينوويف و كامنف سر تروتسكى را مى داد كه چگگّونه او و استالين، با زيريانهادن اسـاسنا


 لاشويج، كه تا آن موقع يكى از سرسختترين مخالفان او بود، اعتراف كرد كه تروتسكى

 بـهانضباط حـزب گردننهادهبـودد، بهرخ مخالفان جديد كشيد. ياروسلافسكى لنينتراديها
 بلوروار عقايد تروتسكى، و بینقصبودن رفتار وى رو را با يريشانى و ابهام رفتار زينوويف وري


 هيج كس با جناح مخالف اين گونه بدرفتارى نكردهاست، استالينيستها و بوخارينيستها



 نداشت؟ وى لب از لب نجنباند. حتى هنگَامى نيز كه آندريف از كنگره حق ويرّه را به كميته مركزى بدهد كه بتواند در برابر سركشان كردارى مـؤثرتر در يـيـي


 لنينگراديها بهنبرد در درون درُ خود ادامه دادند. و تروتسكى تا بايان سـخنى بـر زبـان

يادداشتهاى شخصى تروتسكى دريجّهاى بهآنحه در ذهن او مىگذشت بهروى ما


 دربارئ دشمنى تروتسكيسم با دهقانان براهافتاد، راه را براى نويويوليسمى هموار ساخت
 زينوويفيستها جنين موضعى بتيرند، اگر حه در نبرد با تروتسكيسم نقش راهر راهنما را بازى


 اميدواريهايى هنوز او را بهانتظار دعوت مىكردد.
در حيرت بود كه چرا درست سوكولنيكوف، اين مـيانهرو افـراطـى كـه مـيبايست
 ميان مسكو و لنينگراد مىگذشت. وى نوشت كه اين ضديتى كه بهطور ساختگى مـيان
 هايتخت بهيكديكر نزديكتر شوند و مشتركاً تلاشههاى عناصر پرولترى ـ سـوسياليستى را
 ابلشويكهاى راستين، عليه ديوانسالارى برخواهندخاست، زيرا سـازمان مسكـو فـطط از اين راه مىتواند از چنگال خفهكننده استالين برهد. موقعيت هنوز در حالتى از بیىباتى












بود. وى در انتظار چيزى شبيه زمينلرزهاى سياسى بود ــگسست ميان اعضاى اتحاد
 و بمراتب بزرگتر و مهمتر باشد، يديدآورد. آنگاه خطوط نيمساز چحنين تصادفى نخواهن بود و با تضادهاى اصلى ميان شهر و روسـتا، كـاركر و دهـقان، سـوسياليسم و مـالكيت



 ;خود كرده را تدبير نيستاله ليكن وى نمىتوانست براى زمانى دراز دل بهاين اشماتتا خوش كند؛ اين كار در
 كه كميته مركزى تشكيل جلسه داد تا دربارة اقدامهايى براى مهاركردن لنينغئراديها بها بها



 - وى مخالف كينستانى بود.
 محتاطانه در جست و جوى آرامساختنش بود با در آن جلسه صحنهاى غريب يديدآمد. بوخارين بهطرفدارى از اقداماتى يرداخت








1. Kirov 2. N. Popov, Oulline Histoty of the CPSU, vol. ii, p. 255.



 دموكراسى درونحزبى نيست. تروتسكى اين نكته را انكار نمىكرد، ليكن عـقيده داشت كه استالين بىگمان بهتر از زينوويف نبست؛ و عيب كار در انضباط يكـبارحـهـ و اتـفاق آرايیى است كه استالين و زينوويف هر دو تحميل كردهاند. و فقط بدين ترتيب امكانيذير ترديدهاست كه دو سازمان از بزرگترين سازمانهاى مسكو و لنينگًراد، فطعنامههاى انى خود
 مخالفت با انضباط كاذب نداشت؛ و بوخارين را مخاطب قرارداده كفت كه در تلاش براى
 بيشترى مطالبه كنند، آزادى كمترى بدستآورند؛ و نتيجه ترفت كه كسانى كه دموكراسى درونحزبى هستند در حقيقت بدترين دشمنان اين آزادى بشمارمى آرمى آيند، ور


قرارنگيرد.
در حالى كه اين تبادل عقيده (محرمانه) رقتانگًيز، ادامه داشت، استالين اين اميد راكه تروتسكى را عليه زينوويف و كامنف بهبازى بكشاند ازدستداداد. وى شايد زودتر از از تروتسكى تشخيص دادكه دو جناح مخالف بايد دست در دست يكديگر نهند. بنا بر اين


 رهيافتن تروتسكى بهاين حوزهها مىشد. جون وى در آن روزها در جمع دان دانشماند
 ترجيح مىدهدكه در برابر بورثووازى حرف بزند تا در بر برابر كارگران. مبلغان رسمى، ديگّر
 دو مى شوراندند، و با ايما و اشاره مىرساندند كه تصادفى نيست كه رهبران هر دو گروه


ميان سوسياليسم بومى و اصيل روسى، و سوسياليسم بيگانه است كه قصد منحرفكردن نوع اصيل را دارند. تـروتسكى در نــامهاى ديگـر بـهبـوخارين، مـورخخ جـهارم مـارس، شـرح آزارهـا و
 ضديهودى سخنان مبلغان تأملى كرد. و، بهاميد آنكه بوخارين را تحريك كــند، نـوشت: رمن فكر مىكنم كه آنحֶه ميان ما اعضاى دفتر سياسسى بيوندى بوجودمى آورد كافى باشد تا بآرامى و از روى وجدان بهحساب واقعيتها برسيمه: آيا راست است، آيا

 جلسهای در دفتر سياسى مطرح كرد. اعضاى دفتر سياسسى شانه بالا انداختند و وانمود
 بوخارين از خجالت سرخ شد؛ اما نمىتوانست با همكاران و همهيـمانان خود درافتد. بههر حال، در اين مرحله، اتماس خصوصى، او با تروتسكى بيايان رسيد.

تصادفى نبود كه مبلغان نـغمه ضــديهودى سـاز كـردند: اوتـلانوف آنـان را تـعليم









 اسوسياليسم در يك كشور، جوهر ايدنولوريك آن بشمارمى آمد. راستى راكه در ميان مخالفان شمار يهوديان جشمگير بود، اتر چه اينان در آنجا

با بهترين روشنفكران و كاركران غيريهودى بسرمىبردند. تروتسكى، زينوويف، كـامنف،

 (جذبشدها و روسشده بودند و با دين مـوسى، هـمجون هـر ديـنى، و بـا صـهـهيونيسه،


 زبان بوخارين ـ آهنگى غيرصادقانه داشت. ليكن بلشويكهاى يهودىتيتبار كمتر از هـمهـ


 فروباريد. آرمان اسوسياليسم در يك كشورا براى آنـها نـبود. عـمومأ يـهودى هـيشرو يـا


 بشريت يكى شمارد. از اين رو بهنحوى خاص آسيبيذير مىشد و آن هـي آنگامى بود كه با
 فرويد، روزا لوكسمبورك و تروتسكى، جملتى دجار تكفير، تبعيد، قتل جسمى يا روحى وـى شدند؛ و نوشتههايشان بهآتش كشبدهشد.

 ديكر، كاردهاى سـفيد دربار: تبار بهودى نرونـي






 رمنـون شُدهاند.....



 و كامنف، كه مانند تروتسكى هنوز عضو اين كميته بودند، حاضر بهاحنين كارين كارى نبودند



 كنگّرة آخر شك كنند: مگر آنها، بههمراه استالين، در انتخابات تقلب نكرده و آدمـهاى





 تقريبأ بهمعناى اعلان جنگّ داخلى بود.
 اختيارات و حقوق لازم، فرماندهى عالى كمون شمال را بر عهده گيرده، زينوويف جارين جز تسليم نداشت. تقريبأ يك شبه همه گروههای محلى سازمانهاى گوناگون آنها، و همه منابعى كه جناح مخالف مىتوتوانست تا آن زمان از آ آنها
 دو تن از همكاران زينوويف نيروهاى مسلح لنينكراد را در كنترل خود داشتند: لاشويجه






بهعنوان كميسر سياسى پادكان و حوزه نظامى، و باكايف بهعنوان رئيس كـ هـ الو. اين هر
 حكومت مركزى باقىماند. فاجعهاى اخلاقى دركّرفت. تا زمانى كه رهبران جوشن

 بلشويسم، نخستين كسانى بودند كه آنان را ترك گفتّند. زينوويف سالهانى تمام




 مخالفان سهيمر بودند، احساس خوا خود را اغلب براى خود نتاممىداشاشتند: مـيزان بـيكارى


 بتدريج دريافتند كه همه درها بهرويشان بسته استا
 اميدهايى كه تروتسكى در روزهاى برقرارى كنگرئ جهاردهر


 حوزههاى مسكو برنخاست. ماشين حزبى با كارايى مركّبارى كار مىكرد، هر مقاومتى را



 خواهندنهاد، درست روى بيدارى سياسى در صفوف حزب حساب كردهبود. زينوويف و













 با يكديكر حرف نمىزدندند














بهعنوان ياران سباسى ظاهر كشتند. تنها در اين زمان بودكه آن سه مرد بهطور خصوصى با يكديكر ديدار كردند ـبراى دا
 اعترافهاى حيرتآور، آمبركشيدنها، دلوايسيها، هشدارها و نقشههاى بر از از اميد. زينوريف ديا
 سبب شد تروتسكى را بهعنوان دشمن ديرينهُ لنينيسم محكوم كنند. اعتراف كردند كـر كه

 ياد حزب آورد، و بهشهرت آنان لطمهاى شديدتر آر زد
 يودى كه خود تنيدهبودند -و راه اعتقاد و عمل جدى و و صار وادقانئ سياسى را با بازيافتهاند.

 استالين را درمىآوردند؛ ولى سيس ساخت و واخت خـى خود با او را با با جنان ترس و لرزى خاطرنشان كردند كه انسان كابوسى را بيادمى آورد. حيلهگرى، فساد و قساوت استالين را



 از جوانان باحرارت تروتسكيست دست بهانتقام بزند. بـىتمان، زينوويف و كامنف آهنگ آن داشُتند كه استالين را خراب كنند و بهتروتسكى بفهمانند كه بر استالين تأثير مهار
 سال بعد در تصفيههاى بزرتى بهياد آنها افتاد. براستى دشوار بودي آهنگى مانند تحريكات خونين دربارى در كرملين تزارهاى كذشته داشت، باريا با تصورى از

 بود؟ زينوويف و كامنف حكايت مىكردندكه استالين بهجزّ و بحث بر سر عقايد علاقهاى

نداشت ـآنچهـ با آزمندى در طلبش بود قدرت بود. ليكن آنجه آنان توضيح ندادند آند اين بودكه آنان، اكر آنچچه را میىفتتند راست بود، جكونه توانستهبودند آن همه مدت يار يار او

باشند.




 جنان آسان بهشادمانهترين خوشباوراه راوي مبدل كردرد.













 بيكمان هيج حيز آسانتر از اين نخواهدبودكي اسر استالين را الز ميدان بيرون كنند و حزب را را زير رهبرى مشترى خود قراردهند.'




تروتسكى سر تكان داد. در خـوشبينى آنـان سـهيم نـبود. طـعم شكست را بـهتر
 افتاده و او را بهوادى فراموشى فرستادهبود. وى نتگرشى عميقتر بهرويدادهايى داشت كر كـر كا



 فراموش كند. اما در كذشت امساك نكرد؛ و كوشيد كه اعصابشان را براى نبردى انى طولانى و

دشوار قوى سازد.
او خود نوميد نبود. نيز باور داشت كه در اثر آشتى آنان حزب بهحركت درخواهو
آمد. زينوويف و كامنف آمادگى خود را اعلام داش داشتند كه علنا
 برابر، وى نيز آماده بود اقرار كند كه اشتتباهى مرتكب ترا


 احترام مىگذاشت. مشهور بود كه بيوه لنين با آنان همدلى مىكردي





 داراى نيروهايى بمراتب بااستعدادتر و اعتبارى بسيار بيشتر از گروهى مىشدكه دور و و بر



R. Fischer, op. cit, pp. 5478 خوامبمبشد.

## 1. Evdokimov

استالين و بوخارين راكرفتهبودند. و، بهرغم همةٔ اينها، بيداريى سياسى، اكر جه با تأخير،














 جشن شرابى شركت كرد كه در كنار رودخانه ودر آ




 بازگشت، بى آنكه تبش فرونشستهباشد قصد هايه و اساسى داشتهاست يا نه.

## 1. Kuzmyenko 2. Weder



جلد دوه، م r\&q.



 انگگلستان، اعتصاب ديرياى كارگران معادن جديد بهاعتصاب همكانى انجاميدهبود. رفتار احمقانءٔ كمونيستهاى لهستان تا حدى پيامد اوضاع
 حزب كمونيست لهستان در مقياسى كوحكى همان سـيـا
 كومينتانگَ كتاب انتكلستان به كبا مىرودو وا را تأييد كرد؛


 شوروى عرضه شدهبود خوددارى مىكردند




 عميق بدان بستهبودند.



 יبولونيوس كيترنه، است،. بإيكانيها.

## 1. Chiang Kai-shek 2. Kuomintang

r. ترونسكى در زندكى من مىكيدكها اين تأيد خيلى نبل از آن كه انتظارش را دائتـت حامل آمد. زندىى من، جلد
ددץ، م rVY.

 آلمان، فرانسـ، و لهستان، رأى داد.

تازه بس از بازگشت تروتسكى، او و دو عضو پيشين اتحاد سهگـانه دستانـدركار اتحاد گروههاى خود شدند. اين كار آسان نبود. نخست اينكه تروه تروتسكيستى يراكنده









 خواهدشد؟ در اين صورت ما خود را تسليم تعقيبكنندكانمان كردها
 سركش خود را بهيذيرش ائتلاف متقاعد سازد. طرفداران زينوويف كمتر از اين مـبهوت
 رهبران خود را بهخاطر دتسليمه در برابر تروتسكيسم، سرزنش كنند. زينوويف و لاشويج
 ندارند. اين اعتراف بايد حتماً لنينگراديهاى بينوا را تكان دادهباشدي، زيرا
 حتى هنگّامى كه اكراه متقابل از بين رفت يا فرونشست و دو كرو كردند، طرفداران هر دو تروه همجنان احسـاس مــكردند كـهـ بـهوصلتى نـاجور تــن در دادهاند.

در ميان رهبران نيز حرارت اوليه رو بهسردى نهاد. زينوويف و كامنف شروع كردند
 حاكم بهگسستى ترميمنابذير بكشانند. از اين اتهام كـه ادر بـرابر تـروتسكيسم تسـليم

شدهانده حالتى ناخوشايند مىيافتند. آنان، يس از اعتراف بهايـنكه در حـق تـروتسكى ناروايى كردهاند، اين نياز را احسـاس مـيكردند كـه آبـروى خـود را حـفظ كــنـند؛ عـلاقه داشتند كه افتخار نيمهاصبل النينيسم نابه راكه در آن غوطه خوردهد

 حمايت كردند كه كمينترن بـدانـان آمـوختهبود كـه بـراى آن آن اديكـتاتورى دمـوكراتـيكـ


 جندان اهميتى نداشت، ' در مورد حين در سال بعد يـدريى عــنـوان مـى شـد. ايـــان از بى بروايی تروتسكى در حمله بهشوراى انگليسى - روسى، و اينكه مى هيج هدف سوتسندى خدمت نكردداست و بايد منحل شود، نيز يكه خوردند. زينوويف حاضر بود كه از دفتر سياسى و كمونيستهاى بريتانيا بدان سبب انتقاد كند كه با رهبران اتحاديههاى صنفى بريتانيا اخخيلى گرم گرفتهبودندء؛ اما نمى خرا






 انگگليسى - روسى حشَهبيوشد. از اين راه براى تروتسكى ممكن شد كه در مسار دائل ديگر تا تا حد وسيعى بهتوافق دستيابد.
نبرد، تا حدى بهابتكار استالين، در نخستين روزهاى ماه رُونّن آغاز شد. بـىدرنـت
 بهمقابله با تروتسكى برخاست: تروتسكى بـظاهر بـــنـانحوى نـامجاز ابـا


دوبجر، در نـُّرئ Les Temps Modernes دوران جلديد، مارس 1401

كشاورزى استه، نيت بد و شكستگرايى خبيثانهاى را بيان مىكند.' تروتسكى، تا آنجا
 سياسى نوشت و متذكر شد كه حزب، اتر عميق و صادقانه تغيير نكند، روزى از خواب برخوامدخاست و خود را زير سلطه آشكار خودكامهاى خوا خوامد امدديد. بدين ترتيب وى بهنبرد آشكار با استالين دست زد. وى آن لحـظه را كـاملأ تـنها
 را در آن نقطه از زمان بياغازد. بههر حاله سالهاى صبرِ آرام و خاموش او او سيرى شدهوهود.
 استالين بيهوده بودهاست، جون لنين تروتسكى را از آنها برحذر داشتهبود. وى حاضر آر بود با زينوويف و كامنف سازش كند تا آنها را در موضعى عليه استالين آماده نتَاهدارد؛ ليكن آماده بود بدون آنان نيز نبرد را آدامه دهد. دشمن آشتىنايذير خود را برا برانداز كردهبود، و
 زيستهبود. اينك آن روز دررسيده و كار از كار كذشتهبود.





## $\Delta$

## 19FV نبرد سرنوشتساز: 19Y9

اجناح مخالف متحدا در حدود هجده ماه با استالبنيستها و بوخارينيستها بيكار

 كردنهايى ساده بحسابيمى آمد. خستگى















البته رهبران ديكّر نيز، شور بسيارى كه سرجشمهٔ قدرت خارقالعاده معنويشان از


 كردمبودند: مساله بر سر سرنوشت ورين 18 ميليون انسان، و آينده و سرنونوشت كمونيسم در ارويا و آسيا بود.


















 سستى حالت تودةٔ مـردم را دريـافت. هـيـج كس بـبش از تـروتسكى از ايـن حـالت رنـج


نمىبرد: او همه تندر و آذرخش خود را در خلأ رها مىكرد.
 جلوه مىكرد واقعى بنظرنمى آيد. برخی از مسائل عـير عمده، بهمحض آنكه دعوا سيرى شدر، هيأت خود را ازدستداد و محو شد؛ و بههمراه آنها شكافهايى نيز محو يا ير شدكه عميق و عبورنايذير مىنمود. استالين، بىمحابا و شديد، تروتسكى را بهعنوان دشمن دهرانيانيان


 بود، بر همين منوال بود؛ حون استالين سيس خود را با سرعتى نفسگير بهميان برنامة
 در طى اين پيكار، اكثر جهرههاى دركير در آن در برابر ما جنان جلان جلوه مىكنـند كه


 بتوانيم انگگيزههايشان را تشخيص دهيم. هر يكـ از اين مردان كاملأ در امور روزمــره يـا يـا لحظه غرق مىشود، و كاملاْ ناتوان است از اينكه از آن حد فراتر رود و مصائب فردا را را از از


 مىشوند و نايديد مىكردند. اينان بهصورت قربانيان درمانده اوضاع و احوال درمى آيند.

 خصومتى جاودان تا بايان رو در روى يكديگَ قرارگرفتهاند - تروتسكى و استالين.
 هواداران خود بود. مأموران خود را بهشاخههایى حزبى در مسكو و لنينگراد مى دفرستاد تا تا
 رسمى شهرت داشتند؛ و اينان مـى بايست در درون گَروههاى مـخالف قـرارگـــــرند و در

حوزههاى حزبى خود با جناح مخالف همصدا شوند. جناح مخالف، حون علاقه داشت كه شبكئ تروههاى خود را بكستراند، مأموران خود را بهشهر هاى ايـالات نـيز مـى انفرستاد و



 عمل خود حساب يس بدهند. كميتههاى حزانى






 جلسات خود حفاظت كنند. اما دست دراز دبيرخانئ كل بهدورافتادگى اين ميعادگاههای



 رئيس بينالملل كمونيست، از امكانات مقام خود براى پخش و و اشاعه روزنامهها و و ارتباط گروههاى مخالف سود مىجست. سـتاد اصـلى بـينالمـلل، بـاصطلاح، بـهصورت كـانون مخالفان درآمد؛ و اين واقعيت، بىدرنگ توجه استالين را نيز جلب كرد.






كسانى راكردآورد كه حاضر بهممكارى بودند؛ ميخواست محل و مركز بزرئ ترد آمدن


 بشمارمىآمد.























كه رهبر آن بر دستگاه حزبى داشت. اين امر بهوى امكان مىداد كه در انتخابات تقلب
 يك كلام، تروه خود را با حزب يكسان شمارد. حد اكثر فقط در حدود اختيار خود، و مستقيِه و فعال، در نزاع عظيم درونحزبى دركير بودند.
"جناح مخالف متحده وجود خود را رسمأ در جلسهاي از كميته مركزی در اواسط ماه زوئن اعلام داشت.' اندكى چس از گشايش جلسه، تروتسكى گزارشى سياسى خواند كه در آن وى، زينوويف، و كامنف از كشمكشهاى كذشتهشان ابراز تأسف كردند و هدفـ مشترك خود را اين نكته اعلام كردند كه حزب را از بيدادكرى ادستگّاه، آن برهانند و در راه بازگرداندن دموكراسى درونحزبى بكوشند. جـناح مـخالف مـوضع خـود را بـهعنوان موضع "چچپ بلشويكه اعلام كرد، و از منافع كارگُان عليه دهقانان مرفه، بورزوازى "نی"، و ديوانسالارى بهدفاع يرداخت. در فهرست خواستهاى آن، افزأيش دستمزدها در صنايع در صدر قرارداشت. حكومت دستور توقف افزايش دستمزذدها را داده و اعلام كردهبود كه افزازيش درآمد كارگران مجاز نيست مكر آنكه با افزايش تـوليد تـوجيه گـردد. در عـوض، مخالفان شرايط زندتى كارگران را جــندان مسكـينانه مـيدانسـتند ــ دسـتمزدها هـنوز پايينتر از پيش از انقلاب بود ــكه عقيده داشتند كه براى ارتقاى سطح تـوليد نـخست لازم است كه وضع كارگران بهبود يابد. كارگران بايد از اين آزادى بـرخـوردار بـاشند كـهـ خواستهايشان را از طريق اتحاديههاى صنفى عنوان كنـند و، بهجاى آنكه ناتزير باشند
 دولت تبديل مىگردند، بتوانند با مديريت صنعتى بهمذاكره يردازند. مخالفان خواستار أصلاح نظام مالياتى نيز بودند. حكومت درآمدهاى خود را بهنحوى فزاينده از مالياتهاى غيرمستقيمى بدستمىآورد كه بار آنها، مانند هميشه، بر دوش فـقيران بـود. مـخالفان مىتُفتّند كه اين بار بـايد سـبكـ شـود؛ و بـايد بـورزوازي انی، را مـجبور كـرد كـه بـابت سودهاي خود ماليات بيشترى بيردازد.
 N. Popov, Outline History of the CPSU, vol. ii, pp. 274 ff مـوم زونن بطرلانجامبد. بإيكانهالى نروتسكى . YVOL JPSS v Rezolutsyakh, vol. ii, pp. 148-69 .E. Yaroslavsky, Aus der Geschichte der Komm. Partei d Sowjetunion, vol. ii, pp. 394 ff



جناح مخالف از ديـدكاهى هـمانند بـهامـور روسـتايى روىمــىـيكرد. در ايـنجا نــيز خواستار اصلاح فورى نظام مالياتى بود و مىگفت كه يكانه ماليات كشاورزى، كه در آن

 و بقئ دهقانان مالياتى تصاعدى بيردازند كه بيشترين سـنگينى آن بـر دوش كـولاكـــا باشد. جناح مخالف خواستار اشتراكىكردن كشاورزى نيز بود. از اشتراكيكردن انـرانـرا اجبارى يا همهكير يا اازبينبردن كولاكها بهعنوان طبقها جانبدارى نمىكردي
 اعتبارى دولت و بكاربستن منابع صنعتى آن تشويق شود. كار هيج يك از يـيشنهادهادهاى مخالفان جلوتر از درخواست افزايش هـ دا درصد ماليات براى كولاكها و وام وام تقريباً اجبارى



 ذخيرة سرمايهدارى صنعتى بيفزايد.







 و بيشتركردن شتاب شدهبود. اما اين قطعنامهها اثرى عملى نداشت: از طـرف دسـتَّاه

[^15]









 هر حال جندين دهه طول خواهد

















كمونيست تدوين شدهبود، شوراى همكّانى انگليسى - روسى سنديكاها بود. اين شورا از بيمانى ميان رهبران اتحاديههاى صنفى دو كشور سرجشمه كرفتهيود. اين شورا
 دهده و به كمونبستها امكان بخشد كه بر اصلاحطلبان تأثير بكذارند. از اين رو، اين بيمان
 استدلال مىكردند كه عكس قضيه روى انواهدداد: اتحاد شوروى با دوسـتـى بـا بـا رهـبران

 نتوانند دوست را از دشمن تميز دهند. تروتسكى و ـ بهميزانى كمتر - زينوويف و كامنف، حمله خود را بر شوراى انگليسى - روسى، بهعنوان نمونهاى از رهاكردن ضمنى مقاصد
 مىشمردند.
بيانيهاى كه تروتسكى در جلسهُ رؤئئ كميتهُ مركزى خواند جندان خِيزى نداشت


 اثر بيشامدى نامبمون شدت كرفتهبود. دزرزينسكى، كـه سـخت عـصبانى و بـيمار بـوده،


 مركزى نقشى بر زمين شد و جان داد.
كميته مركزى درخواست مخالفان براى تجديد نظر در طبقهبندى دسـتمزدها را







همة اين چيزها گروهماى حاكم را در محظور دردناكى قرارداد و آنها را بهموقعيت تدافعى راند؛ و اگر استالين دست بهحملة متقابل زد، بـهسبب مسـائل سـياسىى نـبود، بـلكه بـه

مناسبت انضباط حزبى بود.
 درست كردهاند، و در نتيجه از ممنوعيتى كه لنين روا داشته و و ينج سال از آن گَذشتهبود سرِيچحٍيدهاند. وى ضربه را متوجه گروه طرفدار زينوويف جناح مخالف ساخت، كه كروه
 سوء استفاده كرده و از مركز فرماندهى خـود دست بـهفعاليتهاى مـخالف زدهاستا

 أسوفسكى ' را بيش كسيد كه اين عقيده را ابراز كردهبود كه جناح مخالف بايد بـهعنوان يك جنبش سياسى مستقل مستقر گردد و بهحزب استالبن و بوخارين اعلان جنگى دهد، بهجاى آنكه „در درون، حزب رفتار يك جناح مخالف وفادار را در پيش گيرد، مبارزه را
 ليكن اشاره كرد كه اتر برخى از اعضاء از حزب نـا ناميد شدهاند و اميدى بهاصـا بـلاح آن از درون ندارند، گناه از رهبرانى است كه هر چجه در توان داش داشتهاند انجام دادهاند تا جلو هر كوششى را براى اصلاح بگيرند. كميته مركزى تصميم گرفت اخراج كند، لاشويج را از كميتهُ مركزى و كميسرى جنگَ بركنار سازد، و عضويت زينوويف را در دفتر سياسى سلب نمايد.
پی در اين نخستين ديدار رسمى، لاجناح مخالف متحده با توبيخى جدى رو بهرو شد. يعنى يكى از طرفداران آن، هر چند هم كه اتندروا كمتر شناختهشدها از حزب اخراج كرديد، هشدار تهديدكنندهاى بود. در اثر بركنارى لاشويج، دست مخار دالفـان
 بود. حون كامنف از كنگّره جهاردهمم بهبعد فقط عضو علىالبدل بود، هر دو عضو ييشين

## 1. Ossovsky

2. N. Popov, Outline, History of the CPSU, vol. ii, pp. 279-92; E. Yaroslavsky, op. cit., part ii, chapter 10; The Trotsky Archives; Stalin, Sochinenya, vol. viii, pp. 176-203; KPSS v Rezolutryakh, vol. ii, pp. 160-6
r. بإيكانيهاى ترو نسكى

اتحاد سهگّانه از حق رأى در دفتر سياسى محروم شدند: و از رهبران جناح مخالف فقط تروتسكى عضويت خود را حفظ كرددبود. زينوويف، بهثكرانه نقشى كه در دفتر سياسى داشت، رياست بينالملل كـمونيست را بـر عـهده كـرفتـبود؛ ايـنـك تـصورنايذير بـود كــهـ
 استالين بود كه جرأت كرددبود مردى را بركنار سازد كه اندكى بيش بسيأرى كسان او را
 موازين قانونى انجام داد. ييشنهاد بركنارى زينوويف، چنانكه بايد، قبلاْ بهكميته مركزي ارائه شدهبودكه بتنهايى اجازه عزل و نصب اعضاى دفتر سباسى را داشت، و با اكثريتى بزرگ بتصويب رسيدهبود.


 اعتدال نشاندهد، وضع خود را محكمتر خواهدكرد. وى از راه مقابله تدريجى با مخا
 مىزد. در آن زمان او از بيانيههاى اصولى و مناقشههاى سياسى مخالفان يا تـاه الـاهرات اعتراضآميز آنها در كميته مركزى يا دفتر سياسى ترس حندانى نداشتى آن از آنجه سران
 بهمطبوعات رخنه مىكرد. تا زمانى كه جنين بود و ائتلاف حاكم همبستگى خوى خود را حفظ مىكرد، مصافهاى لفظى در دفتر سياسى و كميتهٔ مركزى براى مخالفان نتايجى ملموس ببارنمى آورد.





 اتومبيلسازى مسكو و تعميرگاههاى رامآهن برگذار مىشد. اما رهبران جناح مراح مخالف در تلاشهاى خود براى شكلدادن افكار حزب از هايين بختى نداشتند و فقط مىتوانستند

بكوشندكه از بالا بر سياست تأثير نهند. ماشين حزبى بدانان يششدستى مىكرد. آنان، در


 براى سخنران ناممكن بود صداى خود را بهگوش شنوندگان برساند. تـروتسكى، يس از از




 مخالفان بهافكار حزب دحار شكست شدهاست است
استالين پس از آن لاف میىد كه اعضاى معقان













 كوتاه آمدهاند. اينان در ماه زووئيه از توجه بهاين دراين درخواست قاطعانـ


استاليـن و بوخاريـن ملتفـت شـدنـد كـه مـخالفـانشان نــرديكـ است كــه بــهتودههـاى


 يافتهاست، اگر حه اين بهبـود در اثنـاى دو مـاه پديدنيامـدهبـود و نمىتـوانست


 برداشت. وى هنوز بههيج وجه براى صنعتىكردن صددرصد آماده نبود؛ ولى در تــدوين قطعنامهها و اعلاميههايش بسيارى از جملهبنديها و حتى تمامى عبـارات تـروتسكى را اقتباس مىكرد.
خطوط سياست دهقانى حزب نيز بههمين سان محو شد. استالين مدعى بود
 دهقانان متوسط اختلاف نظر دارند. اعتراض عليه كولاكها در كنغره جار جهاردهم كار خار خود را

 دهقانان مرفه را بدستآورد. در عقيدهٔ بلشويكها تغييرى روىدادادهبود: دوباره كولاكها را را


 اينكه امور بهتر شدهباشد. سياست رسمى، كه در ميان چكـش و ســندان



 مىكوشند حزب را بهنزاعى با ميليونها دهقان متوسط بكشانند، و يـيش از هـمه بـا آن موريكهايى كه استثمارگّر نيستند و بدين سبب بستگى آنان بهمالكيت خصوصى بیزيان است و حسن نيت آنان شرط اساسى ييوند ميان برولتاريا و دهقان است.

 خويش درآمد بخورونميرى كسب مىكرد در هر حال نمىتوانست در حل مسألة تـغذيهٔ








 سر خود را در راه جناح مخالف بر باد ندهند.

 مىىتيزد. خستكى توده و ترس آنها از تجربههاى خطير دير، زمينه دائمى مبارزه را را تشكيل مى داد. استالين، هنگامى كه درصدد توجيه سياست خارجى خود برآمير آمد، از اين خستگى

 از شوراى انگليسى - روسى سنديكاها دفاع مىكرد كیفت:

تروتسكى در سياستّ زُستهاى جنجالي خود... انسانهاى ملموس، كاركران زنده و و واقعى






 كــاورزى سرمايبدارى راكمامعبت جلوه ممديند.




در كنار هم نهادن صلح برست ـ ليتوفسك و شوراى انگليسىي - روسى يكسره نابجا
 مخالف براى رعايت حال زينوويف اصرارى بدين كار نداشت ـ بههيج وجه نمىتوانست اتحاد شوروى را در خطرى قراردهد كه در طى بحران برست ـ ليتوفسك وجود داشت. آن اتهام، هنگًامى كه از سوى بوخارين عنوان شد، مستخرهتر مـينمود: در سـال 19111 وى ستخنگوى جناح جنگگطلب بود كه بازی را فقط هنگّامى باخت كه تروتسكى، كه رأى او در حكم زبانهُ ترازو بود، بهنفع صلح رأى داد. ${ }^{〔}$ اما جه كسىى جزئيات آن فاجعهُ بـزرت را مـىدانست و چــه كسـى آن را بـخاطرمىآورد؟ حـافظة حـزب بـلشويكـ بـهتر بـود؛ يس ترساندن حزب از "رُستهاى قهرمانانةه تروتسكى هر جه آسانتر افتاد.
 يك كشور، كوش مىداد. بـراى او فـوقالعـاده دشـوار بـود كـه دربـارة ايـن مسأله داورى بايستهاى بكند. اين مناقشه، اكـر در بـاتلاق انـحرافهها و سـفسطهبازيهها غـرق نـمـىشد، مناقشهاى بين دو مكتب اقتصادى بود: يكى تصور مىكرد كه اساختمان سوسياليسمهِ در درون يك نظام دربستهُ ملى و خودكفا امكانيذير است، حال آنكه ديگرى آن را در متن گّستردهترين تقسيهم كار بينالمللى تحقونایذير مىشــيرد. فقط باسوادترين اعضاى حزب مىتوانستند بحث را در اين سطح تعقيب كنند. تودهُ حزبى نمىتوانست درك كند كه چرا زينوويف و كامنف تأكيد مىكنـند كه منابع درونى روسيه، اتر چجه براى پيشرفت جامعه بهقدر كافى فراوان است، براى استقرار سوسياليسم تمامعيار كفايت نمىكند. از استدلال تروتسكى، كه در لايههاى عميقتر فلسفه ماركسيستتى ريشه داشت، چـيزى از ايـن هـهم كمتر دستگيرشان مىشد. وى عقيده داشت كه اگر حه انقلاب سوسياليستى ممكن است يك چـند در مرزهاى يكى كشور محلود بماند، سوسياليسم در جههارچوب يك دولت ملى تحققیذير نيست، هر چحند كه بهگّستردگى اتحاد شوروى يا ايالات متحد امر يكا بـاشد. ماركسيسم همواره سوسياليسم را بهعنوان اجتماعى بينالمللى مىانگاشت، زيرا بنا را بر

[^16]> 「. رجوع سُود بهيلمبر مسلح، نصل بازدمم.

اين مـىنهاد كـه تـوسعه جـامعه از لحـاظ تـاريخى بـهمقياسى هـر جــه بـزركّتر بـهسوى


 درون مرزهاى ملى بمانند؛ اينها حتى در نظا
 شد. 'ماركس، كه از اين حيث شاتر رانرد باوفاى آدام اسميث كمونيست نوشتهبود:

صنعت جديد بازار جهانى را بوجودآوردهاست.... [كه] بازركانى، كشــتـرانـي و و ارتباطاطات



 جانبه ملتها و وابستكى جهانى آنها نشستهاست.

تروتسكى مىیرسيد كـه يس چگگـونه مــتوانانتَاشت كـه سـوسياليسم فـطط بـر

 دستيافتهاست، ممكن نيست در اقتصادى بسته و وايسمانده بدستآيد. سوسياليسم حتى بيشتر از سرمايهدارى بهدمراودةٌ همهجانبه ملتها، وابستهاست؛ و بايد تـقسبم كـار بينالمللى را بمراتب بيشتر از آنجه بوررووازى تصورش را را میكرد ادادامه دهد؛ و در حالى كه بورروازى فقط تكهتكه و بینقشه حنين كردهاست، سوسياليسم از روى نظم و نقشه بدان
 ارتجاعى نيز هست: منطق تحول تاريخى و ساختار جـهان جـديد اريد را، نـاديده مـيكيرد. تروتسكى حتى مـؤكدتر از يـيث بـهدفاع از مـفهوم اكشـورهاى مـتحد ارويـال، بـهعنوان
 رايش سوم) بطسنترين نتانـهماى زوال آن رامـمديل. 2. Smith 3. Ricardo

بيشدرامد اجتماع جهان سوسياليستى يرداخت. نقطههاى ضعف و قوت استدلال او هر جه بودهباشند، اين استدلال از حدود دركى بلشويك معمولى بيرون بود، بلشويكى كه جناح مخالف درصدد كسب حمايت او بود. دو سال بعد، كه تروتسكى در تبعيد بود، رادك، كه بهدلايل شكست مخالفالفان مـى انـديشيد،




 درباره مسأله دستمزدها، مالياتها، سياست صنعتى، دموكراسى يرولترى، و از اين قبيل) بر اعضاى معمولى حزب تأثيرى ننهادند. در عـين حـال در اظهار نـظر رادك حـقيقتى نهفتهاست. توده حزبى خسته و سرخورده بود و بهانزواجويى رغبت ديت داشت

 باز هم مىبايست بدهند مايه تسلاى خاطر مىشود. اسوسياليسـم در يكـ كشور اه شاهكار افسانهسازيى بودكه تمامى مسير ييشروى استالينيسمر را نشانه زد و بر آن بود كه مغاك ميان وعدهها و كارهاى بلشويسم را ثر كند. بهعقيده تروتسكى اين افسانهسازى افـيون تازهاى براى مردم بود كه حزب مىبايست از تأمـينكردن أن خـوددارى مــىورزيد. وى








 ر ماه در آن نيـت)، در بايكانيهاى نرونسكى.

بهار مان انقلاب بينالمللى خدمت مىكردند، انقلابى كه استوارماندن در اتحاد شورورى براى









 اسوسيالبسمى نود درصدى، دستيافتهايم.'

بدا بهحال جناح مخالف و تروتسكى، كه تودههاى خسته و سرخورده، و نه فـقط

 آسانتر و بىدردسرترى پيش پايشان كذاشتهاست.


 سرانجام بايد از غرب انقلابزده برسد. اين عقيده موجب جريحهدارشدن اعتماد بهنفس





 دير يا زود درصدد راندن آن برخواهندآمد. هنگامى شروع بهاحساس رنجش مىى مكنند كه

Trotsky, The Third Intemational after Lenin, p. 67 . 1

ايـن حقارتُ مـدام بدانـان كوشزد شود؛ و هنگًامـي برمـىآشوبند كـه بدگمـان شوند كـهـ
 وايسماندكى روسيه را آسان مىكرفتند، براى آن انواع تـوضيحات را يـيدا مـيكردند، و
 اين برترين معجزه تاريخ، دستيابند. بنظرنمىرسيد كـهـ راهـى كـه اســتالين كشـودهبود



 يرولتارياى غرب؛ و استالينيسمه با ستايش سرنوشت سوسيا
 استقبال بيشتر مردم قراركيرد.


 در قلمرو دييلماسى و خواه در جنبش كمونيستى بهشيوهانى بسيار واقعبينانه بسـنـجد.
 جهان، بنا بر ماهيتى كه داشت، تأثير جندانى بر اعـي اعضا
 آموخته شدهبودندكه با اين ديده بنگّرند.
شيوه مكتبخانهاى خاصى كه مباحثات بدان شيوه بيش باعث مغشوششدن مساثل مىشد. براى آنكه بتوان قياس كرد، بايد بهنوشتههان الى



 است، و استالين باسخ مىدهد كه بهترين راه بيشبرد انفلاب بينالمللى تحققبخشيدن



بهسوسياليسم در روسيه است، ظرافت اين اختلاف مايه دردسرش مىشد. هر دو طرف





 باسخهاى روشن ندارد، تا اصول كهنهاش را از نو تفسبر كند، سركشيها يا ترديدها را از بين ببرد، و معتقدان را بهانضباط كشاند. براى حل مسانل روز، جستجو در در نـوشتههاى
 حال یديدآمدن بود؛ و حتى براى مسائلى كه لنين بدانها يرداختهبود مى باسخها را يافت، زيرا خودش در موقعيتهاى مـتفاوت و شـرايـط مـتضاد بـهبررسىى آنـها
 بكاربرند كه گويى آيههاى آسمانيند. آنان صفتهاى تندى آى راكه لنين در بحثثها به رفيقان


 فقط نان بهنرخ روزخور ها و دسيسهتر مها را الز اين نوع جدالها والها واهمهاى نبود. بدين ترتيب بود كه روح لنين را احضار مىكردند تا ياران و شاتردانى را سربهنيست كنند كه ايـنـك رهبرى مخالفان را بر عهده داشتند. جناح مخالف هر جه در توان داشت مى انىرد تا اين
 حال آنكه جناح مخالف بر آن بود كه حزب را اببهسوى لنينيسم بازكرداندرا







آرمان خود دفاع كنند، مىگِتندكه اين مسأله در شكل كنونيش در زمان لنين هنوز حاد

 رعايت متون محترم، آموزه تازه خود را مـطرح سـازند. امـا اســتالين و بـوخارين آرين آزادي
 نمىتوانستند بهخود اجازه دهندكه بهعنوان اتجديدنظرطلبانه _كه بى مشروعى از تعاليم لنين جلوه دهند، آرى، بهمنزله انديشهاى كه لنين خود يروراندهبود.
 مى مبايست توجه حزب را از أن منحرف سازند و مناقشه را بهزبانبازى و مته بهخشخاش


 شرح داد. ليكن سبك اين مناقشه بهبطن آن رويدادها تعلق دارد: تكرار و يكنواختى در



 راستانديشانه خود را بهضرب حماق در مغزها فروكنـند.
 بهرو شد كه جناح مخالف مىكوشيد آزاديى را بهحزب يادآور شآ


[^17]



 سنتگروى كير كردمبود كه جرأت نداشت صدايش راي را عليه ممنوعينى بلند










 باشد.







 بهدرمانش نيست؛ و جناح مخالف بايد از شكست خود درس عبرت بيانيا باموزد و سرانجام

بهعنوان يك حزب مستقل استقرار يابد. اين نظر، كه معمولاً مال كسانى بود كه از تبار جناح مخالف كارگرى يا دسميستها بودند، بتدريج در ميان طـرفداران تـروتسكى نـيز
 مدافعان احزب جديده مىكوشيدند كه موضع خود را بر اساس دلايل گّستردهتر توجيه



 استثمارگرى درآمدهاست كه زحمتكشان را از ارث محروم ساخته و ثمرات انقلاب را از از

 بابوف و اتوطنة همتايان، او درصدد برافكندن بورزوازى چس از ترميدورى برآ برآمده بودند. نه زينوويف و كامنف موافق اين عقيده بودند نه تروتسكي. براى اينان اتـرميدور

 نه يك قدرت اجتماعى مستقل، بلكه صرفاً زائدهاى انگگلى بر بيكر دولت كاركرى است. ديوانسالارى، جون از حيث اجتماعى و سياسى از عناصرى ناهمكون تشكـيل گـرديده
 برابر بورروازى انبه و دهقانان سرمايهدار تسـليم شـود و بـا هـمدستى آنـان مــناسبات
 نيفتادهاست، يعنى دستاوردهاى اصلى انـقلاب اكـتبر هـمتِنان هـابرجـا استا است، و اتـحاد شوروى را مىتوان بر حسب ماهيت كشورى كارگرى دانست، و حزب كهن بهشيوه خود
 حزب بگَلدلد، بلكه بايد خود را همحِنان متعلق بهحزب بد بداند و از انحصار بلشويكى قدرت با نهايت وفادارى و عزم دفاع كند.
نتيجه اين مىشدكه حز حزب نمى كسبكند. ليكن در درون حزب نيز مجاز بهكسب حمايت نبود. اين محظورى حلناشدنى
 آزادى عمل خود را در حزب در آينده حفظ كند، خاصه يس از تها تهديد بهاخراج استالين، مىبايست كوتاه بيايد. در اينجا ميان طرفداراران تروتسكى و زينوويف اختا





 نگّهدارند. نمى خواستند با كسانى سروكار داشتهباشند كه انـحصار سـياسـياسى بـلشويكى را
 استالين و بوخارين را، دست كم بهطور موقت، مسكوت گَذارند. چنـين مىنمود كه اكثر
 داشتند؛ و تندروان در بين اينان با علاقهُ بسيار بهاستدلالهاى موافق حزب جديد كوش مىدادند.
 وى، براى آنكه مانع تسليم زينوويف و كامنف در برابر استالين گر دردد، حاضر بود بخشى از از
 انحلال جناح مخالف بهعنوان گروه اعلام دارند و از طرفداران حزب ليكن بر اصول و انتقادهاى جناح مخالف تأكيدى دوبـاره نـهند؛ و مــخالفت
 همجنان برقرار نگامدارند.


 مخالفان انتشار يابد توافق كردند. در واقع، جناح مخالف، بى آنكه هيج يكـ از انتقادهاى
 تصميمهاى كميته مركزى را بـراى خـود الزامآور مـىدانــد، هـر كـونه فـعاليت گـروهى را
 همة آنهايى فاصله مىكيرد دكه از تشكيل يك احزب

 اخراج شدمبودند.





 برسانند بخت اندكى دارند، يا هيج بختى ندارنـي















## 1. Medvedev

. C . Stalin, Sochinenya, vol. viii, pp. 209-13 .r

> بردس سـوداربن در فرانسه را انكار كردند.

گزارش ويزةاى نيز دربارء مخالفان، كه قراربود بهوسيلة استالين خواندهشود، بر دستور
 و از اكثريت خواست كه بر سر شرايط ترك مخاصر كـر كاصمه بمانند. با اين همه كميته مـركزى بهاستالين توصيه كرد كه گزارش خود را تهيه كندر





 كتاب خود بهنام پس از دركذشت لنين منتشر ساختهبود؛ و بيادداريم كه تروتسكى او را ملامت كرد و، در زير فشار دفتر سياسى، درسـتـى وصـيتنامه را مـورد تكـذيب قـرارداد. اكنون استالين نمىتوانست در يى بدستآوردن تكذيبنامهُ ديكرى برآيد؛ ليكن بدكمان
 بدكمانى بىاساس نبود. در واقع جند ماه پيش از آن فرستادهاى از جناح مخالف متن وصيتنامهٔ لنين را بهارياريس آورد و آن را بهسووارين سيرد، و سووارين اسباب انتشار انـار آن
 سووارين نبود، بلكه فكر تمامى مخالفان اين بود كه من دست بهاين كار بزنه، زيرا اولألا من


حدس ايستمن بىشك درست است. در ميان اوجدانهانى معذب در مسكو، هيج كس معذبتر از تروتسكى نبود. وى درستى وصيتنامه را منكر شده و ز زمانى ايستمن را رد

 از آنكه تروتسكى جناح مخالف متحد را شكل بخشيدهوبودن همة انگيزيزهما را براى جبران
 جهاردهم دوباره خواستار انـتشار وصـيتنامهٔ لنـين شــده و در هـر فـرصت ديـــرى ايـن

خواست را تكرار كردهبودند. اينانه مانند تروتسكى، برتر آن مىديدند كه وصـيتنامه در هراودا منتشر شود. ليكن جون اين كار عملى نبود، نمىتوانستند هروايى داشتهباشند از اينكه در يك روزنامd مههم بورزوايى در خارجه انتشار يابد - وصيتنامة لنين بههيج روى در شمار اسرار دولتى يا اسندى ضدشوروى، نبود. البته آنان مىبايست از روى احتياط عمل كنند تا رسمأ بهسرهيچى از انضباط متههم نگردند. رونوشت وصيتنامه در روزهاى خوش جناح مخالف متحد، يعنى هنگامى بهخارجه فرستاده شدهبود كه اين اميد وجود داشت كه انتشار آن براى گروههاى مخالف در احزاب كمونيست خارجه سودمند افتد و در خود اتحاد شوروى نيز با واكنشى مساعد رو بهرو گردد. ليكن وصيتنامه دير، هنگامى منتشر شد كه وضع عوض شدهبود: جناح مخالف شكستى سخت خوردهبود، خـواسـتار ترك مخاصمه شدهبود، و از طزفداران خود در خارجـه فـاصله گـرفتهبود. در זץ اكـتبر، هنگّامى كه كميته مركزى ترد هم آمد، روزنامههاى سراسر جهان پر از ایـن افشـاتـرى هيجان آلود بودند؛ و اين امر بىگمان احساسات كميتهُ مركزى را زهرآلود ساخت. اكثريت اعضا بر آن شدند كه آتشبس را ناديده گيرند و بهتأديب جناح مخالف بیردازند. دو روز بعد در دفتر سياسى صحنهأى توفانى روىداد. استالين بتازگى انظريات، خود درباره جناح مخالف را تقديمم كردهبود تا در كنگره چانزدهم خواندهشود. وى جـناح
 خــواست كــه رهــبران أن بـهاثـــتباههاى خــود اعــتراف كـنند و عـايد خـود را یس بگيرند.'تروتسكى يك بار ديگر بهشكستن ترك مخاصمه اعتراض كرد، از يـيمانشكنى
 خواهناخواه به محرومكردن خيل مردم از حقوق اجتماعى خواهدانجاميد. وى با كلماتى خشماگين از نبرد برادركشانهاى كه درخواهدگرفت، از ويرانـى قـطعى حـزـب، و از خـطر مرگبارى سخن گفت كه براى انقلاب وجود داشت. سـيس، رو بهاستالين و خطاب بهوى، فرياد زد: ادبير كل نامزد مـقام گـوركنى انـقلاب استاله رنگـ از رخسـار الســالبن بـريد، برخاست، نخست بزحمت بر خود مسلط شد، سبس از تـالار بـيرون رفت، و در را یشت سرش بههم كوفت. جلسه، كه بسيارى از اعضاى كميته مركزى در آن حضور داشتند، با همهمه بهمريختت. بامداد روز بعد كميته مركزى عضويت تروتسكى در دفتر سـياسىى را سلبكرد و اطلاع داد كه زينوويف ديگر نمايندهُ حزب كمونيست روسيه در هيأت اجرايي
I. Stalin, Sochinenya, vol. viii, p. 233 . 23 .







 اكثريت را رنجاندهاست، آن هم درست در در لحظهانى كه جناح مخالف ماني
 بودند. همسر تروتسكى اين صحنه را شرح دادهاست:








 كرده بود... فهميديم كه كسسستن جارهنابذير است.'

اين صحنه طعم حوادث آينده را پـيشاييش چشـاند: يكـ سـال بـعد پـيـياتاكـوف، بههمراه زينوويف و كامنف، مخالفان را ترك گفت. سدووا تأييد مىكند كه هماكنون نيز وى يقين داشت كه در روسيه ادوره طولانى ارتجاع آغاز شدها و طبقهُ كـارگر از حـيث
 است. تروتسكى همحنان در برابر استالين مقاومت مىكرد، اما اين كار را از روى وقار و




همبستگى با رفيقان انجام مىداد نه از سرِ اعتقاد. رهبران جناح مخالف، با اندوهى كه تريبانگير برخيشان شدهبود، تصميم گرفتند كه يك بار ديگر در راه استقرار دوباره ترك مخاصمه بكوشند: قرارشـد كـه در كـنـگره از حمله بهگروههاى حاكم خوددارى كنند و فقط بهدفاع از خود بيردازند. در هفت روز از نُه روزى كه كنگره طول كشيد در یاسخخ بهحريفانى كه لاف از ییروزى مىزدند، آنان را بهباد تـمسخر مـىگرفتند، و مـىكوشيدند كـه بـهبحث بكشـندشان، كـلمهاى بـر زبـان جـارى نساختند. سرانجام، در روز هفته، استالين بهحمله جانانهاى دستزد كـه جــند ســاعت هايیل. روايت خود را از مبارزه كفت، همهٔ جيزهايى را يادآورى كرد كه زينوويف دربـارة تروتسكـى بهعنوان دشـمـن ديرينهُ لنـينيسم گَفتـهودا، و همـهُ اشارههايـى را بازگـو كـرد كه تروتسكى راجع بهزينوويف و كـامنف بـهعنوان ؛اعتصابشكـنان اكـتبرا كـردهبود، و (بخشودگى متقابلى' راكه آنان بر يكديكُر روا داشتهبودند بـهباد تـمسخر گـرفت. وى بـا تمسخر شكست مخالفان را توصيف كرد و گُت كه فـقط شكست بـاعث شــد كـه ايـنان درصدد ترك مخاصمه برآيند تا وقت بدستاورند و مرگ خـود را بـتعويقافكـنـنـ. و امـا حزب نبايد بهمخالفان فرصت نفسكشيلدن بدهد: دبـايد بـهنبردى... قــرتمـند بـا عـقايد نادرست مخالفان دستيازد... بىاعتنا بـها يـنكه جـملهِردازى آنـان چحـه قـدر "انـقلابى" است،، تا آنكه مخالفان عقايد خود را ترك گويند. ته و توى زندگى تروتسكى را درآورد تا براى صدمين بار ثابت كند كه تروتسكى چحه مخالفت مزمنى با انديشههاى لنين داشته است، و زينوويف و كامنف را بهعلت پتسليهم دربرابر تروتسكيسمه؛ دستبيندازد. سرانجام، جناح مخالف را متچهم ساخت كه حزب را عليه دهقانان برمىانگيزند و بر صـنعتىشلن مبالغهآميزى اصرار مـىورزند كـه امـيليونها كـارگر و دهـقان را دسـتخوش فـقر خـواهــد ساخت،، و بدين سبب شيوه آنان بهتر از روش سرمايهدارى براى صنعتىشـلـن نـيست. بانى آيندهُ صنعتىشدن و اشتراكىكردن اجبارى گفت كه وى و هـمگّنانش فـقط از آن شكلهايى از توسعةُ اقتصادى استقبال مىكنـند كه مستقيماً در رفاه مردم سهمى داشته باشد و كشور را از تكانهاى اجتماعى مصون بدارد؛ و عاقبت بههمه اين دلايل از كنفرانس خواست كه مخالفان را (يكصدا محكوم كنندا.' سرانجام هـنگامى كـه رهـبران جــناح مـخالف سـربرداشـتند، نـمايندگان مـتوجه لحنهاى متفاوت یاستخ آنان بهاستالين شدند. كامنف، كه نخستين سخنران بود، شرحى
 مباحثه كرد. از ناوفادارى استالين زبان بهشكوه گشود كه در مدتى كمتر از دو هفته يس
 اتهام مبرا دارد كه ادر برابـر تـروتسكيسم تسـليم؛ شــدانــد. گـفت كـه آنـان فـقط بـراى مقصودى معين و محدود با تروتسكى متحد شدهاند، كارى كه لنين اغلب كردهبود. بـار ديگَر وصيتنامه لنين و ترس او از انشعاب در حزب را يادآور شد؛ اما اين سـخـن بـا باعث





 بعد كامنف در دادكاهى قرون وسطايى بر نيمكت متهمان نشستهبود. سيس تروتسكى برخاست تا يكى از بزركترين سخنرانيهايش رئر را ايراد كند: ملايم در






 وحشتيراكنى است؛ ولى آيا اين كه توليد صنعتى سال جارى آ ناآرامى نيست؟ استالين او را يك شكستكّرا خوانده و درباره دترس از محصول خوبه اوه

 رنج باشد، پايدار خواهدماند. آخرين محصول، متأسفانه، بدتر از آن بود كه همه انتظار داشتند. تفكيك و تمايز اجـتماعى دهـانان بسـرعت بـيشتر مـيشد. هـيج يك از ايـن

دشواريها فىنفسه فاجعه نبود؛ ليكن مىيايست بهنشانههاى آن بموقع توجه شود. جناح مخالف خواستار كرفتن ماليات بيشتر از اغنيا و معافيت مالياتى براى فقيران بود. ايـن خواست شايد موجه بوده يا نبودهباشد؛ اما پجه چـيز آن سوسيا





روسى سنديكاها اسوسيال ـ دموكراتيكـ، بود؟
وى از خدماتش در كـمينترن و از هـمكارى نـزديكش بـا بـا لـــين يـاد كـرده، خـاصه





 وى بهسوسياليسم در يك كشور اعتقادى نداشت و بانى نظرية انقلاب مداوم بود. ليكن چاى انقلاب مداوم بهطور ساختگّى بهاين بحث كشاندهشد: بابت اين نظريه وى بتنهايى مسؤول است، نه جناح مخالف. وى براى دادن آسودتى خيال بهزينوويف و كامنف، افزود:





 تصادمى ميان روسية انفلابى و اروباى محافظه كار را هيشبينـى كردهاست. مگُر سالهاى مداخله را خواب بودند؟ ارفقا، اگر ما زنده هستيهى، بدان سبب است كه اروپا آنجه بـود




باقى نماندهاست.
ليكن اين واقعيت كه انقلاب هابرجا ماندهاست ضمانتى بدستنمى دهد كه نزاعها با
 كشور، نيست. در حقيقت، آنان فقط با نزاعهايى تازه با شرايطى بدتر رو بهرو خواه اگر با اسرعت حلزونى' بيش بروند و بهانقلاب بينالمللى يشت كنـند. بوخارين نوشتهبود كه امناقشه در اين باره است: آيا مىتوانيم سوسياليسم را بسازيمه و بنا را تمام كنيما اكر


 مسكو كردش كنيد (خندهُ حاضران). الما من بيم دأرم كه نه هوا شما راكنار خواهد اهوكذارد

نه ميليشيا.... انقلاب ما از كى تا بهحال اين قدر... خودكفا شدهاست؟
 روسيه سركرم ساختن سوسياليسم است؟ تا كنون همه بهلنين در اين فرض حـو
 داشت.' در طى اين سالها جهان حه منظرى یيدا خواهدكرد؟ اكر در اثناى ايـن زمـان
 بود. طرفداران نظريهُ دسوسياليسم در يك كشور، آشكارا فرض بر اين مىنهنـد كه


 چنين وضعى بزحمت حهل يا حتى بيست سال خواهدياييد. فـرض دوم ايـن است كـــه
 شود و اقتصاد و فرهنگى آن برترى يابد، آنگاه بايد گفت كه ما خيلى زود آمدهايمهر، يعنى

 تمامى وضع اقتصاد جهانى، اين جشمانداز تيره بيرون از حوزه امكان خواهدبوده 1 بههر حال، نمىتوان آينده سوسياليسم در روسيه را در هرتو اين فرض نكَريست. 1. الستالين منكر شُد ك لنين جنين نظرى ابراز كردمبانـد Sochinenya, vol. ix, p. 39 ، ولى برایى اين انكـار دلــلـل جندانى نداثـتـ.

سرانجام اينكه مىتوان فرض كرد كه سرمايهدارى ارويايى در طـى سى تـا ــــنجاه
 (مىتوانيد تصور اين امر را بكنيد؟،



 سال ياراى بدستكرفنت قدرت را نخواهدداشت






 يقين نداشتهباشبم، آنكاه، البته، برای ما در صفوف حزب كـونيست جايى نخواهدبود.....

آنگاه جناح مخالف نيز بايد حزب ديكرى بنا نهد و طبقهُ كارگر را بهنبرد با دولت


 بينجامد و بهنبردى ميان دو حزب منجر شود.
 مىداده اكر جه وى ناكزير بود كه در هيجانانگيزترين لحظهها سخنـئى را مكرر قطع كند

 بىدرنت يس از تروتسكىرشته كلام را بدستگرفت، بيانكننده حالت اكثريت بود: راين يكى از فاجعيترين رويدادهاى انقلاب ما بود... انقلاب، از برخى از رهبرانش سريعتر رشد
مىكند.!'

نمايندكان، در حالتى كاملا متفاوت، بهسخنان زينوويف گوش دادنـد كـهـ دفـاعى




 مقايسه مىكند، از رفتار خشن و كينآلودكروههاى حاكم با جناح مخالف تكان مى خـوريه و تقريباً لمس مىكند كه خشونت سبعانه جكُونه، جلسه بهج


 كردند، بهمنتقدان او تبديل شدند، و بهعنوان قربانيان درماندة او جانباخاختندا از از جمله كسانى كه در اين كنفرانس خيلى شور و تعصب بخرج سركميسر سياسى آيندة ارتش سرخ، كه بـعدها مـهر خــيانت بـر او خـورد و در آس آسـتانه
 اخرابكار و توطئهكرا جان دادند؛ و حتى اوسينسكي، دسميست بيشين، كه اكـنـون بـه

 بعاستالينـــها بيوسـتا











3. Gamarnik
4. Syrtsov
5. Chubar

نظرية اسوسياليسم در يك كشورا كرويدهبود، ليكـن بـعدها بـهعنوان امـفسـد و دشـمن

 داشت، همان جا كه زينوويف دو سال يبش قرارداشت، و با شدتى بـى



 دوست راستين دهقانانِ خردهيا و نتاهبان لنينيسم مى دستود؛ و تـروتسكى را بـهمبارزه

 مسخره ممكرده خويشتنداريى كه فقط بر اين واقعيت مبتنى بود كه حزب ابيخ گـلوى

 از سه نفر حزب را ترك نخواهندكرد ـ همه انشعاب همين خواهد اهوبودال، و واين سخنان او با با
 سخنرانى دفاعى كامنف را جنين بهباد تمسخر كرفت:

هنكامى كه كامنف بهاينجا مىىايد و... مىكويد: ثاين جانب، كامنف، با تروتسكى همان

 كامنف و زيـنوويف بـهنحوى بسـيار غريب بـهتـروتسكى تكـيه مـى
 تشويت)، و آن وقت كامنف... جيغ مىزند: امن بهتروتسكى تكيه مىكنـمه. (خنده) آرى، عينأ لنـن (قهتهه)

دو سال نگذشتهبود كه بوخارين كوشيد بر كامنفى شكسته و ازباافتاده رتكيه زندا


1. 15 Konferentya VKP (b), pp. 578-601.

مطمـن و خرسند، سركرم تردستى و شعبدهبازى با سخنان لنين ــظظرية انقلاب مداوم

 احتياطكارى سياست خود و استالين مىيرداخت كه ضامن بيمان با دهـقانان مـعرفى
 قحطى در شهرها دنعره مىكشيده، مى اخواست مردم را با تصاويرى توهمى بترسانداند. حزي نمىبايست اين مزخرفات و اياوهكويى دربارهُ ترميدور شوروى، را بر آنان ببخشايد، مكـر
 نسبت بهروح، كلام و جوهر راستين لنينيسم مرتكب شدهايم بر ما ببخشاييدال و در ميان تشويق آتشبن ادامه داد:





 فرياد كنند، آنگاه البته شما مىتوانيد بهاخراج فكر كنيد.

حاضران در مجمع از اين نمايش كلبىمسلكي بركنايه مسرور بودند و از شادى در در اري يوست نمىكنجيدند. استالين از تالار فرياد زد: آفرين بوخارين، آفرين، آفرين. برای آنها

سبب اين نمايش غريب و تقريباً مرگبار بوخارين جه بود؟ بيگمان وى از سياست مورد دفاع مخالفان واهمهاى راسنين داشت. از تصادم با دهقانان، كه ممكن بود از از اين سياست ناشى گردد، مىترسيد؛ و نمىفهميدكه سياست او و استالين بهاينجا مىكشد.

 كه در اين مجمع، در بين گروههاى مؤتلف حاكم، طرفداران بوخارين دست بالا را بيدا

[^18]كردهباشند: بوخارين، ريكوف، و تومسكى از طرف كميته مـركزى سـهـ كـزارش اصـلـى را
 سياست مربوط بهروستا جانب اعتدال را نگامدارد ـ ديكر نمى توانست آشكارا بهدهقان
 انتقادهاى تروتسكى و زينوويف مىشود و دزدكى از روى كتاب آنان رونـويس مـى

 انتلاف حاكم استوار بماند و حريفانش را بهزير كشد بـى آنكه عقايد آنان را بهعاريت تيرد و مسانل را مغشوش سازد. از خود مىيرسيد كه جناح مخالف بر حسب اوضاع و احوال، حزب را تا بهكجا خواهدكشيد. اين فكر اسراياى او را بهلرزه مىافكنده كه جناح مخالف بتواند حزب را بهنزاعى خونين با دهقانان بكــاند. و بدين تـرتيب، در آن لحـظه، حــــى

 عمل و نادرستى استالين را ترغيب و تحمل مىكرد، بهاين امـيد كـه شكست مــــي براى كشور صلح بهارمغان آورد. ظرافت و ذوق و كـمالى كـه در ايـن راه ازدستمـيــيرفت بهنظرش بهاى چندان تزافى نبود كه يرداختهمىشدر
 خطيربودن گامى واهمه داشت كه دو سال بعد مى بايست برداشتهشود. سـخنگگويان آن

 ايفا كرد، بانتُ برآورد: مراه آنان راه تاراج دهقانان است، راهى تباه كننده، ممهم نيست كه

 درون اين نظام كرديد، متهم شد كه خود نظام را بهخطر مى مافكـند: بوخارين و استار دالين

 مىكردند، يادآور شدند كه لنين حتى در طى بحران برست ـ ليتوفسك به كمونيستهاى

حب اجازه دادهبودكه روزنامه خاص خود را منتشر كنند، روزنامهاى كه در آن بدون ترس






 داشتهباشند، با حزب رودررو خواهندشد، خـواهـندكوشيد از مشكــلات آن بـهرهبردارى
 ارفيق تروتسكى، يس حرا شما حق داشتيدكه اين حرف را بهمدودوف و اش اشلياينـيكوف،


 تروتسكى كشاندهشدند. اشلياينيكوف و مدودوف شخصاً در آن شركت جسـتند. جـار آناح
 بهيارى تهديدها و تحبيبها تـوانست اشــلياينيكوف و مــوودوف را مـتقاعد سـا
 سيس كميته مركزى فاتحانه اين ندامتنامة آنان را منتشر ساخت و اطلاع دارد اد كه آنها را را بخشودهاست. اين دو مرد بهجناح مخالف متحد فشار آوردمبودند كه از نظام تكـحـرّبـي سربييحند و از گروهى در داخل حزب كهن بهحزبى تازه تغيير صورت دهد. ليكن در برابر تهديد بهاخراج از حزب كهن، و برآشفته از اينكه جناح مخرا مرالفِ متحد آنان را رد دكرددبود. بهاستالين تسليم شدند. بدينسان استالين براي نراي نخستينبار موفق شد كه ندامتنامها


 بهافشاكريهايیى دربارة زندكى خصوصى لنين همسرش را مرعوب كردهاست ـــويا كفته


 كوياترين منتقدانِ استالين و بوخارين بـود، جـدايـى او زيـانى بـردرى بـر مـر مـخالفان وارد مى آورد.
اخرين فن كه استالين زد، رهبران احزاب كـمونيست خـارجـد







 وجود دارد.،

 انتقامجوييهاى بيشترى تهديد







 يورشها مىانباشتند و بـهحملهشوندكان فرصت دفاع نمى ماداند. اعضاى سـادة كـروه

مخالفان تاوان اعتقاد دلاورانه خود را مـىيرداخـتند: كـارشان را از دست مـىدادنـد، از حقوق اجتماعى محروم مىشدند، و با رفتارى رو بهرو مىشدندكا


 اندرزى جناح مخالف را بىاعتبار مىساخت ور و موجب باختن روحيهٔ كسانى مـىشد كــه اندرز را مىشنيدند؛ اينان شروع كردند به كناركشيدن و ابراز ندامتكردن.
 كه از بىعملى بهرهاى نخواهندبرد و از كارهاى نيهبند

 دربارة وضع وخيم مخالفان اظهار نظر مىكرد. بهشكست اعترافـكرد. شكست را نه تنها



 انتقادى در وجود خويش بيرورانند و قدرت داورى سياسى بدستآورند. كروههاى حاكم با خستگى تودهها و اشتياق آنان بهامنيتْ سوداگرى مى



 جور درنمىآيد.
جس چه بايدكرد؟ تروتسكى مىانديشيد كه وظيفة انقلابى ماركسيست اين نيست كه بهحالت ارتجاعى تودههاتردن نهد. در روزگّارى كه آگاهى طبقاتى آتى آنان ضعيف است،
 زيرا كه روزكار سرشار از تحول و بحران است؛ و نيروهاى انقلاب، هـم در درون روسـيه

[^19]مىتوانستند بهغليان درآيند، و هم در بيرون از روسيه. بههر حال، براى جــناح مـخالف

 آرمان خود باشد - و خواه بهسرنوشت ليبكنشت دجار آيد كه در راه هدفش بهش
 بهاين امكان دوكانه اشاره كرد؛ و با آنكه اميد آن را ازدستنداد كه شايد افر دا
 سبردهبود. ويكتور سرز ' بيادمى|آورد:

من بهبيروزى خودمان اعتقاد نداشتم و باطناً حتى مطمئن بودم كه مغلوب خوامياميمشد.






 زمستان I9Y\& I9YY با آرامشى نسبى گُشت. جناح مخالف در اثر ناهمداستانى
 زينوويف كردد؛ و جون زينوويف تقريبأ دستخوش وحشت بـرئ بـود، جــناح مـخالف مـتحد، بهاى وحدت خود را با بىتصميمى مرداخت. در ماه دسامبر رهبران آن، حتى بهاستالين




 يرداخت تا براى شنوندكانى كه ذهن بسته داشتـند ائبات كند كه پتـناقض آشــتىنايذير

1. Victor Serge 2. V. Serge, Le Towmant obscur, p. 116.


ميان تروتسكبسم و لنينيسم جيزى جز افسانه نيستا،.' هيأ اجرايى كمينترن اخراجر اجراج طرفداران تروتسكى و زينوويف از احزاب كمونيست خارجى را با بهاين دليل تأييدكرد كه






 قراردادع.








 در تفسيرهاى خود دربارة آن بكرات تجديد نظر مىكرد. وى، در اين مرحـله، اتـرميدور
I. ترونسكى در ابن فرصت كزارشى روشُنكرانه از موضع خود در برابر لنين نا IAIV داد. وى از گمغاومتى درونى؛











شوروى، را بهمنزله رتغيير جهت قطعى بهراست، تعبير مىكرد كه ممكن است بر زمينه
 نابودى بلشويسم و بازگرداندن سرمايهدارى بينجامد. تروتسكى از اين تعبير نتيجه كرفت كه سخنگفتن از دترميدور شوروى، كارى است دست كم شتابزده و و بیموقع، اما جناح مخالف مجاز است كه آرير را بصدادرآورد. يكى از عـناصر امـوقعيت تـرميدورى، بــاريـار

 مىكردند توان و نيرو گرفتهبودند.






 موضوع داشتند. همين بس بودكه بدانند ترميدوريها اگوركنان، رُّاكوبنيسم بودند و جنا مخالف، تروه حاكم را متهم مىكند كه در توطئهاى شوم عليه انقلاب سهيم است. اين شعار غريب تاريخى حتى طرفداران بافرهنـَّى بوخارين و استالين را بـخشمهمى آورد كــه

 نادانسته و از سر خستگى و عدم بصيرت چنين كردند. مردان ترميدور شوروى نيز ممكن
 برخى از طرفداران استالين و بوخارين مىشـد و اعـتمادشان را سـلب مـىـردد؛ و عـنصر

 دشمنكام و مهارنشدنى هستند يا خواهندشد.
بسيارى از بلشويكها با ناخوشدلى حس مىكردند كه اين امر مـمكن است راست باشد. اينان، بههر گروهى كه تعلق داشتند، از ارواحى كه جناح مخالف احضار كرد دهبود

هراسناك بودند؛ گفتى كه مر ده بهشكار زنده برمى خيزدا. هنگّامى كه طرفدار بوخارين يا استالين هركونه خويشاوندى با ترميدوريها را ا انكار مىكرد، انكارش از سر اعتماد بهنفسى آرام نبود، بلكه از سر رنجشى و خشـمى بود برآمده از عدم اعتمادى درونى دردي، كه بوخارين با

 جناح مخالف شبح را در خيابانهاى مسكو در حال گردش و بر فراز كرملين در حال بال
 ملى در كنار آرامكاه لنين قرارداشتند، ايستادممىديد. هيجانهاى سخان سخت شديدى كـا


 ارادهاى خاص خود دارند كه با روح و اراده او داراى وجه اشتراك چیندانى وى بايد در برابر آنها سرفرودآورد. دولت و حزبـ بهنظا






 طبقهاى معلوم نبود. حكومت و نظريهيردازان سياسى مى بايست آن را را حـدس بـزنتند، و
 مىرسيد كه طبقات اجتماعى مثل قواى طبيعى عمل مىكنند، و در واقع تا حدى نيز

 انديشهُ انسانها (دربارة خود و ديتران)، اراده و كردارشان شكـافهايـى يـديدار يـا دوبـاره


هيج جيـز دشوارتـر از تعيين ايـن امـر نبودكه كـى دوست انفـلاب وكـى دشمن آن است.




 اعلام دارند كه جناح مخالف در خدمت نيروهاى اجتماعى بيكانه است، و جناح مخالف


 بازگشت يا اصلاح بورزوايى علاقهمند بودند. طبقه كاركر بهاددستاوردهاى اكتا اكتبره وفـادار

 ضدانقلاب خواهديرداخت، و بخشى ديكر بهدفاع از انقلاب برخواهد


 واقعيند يا صرفأ يارىدهندثا

 ييشاهنگ ضدترميدوريها عمل مى




 با رهبرى حب، با ترميدور شوروى مبار مارزه كند.
نيازى نيست كه از حكايت خود پيشى بگيريم و شرح دهيم كه بيشامدها تا جـهـ

اندازه اين نظر را تأييد يا ردكردند.' در اينجا كافى است كه بهنتيجهُ عملي مهمى اشاره

 احوال و شرايطى معين، جناح مخالف حتى بايد آمادهباشد كه با استالين عليه بوخارين
 جارى است: جناح مخالف نبايد استقلال، حق انتقادكردن، و پافشارى براى آزادى درون حزبى را رها كند. بر طبق يك فرمول معروف تاكتيكى، چِي و مركز بايد جدا از يكديكر
 اين قاعده نداشت: استالينيستها و بوخارينيستها قدرت را بين خود تود تقسيمكريرده و متحد



 استالين عليه بوخارين؟ ـ آرى. با بوخارين عليه استالين؟ ـ هرگزال،

 استالينيستى ييش آمد، جز جنونى خودكشانه بنظرنمى آيد. روح ترميدورى كـه تروتس اتسكى




 زاويه افرجام كار، اتخاذ شدهباشد يكجانبه خواهدبود. تصميم تروتسكى را بايد بر زمينه


 نمىديد. تروتسكى نمىتوانست هايان نبرد ميان نيروهاى مـتخاصم جـامعـئ شـانـوروى را

امرى از بيش مسلم بداند. شبح ترميدور، جنانكه او مىديد، هنوز نيمهواقعى بود. هشت يا ده سال يس از او امكان بازگشت منتفى نبود. وى، بهعنوان ماركسيست و بلشويك،
 نبرد بسيج كند. اين كار براى تاكتيك درونحزبى وى تعيينكننده بود. اتر جيزى وجود
 بوخارين بود نه سياست استالين. در اين زمينه، تروتسكى فقط مى توانست اين نتيجه را

 عليه راست استقبال مىكرد، اما هر تركيبى از حب و راست عليه ميانه را مغاير با اصول و
 ماركسيستى مورد داورى قراردهيم، منطق خاص خود را داشت. بدبختى او اين بود كه
 خويش از ميان برد. فاجعهُ تروتسكى در وافع اين بودكه وى، در فراتر درا درد دفاع از انقلاب. بهخودكشى سياسى نيز دستزد.

در بهار IGYy نبرد حزبى بر سر مسألهاى از نو دركرفت كه تا آن زمان در مناقشها


مركز مبارزه قرارگرفت.
اين موضوع همانا انقلاب جين بود. در آن زمـان انقلاب جـيـن، كـه كسـترش آن

 شدند، و معتقد بودند كه اين جنبشها براى انقلاب يرولترى در اروبا اذخيره استراتزيكى،
 جنانحٍه از مستعمرات ساحلى جدا افتدكه نيروى كار ارزان، مواد خام و امكانات سرات سايه كذاريهاى فوقالعاده سودمند برايش فراهممىآورد، بشدت ضعيف خواهـا

 یذيرفتن آن را باز كذاشت. مبارزات استقلالطلبانه ملتهاى آسيايى را بـهعنوان مـعادل

تاريخى انقلابهاى بورزوايی در ارويا مىشناخت؛ و دهقانان و تا حدى، حتى بـورزوّازى اين ملتها را همیيمانان طبقه كاركر بشمارمىاوراورد. اما كمينترن لنينيست كوششى نكرد كه رابطهُ ميان جنبشهاى ضداميرياليستى و نبرد بر سر سوسياليسم در خود آسيال، يـــا موضع احزاب كمونيست حين و هند در برابر بورروازى اضـدامـيرياليستى، خـودشان را را بروشنى تعريف كند.


 بودند و از سنت سياسى بهرهاى نداشتند؛ حتـى ضدامِيريالبسم بـوررّوايـى نــيز تــازه در


 درصدد نزديكى بهكومينتانتى برايد. كومينتانت خود را زير آفتاب اقتدار اخلاقى سون



 كومينتانگ حمايت كنند. وى با حكومت لنين پيمان دوستى امضاء كرد، اما با بذيراندن شرايط ممكارى خود بهكمونبستهاى جين را دشوارتر يافت.' رهبرى كمونيستها را جن تو ـ شيو ماركسيسم در آسيا، اولين مبلغ بزركى آن در حين، و مهمترين حهرة انـور انقلاب جـين تـا
 دهنده، از مائو پايينتر اما، ظاهرأ، بهعنوان متفكر و نظريهيرداز، از او او برتر بود. جان شيو مبتكر بيكار بزرك عليه امتيازات نيروهاى غربى در چــين بـود. ايـن پـيـكار، كـه از
I. كزارشمى كه در اين صفخات داده شُدهامست بر منابع زير، و جند منبع ديكر استوار امست: برانتـ، سوارنس، فربنك:

A Documentary History of Chinese Communism; Mao Tse-tung, Selected Works; M. N. Roy, Revolution und Konterrevolution in China; Chen Tu-hsiu, "An Open Letter to the Party" (Militant, 1929); Stalin, Works; Trotsky, Problems of the Chinese Revolution; Issacs, The Tragedy of the Chinese Revolution; Tang Leang-Li, The Inner History of the Chinese Revolution; Files of Bolshevik, Inprekor, and Revolutsionmyi Vostok.
2. Chen Tu-hsiu
3. Mao Tse-tung

دانشگاه بكن (كه جن تو ـ شيو استاد آن بود) آغاز شد، جنان نيرويى ترفت كه مانع از آن

 كمونيست چين را تشكيل مىدادند، كسترش يافتند. وى از بدو تأسيس حزب تا چايان
 كه حزب وى از مسكو مىترفت، براى او از همان آغاز مايهُ نتَرانى بود. وى قي قبول داشت

 ترجيح مىداد كه حزب او، بيش از همكامى با كومينتانگ، نخست بر پاى خود خود بايستد.
 شخصيت، و زيركى مانو تسه - تونتى بهرهاى نداشت، زيرا مـانو در مـوقعيتهاى هـــانـانـند


 جهرهاى غهانتيز مىساختّ. مدام ايرادهايش را عليه سياست مسكو عنوان مىكرد؛ اما
 بهرغم دانش بيشترى كه داشت سياست مسكو را اجرا مىكرد.

 كومينتانگى نقش تعيينكنندهاى بازى كردند و بدينسان زمينه را براى سياستى فرانـ
 دربارء پيمان دوستى با سون يات - سن مذاكره كرد. وى، براى آنكه وظيفهاش را را آسان

 همكارى كمونيستها با كومينتانتـ را بر طبق شرايط سون يات - سـن تـضمين كـنـند. مارينگى، بهعنوان فرستادةُ بينالملل كمونيستى، در دومين كنگرة حزب كمونيست حين




در سال I9Yr شركت كرد. بهابتكار وى، حزب بـا كـومينتانت تـماس مـرفت و بـهبحت درباره شرايط بيوستن پرداخت. ولى شرايط سون يات - سن سختگيرانه بود؛ و مذاكرات قطع شد.
اندكى بعد در همان سال مارينگّ بهجين بازگّشت و بهجن تـو ـ شـــيو و رفقايش
 شرايطى، بهكومينتانت بيبوندند. جن تو ـ شيو رغبتى نداشت كه طبق اين دستور عمل
 تمكين كردند. سون يات - سن، مانند حيانگ كاى - شك پس از او، اصرار ورزيدند كه

 روسيه را كانلميكن خواهندشمرد. در آغاز سال IGYF حزب كمونيست بهكـومينتانتگ
 حفظ كرد؛ و سياستى آشكارا كمونيستى در بيش كـرفت، و نـاخرسندى كـومينتانتَ را سبب شد.
نفوذ كمونيستى بسرعت فزونى كرفت. در سال 19rه ، هنگامى كه اجنبش بزرى

 كردند كه تا آن وفت بزركترين اعتصاب در تارين گرفت، ترس بهدل رهبران كومينتانت افتاد، كوشيدند آن را فرونشانند، و با كمونبستها



 جين اخطار كرد هر جه در توان دارد براى جلوكيرى از جنـتى داخـلى بكـاربرد. رايـزنان




نداشت كه كمونيسم جينى را بخت آن است كه در آيندهاى نزديكـ قدرت را بدستگيرد؛

 كمونيست جين را بر جاى خود نشانند.
 طبقاتى بر ضد بورزوازى (ميهنهرست،، جنبشهاى انقلابى ـ كشاورزى، و انتقاد از سون

 ماركسيستى توجيه كنند، اين نظريه را يرداختند كه انقلابى كه در حرين آ آغاز شدهاست،

 وظيفه حزب كمونيست اين است كه وحدت با آن را حفظ كند، و از هر جه اين وحدت را را بخطرمىافكند بيرهيزد. آنان، براى آنكه مايهُ مكتبى و سياست خود را را بيشتر سازند، به اين نظرى كه لنين در $190 \Delta$ عرضه كردهبود استناد كردند كه سوسباليستها در انـقلاب






 انضباط سازمانى را در زير سلطهٔ ليبرالها بيذيرند. سياست استاليا كونه كه تروتسكى بعدها خاطرنشان كرد، تقليد ناشيانهاى نه تنها از سياس
 بارى، اين زبانبازيهاى مكتبى در خدمت هدفى بـود: يـــرايـهاى ايـدنونولوريكـ بـر

 كومينتانت، در آغاز سال ال ال ، بهعنوان حزب وابسته بهعضويت بينالملل كمونيستى

يذيرفتهشد و هيأت اجرايى بينالملل كمونيستى رنرال خيانگ كاى ـ شـى را با كرشمه

 در Yo مارس، فقط چند هفته يس از آنكه استاد ارتش انقلاب جهانى، او را بهعضويت افتخارى برتزيدهبود، نخستين ضرئ




 بهفرماندهى كمونيستها سازمان دهند كه، در صورت ضرورت، با با قدرت نـظامى


 تفسيرى ننوشتند ـ حتى گزارش آن را هم ند بود، بوبنوف، دسميست يـشين، را بـهجين فـرستاد تـا ســياست خـود را با بـاجراگــارارد و







 حسب اتفاق مىكرد. در مورد مسأله عميقاً نينديشيده و بهقلب آن راه نيافتهبود.







 اشارهاى علنى بهاختلاف ععايد در اين باره نكرد. بنظرمىـرسد كه بدان اهميتى بمراتب

 مىشد، واقف نبود.

 و وروشيلوف اعضاى آن بودند ــكه مىبايست درباره خط سـير ديـيلماسى شـورورى در


 بودهاست. كميسيون توصيههايش را با عبارتهاى خشك و دييلماتيك بيان مىكردن، بى
 كومينتانگ، مىكوشيد كه وضع موجود در جين را برجيند، رهنمودهايى كـي كـ كميسيون

 وحدت سياسى كشور، يعنى برافكندن حكومت چانتُ تسو - لين
 حساب مىكرد كه تقسيم چين ادامه خواهديافت؛ و توصيههايش بر اين مـحاسبه فـر ايرار


 در يى آن بود كه هر امتياز ممكنى را بـراى حكـومت شـوروروى تـضمين كــند. از ايـن رو كميسيون بيشنهاد كرد كه مقامهاى دييلماتيك شوروى بايد بين حكومت جيانگ كاى -

شك در جنوب، و چانگَ تسو ـ لين در سُمال نوعى اهمزيستى؛ بـوجودآورند و مـناطق نفوذى تعيين كنند.

 جيانت كاى ـ شكى را از لشكركشى منصرف سازند. كـميسيون آن اصـلاحيه را رد كـردر،

 منجحورى در برابر دستاندازيهاى زاین بود. بدين سبب رانى كميسيون بر اين قراركرفت

 را از نفوذ راين مصون نتاهدارد و نيز باور نداشت كه كومينتانت را يار ياراى اين كار باشد،
 شمال خاورى چين را در اختتبار داشتدباشد و سلطه خود را بر بخش شمالى آلى آن ايالت
 نزاكت، براى اين توافق آماده سازند، زيرا اين توافق ممكن بود احساسات ميهنىى را در



 انجام مىدهد، و از آن بهعنوان وسيلهاى براى جذيبكردن و يراكــندهساختن نـيروهاى الى انفلابى جنوب استفاده مىكند.
دفتر سياسى در ماه آوريل گزارش كميسيون تروتسكى را تصويب كرد. ليكن، در
 او، اين امر بايد مستقل از ملاحظات دييلماتيك شوروى باشد: وظيفه دييلماتها اين بود

 اعتراض كرد. كفت كه سون يات ـ سنيسم هماهنگى طبقات را مى ستايد؛ و و از اين رو با با ماركسيسم، كه بر زمبنه مبارزه طـبقاتى ايسـتادهاست، نـاسازگار است. هـيأت اجـرايـى

كمينترن، با انتخاب جيانت كـاى ـ شكـ بـهعضويت افـتخارى، شـوخـى بـدى كـرددبود.

 تشكيل جناح مخالف متحد بودند، بار ديكر از ادارة رسمى امور كمونيستى جين دفاع
 سياسى مىگّشت؛ و ييامدهايى هم نداشت.


 سياست حزبى را شرح دهد، امزاحمى دفـتر سـياسـى مـى وشد و خـواســتار رهــنمودهايى مىترديد. ليكن رهنمودى بدستنمىآورد و در اين باره بهملايمت ابراز نتُرانى مىكرد.


 لشكركشى بهشمال را صادر كرد. نيروهاى او بسرعت پيشروى كردند. بـر خــلاف انتـظار


 كارگران شهرى فعالترين عنصر در جنبش سياسى بودند. حزب كـر كمونيست در حان


 مىرسيد، دهقانان از نيروهاى او استقبال مىكردند و، بهيشتوانئ يارى آنان، عليه زنرالها و مالكان و رباخواران بيامى
چيانت كاى ـ شك از موج انقلاب هراسناك شد و درصدد فرونشاندن آن برآمـد.
 مجازات براى سركوبى دهقانان و مصادره مواد غذايى فرستاد. مـيان ســتاد مـركزى او و

حزب كمونيست خصومتى شديد بروز كرد. خن تو ـ شــيو، كـه ايـن حـوادث را بــهـ ايمسكو







 مركزى در كنفرانس حزبى ماه اكتبر، از نو بر اين ضرورا

 كمونيسنها دشوار خواهدبود كه تشنگّى دهقانان بهزمين را فرونشانتد. حزب كـن كمونيست حين بايد بين منافع دهقانان و منافع بورروازى ضدامراميرياليست، كه مخالف دتَركونى در كشاورزى بود، تعادل را حفظ كند. بالاترين وظيفه كمونيستها اين است كه وحدر كا
 كومينتانتَ دستبردارند. ${ }^{\text { }}$ "
 آن را سترون خواهدساختا.
كمى بعد استالين نيز، كه در كميسيون جينى كمينترن سخن مى
 اطاعت كنند، و بـدانـان هشـدار داد كـه مـبادا درصـدد بـرآيـند كـه در اوج يكـ رانـقلاب

 بهحبا تحقق یذيرفت. در ماه نوامبر حكومت كومينتانت ترميم شد و و بهصورت انتلافى
 بالاتر قرارگرفتند؛ و دو وزير كمونيست، كار و كشاورزى، وارد هيأت دولت شدند. حكومت
3. Stalin, Sochinenya, vol, viii, pp. 357-74. 4. Wang Ching-wei

تازه از كانتون بهووهان 'نقل مكان كرد. اما جناح راست كومينتانــگ بههيجِ روى امحكوم
 همت سرگرم تدارك جهارحوب ديكتاتورى خود بود. اين كمونيستها بودند كه در در درون


 مىرسيد تا كمونيستها را آرام سازد: يس از رفتن بوبنوف، مـي
 هنگامى كه جيانگ كاى _شك (كه هنوز عضو افتخارى هيات اجراجرايى كمينترن بود) در بهار I9rv در كار تدارك كودتاى جديدى برآمد كه با آن ضـدانـقلابِ آشكـار را بـراه
 بود ـ بزركترين شهر جين و مركز بازركانى آن، كه زير فرمانروايى واحدها

 كهن را برافكندند، و اختيار شهر را در دست گرفتند. جن تو ـ شيوى شور اريخت دوباره به مركز كمينترن روى آورد تا آن را از اهميت حادثه آكاه گرد آرداند ـ بزرگترين قيام پرولترى

 جيانگگ كاى ـ شكـ واگذارند. كمونيستها، حيرتزده اما با انضباط، بهايـن دسـا

 جيانگ كاى ـ شكـ دستور قتل عامى را داد كـه در آن دهـها هـزار تـن از كـمونيستها و كارگرانى سلاخى شدند كه از اينان پيروى كرددبودند.
بدين ترتيب كمونيستهاى چحينى خراج خــي



1. Wuhan
2. M. N. Roy, Revolution und Konterrevolution in China, pp. 413 ff . Harold Isaacs, The Tragedy of the Chinese Revolution, chapters 14 and 15. 3. M. N. Roy

شانگچاى نقش خون زد. استالبن و بوخارين خود را ذيحق مى دانستندكه انقلاب جين را


 آنان سياست خود را در مورد چپين بر مبناى همان حالتى قراردادند كـا

 منطقى كه سبب شدكه آنان دل ادهقان نيرومندا را در وطن بدستآ بآورند، موجب
 انقلاب جين با سرعتى حلزونى توسعه يابد، يعنى با همان سرعينى روسيه، بر طبق فرض بوخارين، مىتوانست حركت كندي
جنانكه اغلب در تاريخ روىمىددهد، اين نوع واقعبينى فرساينده و بظاهر عماريلى، چـيزى جز خيال باطل نيست. بر ارُدهاى انقلاب و ضدانقلاب با سرعت حـا ناممكن است. ليكن بلشويكها از سالها بيش كوشيدهبودند كه براى اتحاد شوروى فرصت الي نفسكشيدن بحنگّآورند. و يس از آنكه بجنگّآور دند، بر آن شدند كه آن را با براى مدتى نامعلوم تمديد كنند؛ و در برابر هر جه ممكن بود آن را قطع كند يا كوتاه سازد، غضبناك راك مى شدند. احتمال مىرفت كه يكـ سياست جسورانهُ كمونيستى در خارجــه آن را قطع
 آنكه ككشان بكزد، روا داشتند كه انقلاب جـين نـفسهاى آخـر را بكشــد و فـرصت نـفس كشيدن براى نخستين دولت كاركرى تمديدكردد.'
 عام شانگّهاى، تروتسكى بهسياست دفتر سباسى درباره جين حمله كرد. r ترديدى نيست
 بيشين او بهورود حزب كمونيست جين در كومينتانت و تجليل كمينترن از جيانت كاى



ـ شك كواهى بر اين امر است. استنباط خود او، كه در طى بيش از بيست سال يرورانده شدهبود، حتى براى يكـ لحظه بهوى امكان نمى ايدادكه استدلالهاى استالين و بوخارين را را
 جـيز مهجورتر از اين نظر آنان نبود كه كمونيستها، بدان سبب كه فـيام
 سوسياليستى خود حشم بيوشند. در تمامى مشرب فكرى تروتسكى اين نكته مندرج بورد




يس جرا وى در آن سالهاى سرنوشتساز خاموشى گزيد؟ جنانـانكه مىدانـيـيم، وى
 در نبردى نابرابر دركير شدهبود؛ و مىبايست موقعيت ظريف تاكتيكى جناح مــيا
 ماههاى نخست. سال 19YY بر مسأله حين متمركز نساختهبود. اطلاعى از اين نداشت كه دفتر سياسى در فرصتطلبى و رفتار بدبينانهاش تا بهكجا بيش رفتهبود. از اكراهى خبر نداشت كه كمونيستهاى چـين با آن بهدستورهاى دفتر سياسى گرّردن مىنهادند. روحش
 در بايتانى محرمانه نتاممىداشتند؛ با اطلاعات محرمانه ديگرى نيز آشنايى نداشت كـي

 مسأله را در محافل رهبرى جناح مخالف مطرح كرد، و دريافت كه در آنجا تقريبأ تـنـها

تا بايان 19צ8 زينوويف و كامنف ايراد جندانى بهسياست رسمى نداشتند. اينان نيز، در حالى كه بهانديشههاى اكهن بلشويكى، سال $190 \Delta$ چسسبيدهبودند، عقيده داشتند

 كمينترن بروبيايى داشت، مىبايست خود در بهكرسىنشاندن اين سياست و فرونشاندن

اعتراضهاى حن تو - شيو نقشى ايفا كردهباشد. ليكن حـتـى مـهمترين تـروتسكيستها ـ هرئوبرازنسكى، رادك، و بنظرمىرسد، يیاتاكوف و راكوفسكى هم - يكه خوردند از اينكه تروتسكى طرح اانفلاب مداوم، را در مورد حين بكارگرفت.' باور نمىكردند كه بتوان در كشورى كه از حيث اجتماعى از روسيه هم وایسماندهتر بود، ديكتاتورى برولتاريا برقرار كرد و حزب كمونيست را بقـدرترسـاند. فقط هنگامى كه تروتسكى تهلديد كرد كه مسأله را بهمسؤوليت خود مطرح خواهدكرد حتى اگر در درون جــناح مـخالف كـار بـهانشـعاب بكشّد، و فقط هنگامى كه بهقدر كافى روشن شد كه در واقع كارگُان امهمـترين نـيروى محرك، انـقلاب چحـين بشــمارمىروند و اســتالين و بـوخارين سـنـت در راه ايـن انـقلاب مىاندازند و انقلاب مدتها است كه از نفطهاى فراتر رفتهاست كه بتوان دربـارة نـظريه و آييـن (بلشويسـم كهـن؛ سخخن گفت، تازه رهبـران جنـاح مخالـف موافقت كردنــد كـه در كميتـه مركزى مباحثـهالى بر سر هين درگيـرد. حتـى در اين صورت نيز حاضر بودند عليه خود سياست رسمى حرف بزنند نه عليه فرضهاى مقدماتى آن. آمـاده بـودند بـهتعصب

 واداشته بودند؛ اما همحّنان عقيده داشتند كه كمونيستها بايد در كومينتانت بمانند و ممكن نيست كه اين انقلاب (بورزوايیى در جين بهديكتاتورى چرولتاريا مبدل گردد. اين طرز فكرى بود كه تناقضى درونى داشت و خود گور خويش را مىكنده زيرا هر گاه يذيرفته مى شد كه كمونيستهها بايست در كومينتانتَ بمانند، آنگاه غـيرمنطقى بـود كـه از آنـان انتظار رود كه بهاى آن را نيردازند.
تروتسكى بهاين بسنده كرد كه مباحثهُ جديد را در درون محدودهاى بـُشـايد كـه زينوويف، كامنف، رادك، يرنوبرازَنسكى، و پياتاكوف حاضر بههمراهى بودند. در نخستين ماههاى آن سال رهبران جناح مخالف هنوز مىكوشيدند كه اختلاف نظرشان را حل و فصل كنند؛ تنها در هايان ماه مارس زمينهٔ مشتركى را تعيين كردند كه حمله مىبايست از آنجا صورت یذيرد. اينك آنان تن بهاقدام خطرناك تازهاى دادهبودند. تـروتسكى بـه
 شانگّهاى دست بهاسلحه بردند و نيروهاى جيانگ كاى ـ شـ ها بهشهر نـهانند، وى در يادداشتهاى خصوصيش نوشت كه شاين خطر وجود دارد كه كميته مركزى، بهجاى بحث

1. رجوع شـرد بمكاتبات تروتسكى در مـال 19rA با رادك و يرنوبرازنسكى در بايكانيها.

جدى دربارئ موضوع، آن را بهنزاعى ميان جناحها مبدل سازده. ليكن مسأله بايد بدون

 اين واقعيت كه جناح مخالف آن همه دير و با آن همه خودداريهانى ذهنى بهمسألة




 استالين و بوخارين انداخت، اينها پاسخ خود را بهشكل اين پرسش دار دادند كه يس جناح


 هم ناسزاوار نبود. وانگڭمى استالين ناهمسازيهاى موجود در طرز فكـر جــناح مـخالف را برملا ساخت و از اختلاف ميان تروتسكى و يارانش نهايت بهرهبردارى راكردا اين در اين نكته تغييرى در اين واقعيت نمىدهدكه انتقادهاى مخالفان، هر قدر همركه با تأخير و نيمبند
 بهروز با تمامى جسارت و اراده نيرومند خود براى تجديد نظر در آن سياست تا وایسين


بود؛ و هشدارهايش جون بانت توانمند ناتوس خطر نسـل آينـده فقـط ممكـن است بهحيـرت آيـد از ايِنكـه كروههـاى حاكــمر در آن




 باثبات رساندند و فاجعههايى تازه بروز كرد، آنان جـون ديـوانگـان و فــطـ بـا اعـتقادى

نيمبند مسيـرى را پيمودنـد كه وى پيشنهـاد كردهـودد، اما ديگـر خبلى ديــر شـــدهبود؛ مدام مىكوشيدند كه با ريختن باران اتهامها و ناسزاها بـر تـروتسكيسم خـود را تـوجيه كنند.
نابجا نخواهدبود كه در اينجا دست كم بهبرخى از يادرميانيهاى تروتسكى نـظرى


 كمونيست كارگران را فرانمى خواند كه، دست كم در مراكزى صنعتى جـون شـانگّهاى و
 درصدد نيست كه همكارى نزديكى ميان كارگران و دهقانان شورشى بـوجودآوردئ و و بـا
 برهاند كه هماكنون تهديدش مىكند.
 كمونيست درآمد كه عنوان كردهبود كه مسأله تعيينكننده در حين ارشد و يبشرفت هر
 كننده نيست. كومينتانگ نمىتواند انقلاب را بهيروزى برساند؛ و كارگران و دهقانان بايد









 تعلق داشت و فقط حند سال پس از جنكـ داخلى بهعضويت حزب كمونيست درآمدهبود؛

 دهد. طرفه اينكه در 1 آوريل، يكى هفته يس از فتل عام شانگهای، دبـيرخـانـانه شـرقى كمينترن از او خواهش كرد كه، مانند رهبران ديكر، عكسـى را امـضاء كـند تـا بـــنشانه دوستى بهجيانگُ كاى ـ شك اهداء كردد. وى خوددارى كرد و و زهرخندى حقارتبار نثار



 دانشجويان چینى در مسكو از مناقشه خبر داشتند. استالين و بوخارين همه كار كردند تا تا حوادث راكوجك جلوه دهند، و آن را شكستى گذرا براى انقلاب حين وانمود سازند. آما
 شك خوانـدهشد، بـه كمونيستهاى چــن دستور دادند تا هر جه بيشتر بها كـومينتانتى
 كومينتانتـ حب بهنزاعى گذرا با جيانت كاى ـ شك درافتاده و ا اميدوار بود كه از حمايت كمونيستها بهرهبردارى كند. مسكو اين حمايت را سخاوتمندانه ارزانى داشت و وعده كرد كه جن تو ـ شيو و رفيقانش جون گذشته از اقدامهاى پتحريكآميز، انقلابى خـوددارى


 ييش گيرند، شُوراهاى ،كارگرى و دهقانى، تشكيل دهند، و از دهقانان شورشى جنى
 قوا حمايت كنند. در حقيقت، او مشاهده مىكرد كه امكانات اقدام انقلابى بسيار كاهش يافتهاست: كودتاى جيانگ كاى ـ شك، بهرغم أنكه رسمأكوجكـ وانمود مى شُده اتغييرى بنيادى از انقلاب بهضدانفلاب و اضربهاى خردكنندها براى نيروهاى انقلابى شهرى بود.

1. مضمون معن اين مكاتبات الز بإبكانيانقل شـدهاست.
2. Stalin, Sochinenya, vol. ix, pp. 259-60 and passim.

「. حين در كنكرهاى كى در بايان ماه آوريل بركذار كردمبود با اكراه بذيرفنـشـد.

ليكن وى معتقد بودكه چيانگ كاى ـ شك نتوانستهاست بر جنبشهای يراكنده و وريزنده
 انفلاب در شهرها مهميزهاى تازهاى تواني


 هنوز ترجيح مىدادندكه كمونيستهاى جين در درون جناح جب كمينترن بمانند، ليكن



گزارشهايى كه هيج يك علنى نشد.
مخالفت دوبارة جناح مخالف بر سر حين ترووههاي حاكم را بهتب و تاب انداخت وضع اينان وخيم بود، زيرا سترونى سياستشان هرگّز جنين عريان نشدهبود و و رهبرانشان

 سنديكاها منحل شد: رهبران اتحاديههاى صنفى بريتانيا خود را كنار كشيدند. در در قلمرو دييلماتيك، بين بريتانيا و روسيه تنشى خطرناك وجيا وجود داشت. يكى ديكّر از بزركترين


 عصبيت همكانى و ترس ملى بوجودآوردند كه در آن بسيار آسان بود كه مخالفار باريان را را به

 بهتلقين او، كرويسكايا از زينوويف و كامنف خواهـ






 سيس، در آخرين هفته ماه مه، در جلسهاى از هيأت اجرايـي كمينترن، بـحتئى را تحميل كرد. وى عليه حزب روسيه بهبينالملل روى آورد. براى انجام اين كار از حقوقى

 بيشاييش بهعنوان عملى مغاير با وفادارى و انضباط محكوم كرد. جناح مخالف نيز بهنوبة خود از اين فرصت استفاده كرد تا تمامى سياست داخلى و خارجى، هما ما در در آسيا و هم در ارويا، را بهباد انتقاد بكيرد. جناح مخالفه، براى آنكه موقعيت خود را را محكم سازد و خود را از انتقامجوييها مصون بدارد، يا، بهقول تروتسكى، اضربئ مورد انتظار را بر روى جند

 سرشناس حزبى همبستگى خود را با نظريات تروتسكى ابراز داشتند. نمىتوانست اقدامهاى انضباطى را مستقيمأ عليه تروتسكى و زينوويف بكاربرد بیى آنكه آن را شامل هشتاد و جهار نفر و سيس سيصد نفرى گرداند كـه اعـلاميه هـمبستـتى را را
 عهدشكنى كردهاند و دوباره خود را بهعنوان يك تروه مستقر ساختهاند.













 $\leftarrow$



















 رفتار مىكردند اكه كفتى نمايندكان نوعى كوماينترن' باشندا:






[^20]1. Kuomintern 2. Trotsky, Problems of the Chinese Revolution, pp. 91-2.

در حالى كه هيات اجرايى جلسه داشت، تنش ميان بريتانيا و شوروى بهنقطهاى
 حكومت بريتانيا مناسبات با روسيه را قطع كرد. استالين از اين پيشامد بهرهبردارى كردي

 كه حكومت محافظهكار انتليس تصميم كرفتهاست كه مناسبات خود با اتحاد شوروى را فطع كند. نيازى بهاثبات اين نكته نيست كه اينك قصد دارند مبارزهاى هـمعانى عـليه كمونيستها آغاز كنند. مبارزه هماكنون آغاز شدهاست. برخى حزب را بهجنت و مداخله
 تروتسكى یديدآمدهاست.... شك نداشتهباشيدكه ما خواهيمتوانست اين جبهة جديد را
 از آن بهكومينتانگـ راست بستهبود: وفقط نابينايان مىتوانند انكار كنند كه كومينتانتى





 مستقيم دادْبود. ياسخ تروتسكى اين است:




 كرد.

## 1. Chamberlain 2. Stalin, Sochinenya, vol. ix, pp. 311-12. 3. Ibid., p. 302.


 خوالسـت كه جناح مخالف را الز افترا ممون دارد.

تروتسكى در یاستخ بهدرخواست استالبن براى پشتيبانى از جناح حب كومينتانتِ
كفت:
اســتالين مســؤوليت سـياست كـومينتانتـ و حكـومت ووهـان را بـر عـهده مـىكيرد و





 بك بار با جيانى كاى ـ شك عليه كاركران و دهقانان متحد خواهندشد.

اين بتومتوها هنگامى همچحنان در كرملين ادامه داشت كه در صفحات دوردست
 كودتاى چان ـ شا

 اجرايی، كه بهوسيله استالين و بوخارين ديكته مىشده حـي مطبوعات ارسال تردده بهنحوى مسخره كهنه مىشد؛ و و استالين شتابى بخرجمىى داد تاد تا



 شوراهاى روستايى مهار كند. ولى در آن اثنا كومينتانتَ حب كمونيستها را ال از صـفوف
 كومينتانتِ حب و چيانگ كاى ـ شك نهادهـ بيامدها بىدرنت در مسكو احساس شد. تروتسكى تقريباً هر روز بـهينهانسازى I. Problems of the Chinese Revolution, pp. 102-11 11 .
2. Chan-Sha
r.

شـدند.

اخبار اعتراض مىكرد. زينوويف خواستار آن ترديد كه بوخارين، كه در مقام سـردبيرى
 اين خواست تروتسكى موافقت كردند كه كمونيستها بايد كومينتانت جب را ترك كويند. اين امر اكنون بیمورد بود، زيرا يس از آنكه كومينتانت چیب از كمونيستها گّسستهبود،
 بگسلند.
استالين در واقع يكـى از چـرخشـهاى بـزرگّ سـياسى را تـدارك مـىديد و بـهآن

 ماه زونيه بورودين و روى را از جين فراخواند و ليمونادزه'، يكى از دبيران كـومسومول
 اما هر دو عاشق اكودتاكرى، بودند، بهجان آن آنان فرستاد تا كودتا
 بوخارين، را بهصورت آدم رذل و افرصتطلبه نمايشنامه خويش جلوه داريا دادند و او را ستر بلاى همه اشتباههاى خود ساختندر اريار
استالين در داخل درباره خطر جنـت و لشكركثى ضدكمونيستى جار و جـنجالى



 سياسى كارى عاطلتر و خفتآورتر از اين نبود. آنتونوف ـ اوسينكو در پراتى بود؛ صفرف







گَسيل مى گشتند.
جناح مخالف برآشفت و كوشيد با اعتراض بهشكلهاى ينهانى نفى بلد و تبعيد، از خود دفاع كند. اين كار بيهوده بود. گروههاى حاكم هر يكـ از كوششهاى مخخالفان براى دفـاع از خـود را خطـاى تازهاى تلقـى مىكرد كه كيـنستانيهاى تـازه را موجه مىساختا. هر شكايتى بهمنزله نشانة تازهاى از نافرمانى شريرانه تلقى مىشد؛ و هر اعتراض بلند يا فقط زير لبى بهمنزله دعوت بهآشوب. طرفداران استالين و بوخارين مقاصد مخالفان را چـنان سرسختانه تحريف مـىكردند و حـتى بـزدلانهترين حـركات آنـان را جــنان اقـدام مــبارزهخواهـانهأى وانـمود مـىساختند كـه ايـن حـركات ســرانـجام بـراسـتنى بـهصورت لجبازيهايى واقعى درآمد، و جناح مخالف با نافرمانى سترسختانه، بر همهُ شكايتهاى خود اصرار ورزيد، و حتى ناله اعتراض، صداى شيبور آشوب پيدا كرد. هر یيشامدى، هر چند
 برانگيزد، خون آنان را بجوشآورد، و حزب و حكومت را بلرزهافكند.
 اسميلگا دستور يافت كه مسكو راترك گويد و در خاباروفسك"، در مرز منچورى، مقامى بيذيرد. اسـميلگا، كه در انقلاب اكتبر رهبر ناوگان بالتيكى بود، در جنـگ داخلى بهعنوان كميسر سياسى خودى نشانداد، و بـهعنوان اقَتصاددان شـهرتى نـيـكو داشت، يكـى از ارجمندترين و مـحبوبترين رهـبران در گــروه زيـنـوويف بـود. در روز حـركت او از مسكـو هندبن هزار عضو جناح مخنالف و دوستانشان در ايستگاه راهآهن ياروسلاول جمع شدند تا با او خداحافظى كنـند و بـهايـن كـونه قـربانىكردن نـهانى اعـتراض كـرده بــهتظاهرات بيردازند. جمع بخشهمآمدهبود. حنين تظاهراتى تا كنون روىندادهبود. اكنون در ميدانى عمومى، در وسط رفت و آمد روزانه يك ايستگاه بزرگُ راهآهن، تظاهراتى برگّار مىشد. مسافران و رهگّرانء مردمى كه عضو حزب نبودند، داخل تظاهركنندگان شدند و كـواه اشارههاى زمخت آنان درباره رهبران حزبى گـرديدند و فـريادهاى هـيجان آلود آنـان را شنيدند. مردم بهتروتسكى و زينوويف نيز كه سخنـرانى كردند تُوش دانـــد. در ا'ثـر ايـن اوضاع، بدرودى كه براى اسميلكا تدارك ديدهشد بهصورت نخـستينتظاهرات، هر چــند نيمه تداركى ديدهشده، عليه گروه حاكم درآمد. تروتسكى، كه بهخصلت ناجور مـوقعيت آتاه بود، سرشار از خويشتندارى براى جمـع سخنـرانى كرد. از نـزاع درونحـزبى يـادى

 خوب بهحزب مديونند سخن گَتْ
با وجود اين، تروه حاكم تروتسكى و زينوويف را متهم كرد كه درصدد برآمدهاند كه مناقشههاى درونحزبى را بهبيرون از حزب بكشانند. مخالفان سادها




 يادآور شد كه اگر كميتهٔ مركزى خطر را همان قدر قريبالوقوع مىانتًارد كـه مـبلغانش

 سازد. كفت كه فرصت اين كار در دسترس است: كميته مركزى دارد كنگّره تازهاى تدارى
 همه طرفداران عملاً تبعيدشده جناح مخالف را بازگردانـد و بـراى شـركت در آن مـجاز

بيش از آنكه خبر اين دعوت بهمخاطبان برسد، مطبوعات باز سخن از اين راندند كه جناح مخالف در حال توافقى محرمانه با امبرياليستهاى خار خارجى استى است


 ما را تحريف خواهندكرد. اكّروه استالينيست مـجبور خـواهـدشده، و خـيلى زود مـجبور


 مىگْتند. امسير استالين بهاينجا مىانجامد ـ بههمين جا با همه پيامدهاى آن. فقط

 بعد تصميم كرفت كه رهبران جناح مخالف را در برابر كميته مركزى و كميسيون مركزى


 كميتهٔ مركزى را انتخاب مىكرد مىتوانست عضويت آنان را سلب كند؛ اما اما منع تشكيل


 صادر كردند كه فقط حاوى دو نكته بود: مراجعه تروتسكى و زينوويف بهبينالملل عليه
 دادكاه، كه جملكى اعضايش طرفداران سرسخت استالين و بوخارين بـودند، جـهار مــاه تمام دليلى كافى براى صدور حكم بدستنياورد.
 از آنكه كنتره بانزدهم را فراخواند حكم اخراج حتمأ صادر كـراد جناح مخالف در كميته مركزى عضويت داشتند، بـهموجب مـقام مـى توانوانسـتند تـمامى انتقادهاى خود را از سياست رسمى، در كنگّره مطرح سازند و حتى، مانند زيـنوويف و
 حقيقت را دربارة جين فاش سازند و آن را در كانون مباحثهاى باز قراردهمند كه در در برابر



 و زينوويف ببندد. براى رسيدن بهاين منظور، نخست مىبايست آنها را از كميته مركزى اخراج كند. در اين صورت مىتوانست مطمنن باشد كه توجه هيجانآلود كنگّره بيشتر
 مىكردند كه لحن مـــدارمابش را ملايمتر سـازد.

## 2. Shkiryatov

بهدوز و كلكهاى حزبى معطوف خواهدشد تا بهفاجعهُ جــين و مسـائل ديكـر سـياسى، و
 ظاهر مىشدند ـكه بهحكـى تحقيرآميز اعتراض كنند. قـراربـود كـنـتره در مــاه نـوامــبر تشكيل جلسه دهد. و او مىبايست از زمان بيشترين بهره را بكتيرد.


 رياست را داشت ـ سولس'، بلشويكى سالمند و محترم كه برخى او را در روزگـار لنـين



 ياروسلافسكى و اشكيرياتوف، مدعيان تروتسكى نيز عضو هـيأت رئـيسه بـودند. قـاضى
 زيرا در تعصب ضدتروتسكيستى خود مبالغه كردمبود. ديتران نـيز ســتونهاى گـروهـهاى
 رسيدگى كنند. در حقيقت، وى دفاعيهاش را با محكومكردن غرضورزىى آنان آغاز كرد و خواستار آن شدكه دست كم صلاحيت يانسون تصويب نتَردد. لبكن حتى اين مردان نيز با خاطرى افسرده و تيش شديد قلب بهسراغ كار خود رفتند. آنان و متهم انـديشـهـهانـاى

 مى افكند كه: اروبسيبر، بس از من نوبت تو استاله اندكى يـش از آغاز دادرسى، سولس، كه با يكى از همگّنان تروتسكى سرگّرم گَفت و كو بود و مىكوشيد براى او روشن سازد كه نقش مخالفان جه فدر زيانبار است، كفت: راين كار بهكجا خواهدكشيد؟ شما تاريخ انقلاب فـرانسـه را مـىشـناسيد ـو و و آن انـقلاب به كجا كشيد: بهبازداشتها و به گيوتين.، طرفدار جناح مخالف پرسيد: ديس قصد داريد ما

## 1. Solz

「. بنكريد بهص 99^.

را راردن بزنيد؟ه سولس یاسخ داد: رفكر نمىكنيدكه روبسيـير افسوس مى وخورد از اينكه دانتون را ياى كيوتين مىفرستاد؟ و و سيس نوبت خود روبسبير رسيد.... فكر نمىكنيد وكه
 خونآلود را بالاى سر خود مىديدند؛ اما حنانكه كفتى بهسرنوشت خود آر سرسيردهباشند. توان ان را نداشتند كه آنجه را مى آمد از آمدن بازدارند؛ و هر يكـ، درنتـكــنان و حــتـى لرزان، كارى راكه مى بايست بكند ادامه مىداد تا فرارسيدن آن را شا شتاب بخشد.









 حاكم مصمم بودكه ابهشكار مخالفان بيردازد و نابودى فيزيكى آنان را تدارك ببيندا. به
 "ما اعلام مىداريم كه تا زمانى كه لبهاى ما را بههم ندوختهباشيد همچچنان بهانـتـقاد از رزيم استالينيستى خواهيميرداختى ايـن رزيـم رهـمه دسـتاوردها
 نداشتند كه تزار و ميهن برايشان يكى بود. آنان را متهم كردمبودند كه از محافظه كاران
 زنندكان برگردانند. استالين و بوخارين، كه از شوراى انگايسى - روسى سنديكاهاها حمايت مىكردند، در واقع بهطور غيرمستقيم بها رهبران اتحاديههاى كارگرى بريتانيا، در همهٔ امور اساسى از سياست خارجى حيار جيمبرلين


حزبى، مبلغان رسمى يرسشهاى القاءكنندهاى دربارة منابعى مالى مىكردندكه فعاليت را براى مخالفان امكانيذير ساختهاست، برسشهايى كه ابرازندهُ آن حنى است،. شاكر شما براستى يكـ كميسيون مركزى نظارت هستيد خود را مكلف بدانيد كـهـ


 بهمخالفان تعلق خاطر داشتند. زمان، زمان فرونشاندن تعارضها دالـا در درون حزبا وخيمتركردن آنها. منشا نبرد عليه مخالفان در موجِ خـيزانِ ارنِ ارتجاع استا تروتسكى، چس از بـحث و بـررسى دربـارة مسـاثل عـمدها
 سولس و يكى از اعضاى جناح مخالف صورت يذيرفتهبود، و شرحش در بالا كَذشت. گَفت كه با سولس هممعقيده است كه جملتى بايد از نو در كاهنامهوهاى انقلاب فرانسه تعمق كنند؛ ليكن ضرورى است كه از اين شباهت تاريخى بدرستى استفاده شود:

در انفلاب كبير فرانسه سرهاى بسيارى بهزير كيوتين رفت. ما نيز، انسانهاى بسيارى را را ور در اري













 درصدد باشيدكه در... فصل ترميدورى جنين كنيدا

وى در ادامة سخنانش توضيح دادكه مخالفانش اشتباه مىكنند اگر مىيندارند كه وى بدانان دشنام مىدهد. ترميدوريها ضدانقلابيان آتـاه نـبودند ـ رُاكــوبن بـودند، امـا زاكوبنهايىى كه ابهراست منحرف شدمبودنده.

فكر مىكنيد كه أنان بىدرنك بس از نهم ترميدور بهخود كفتند: بارى، اينك قدرت اتد را را


 سولس: شما كاملا حرفهاى مرا تكان انرار مىكينيد.














امروز نيز، جنين منشبانى هستند....

تروتسكى ادامه داد كه ترميدوريها نيز با فريادهاى وطن در خـطر استا بـر سـر
 منزوى، هستند، نمى فهميدند كه ضربهٔ خود را بر (عميقترين نيروهاى انقلابى عصر خودا فرودمىآورند، نيروهايى كه با انب نوا و بُنايارتيسم رُّاكوبنى مخالفت مىورزيديدند. آنـان

## $\begin{array}{llll}\text { 1. Brival } & \text { 2. Couthon } & \text { 3. St. Just } & \text { 4. Lebas }\end{array}$

 6. Loc. cit

روبسبير و رفيقان او را اشرافزاده اطلاق مىكردند ـ او مكَر نشنيديه كه امروز يانسون هم
 هستند، درست همان گونه كه استالينيستها جناح مخالف را مأموران جيمبرلينـ، رايـن كتاب جيبى جديد ييت،، مى خوانند.

بوى افصل دومه اكنون بهمشام مىرسد... رزّيم حزبى هر كس را راكه با ترميدور مـبارزه






 بياموزيم. اما آلا واقعا ضرورى اسـت كه آن را تكرار كنيم؟ (سروصدا)

با وجود اين، هنوز همه حيز از دست نرفتهبود. بـهرغم اخــتلافهاى جـدى، هــنـوز مىشد از انشعاب جلوكيرى كرد. هنوز ادر حزب ما ظرفيت انفلابى هيولاوش،، كنجينهُ
 سرمايه را هدر دادهايد، و جاى بسيارى از ان را با ببدلهاى كمبجها دادهايد... اما هنوز بخشى
 كردشهاى سريع و تند است، و صحنه ممكن است ناكهان انـان كاملاً تغيير كـند. رامـا شـما

 دربارة واقعيتها بينديشد و عقيدهاش را آزادانه ابراز دارد، آنتاه مىتاتوان بر بحران آران كنونى

 آنان بمانيه و با آن كسانى مانديم كه مىبايست از از انان جدا مى انـي



بيامبر بیىلاع
گفتهبود كه، در آستانهكار و زندگى سياسى خود، بهآينده حزب لنين مىانديشيد و آن را با سرنوشت راكوبنها مقايسه مىكرد. همين عرق سرذ بيست و سـه سال سال بعد بر او نشست.
 از اعتدال محاكمه خواهدكرد، و نخست كله شيروار ماركس بهزير گیيوتين خواهدرفت وى اكنون در دادكاه بلشويكى با جرأتى شيروار براى سر خود مبارزه مى وكرد. او در سال


 درباره زاكوبنيسم تقريبأ درست مغاير با عقيدهأى بود كه در جوانى ابراز كردمبود. وى در


 آنكه ماركسيسم در وهله اول بر آگاهى طبقاتى تودههاى كاركر تأكيد مى بیداشت. و بدين ترتيب وى در سال 190f خواستار آن بود كه بين اين دو كزينشى روشا روشن بعمل آيد، زيرا


 شده و آن شخصى قرارداشت كه دستبكار كشتن و تحقيركردن شدهبودند. ليكن اكنون



 (تعارض دو روح در بلشويسم، روح ماركسيستى و روح رأكوبنى،، تعارضى كه براى
 را تشكيل مىداد، اكنون سبب كرديد كه تروتسكى بهراكوبنيسمر با ديدهاى كاملأ متفاوت



راكوبنيسم يكانه ميشُمردند. در حالى كه تروتسكى موضع خـود را بـا مـوضع روبسـيّير مـقايسه مـىكرد و مـخالفانش را رمـعتدل، مـىانتـاشت، سـولس و ديگـران اسـتالين را روبسيـر تازه و تروتسكى را دانـتون تـازه بشــمارمىآوردند. در حـقيقت، هـمانگونها كـهـ



 را بر اين نهند كه حقانيت آنها دل و جان تماشاكران را خواهدربوده. آنان نيز بهيبرامون

 زيرا (هر كوششى براى محوكردن آن مرز اين خطر را داشت كه نيروهاى تريز




 كميتهٔ منتخب خود در رأس، كه ممكن است انقلاب... ناگهان با بالهايش آن را را آ از هـم

 زنده بماند - بىگمان راه دوم را برخواهدكزيد... و خواهدكفت: مردهسور انضباطى را برد كه منافع حياتى جنبش را سركوب مىكندايا

يـيش از هايـان مـاه زوئيـه دادكـاه حزبـى متفـرق شـد بـى آنكه دربـارة تروتسكـى و زينوويـف حكمى صـادر كردهباشد. جنين مـينمود كه اكثريـت قضات براتى آنـان همان اندازه متأسف بودند كه اروبسير برای دانتونه. اما استالين فشار مى آورد كه تصميمى
 فروياشيدگى نهايى انقلاب حين اعتبارش را تهديد مىكرد. شوراى انگليسى - روسى در آن اثنا منحل شدمبود: اعضاى بـريتانيايى آن عـليه قـطع مـناسبات مــيان انتـلستان ور

روسيه حتى سخن اعتراضآميزى بر زبان نراندند. در كشور، وحشت جنتى و هـجوم بـهـ






 تروتسكى و زينوويف نيز نزديكتر مىگرديد تا تا موضع خود را عنوان
 مى شد، غيرممكن خواهدبود. استالين مىبايست بههر قيمت كه شده ايـن فـرصت را از آنان بربايد.

 آن در خارجه، در كمينترن، مدام دشوارتر مىشد. در روسيه نيز هـمه جـيـيز حكـايت از از






 بكشايد. نمىتوانست در يكى زمان با دو گروه مخالف مقابله كند، خاصه أنكه اتر تغييرى



 كلمانسواى خود را منتشر كرد، با شدتى دو برابر بهدور و بر خود كـوفت. تـروتسكى، بـا

اشاره بهوحشت جنتى، مكرر اعلام كـردهبود كـه در صـورت فـرارسـيدن جـنـت رهـبران

 اين اعلاميهها موجب شد كه بهتروتسكى اتهام ناوفادارى و شكستگرايى وارد آيد. وى در یاسخ خود اظهار داشت كه جناح مخالف براى ادفاع بىقيد و شرط، از اتحاد شوروى





 بهآردرونيكيدزه نوشت:











 يك از طبقات اجتماعى برسه ميزنند. اما همواره فرصت آن ندارند كه نقشهاى بااهميتى بازى كنند.

يس اين سرمشقى بود كه تروتسكى اعلام داشت مى خواهد از آن يـيروى كـند ـ

سرمشقى كه، شايد بتوان كفت، جرجيل با مخالفت با جيمبرلين از از آن بيروى كرد. باسيخ






 بههنگام تصفيه توخاجِفسكى، سربهنيست شدند. را دليلى بر جدى بودن مقامد مخاميالفان انكاشتانتد.












 كه كميته مركزى با آن بهمقايسه او كوش مىدادر:

از مقالل من... مولوتوف براى نخستينبار جيزهاى بسيارى أموختبوددكه بعد بـعنوان


1. Putna 2. Yakir
.

مركزى كزارش داد. و مولوتوف بدينسان دريافت كه در فرانسه در طى جنى سيار دياستمدارى

 استالين براى مولوتوف و يس از أن مولوتوف براى ما معناى واقعى آن بيشامد را شرح داد ادي
 ديكرى مبارزه كند ـ يعنى سياست عصيانكرانهاى كه انقلابيان اجتماعى جب در [191A [ بيش كرفتند.

بسيار آسان بود كه با اين حيستان مرموز حوزهها را، نخست در مسكو و سيس در


مخالفان فرارسيدهاست.

در اول ماه اوت كميسيون مـركزى نـظارت و كــميته مـركزى بـار ديگـر بـهبررسى درخواست اخراج تروتسكى مرداخـتند. اسـتالين، بـوخارين و ديكـران يكـ بـار ديكـر بـا
 آنها همهٔ جزئيات گذشته سياسى تروتسكى راه از

 دشمن كمونيستها در ارتش بوده و فرمان تيرباران كميسرهاى دليـر و بـى وكنـاه را صـادر
 بود مبنى بر اينكه در جنـع نمىتوان بهوفادارى مخالفان اعتماد كرد و از آنـان انـتظار داشت كه در دفاع از اتحاد شوروى سهمى داشتهباشند.
 سالهاى طولانى در سياست دفاعى حزب و تدوين نظرهاى بينالملل كمونيستى دربارد جنتُ و صلح داشتهبود. بهاستالين و بوخارين حمله كرد كه در امر دفاع تكيه بر نيهاى







شكسته، يا بهقول خودش، تكيه بر "ريسـمانهاى پوسيدها و (اخاخههاى پـوسيدها كـرده بودند. مگر اينان شورای انگّليسى - روسى را بهمنزله ســى در بـرابـر مـداخـله و جـنـت نستودهبودند؛ و مگر اين شورا بهشاخهٔ يوسيدهاى تبديل نشدهبود؟ مگر بيمان آنـان بـا كومينتانت ريسمان پوسيلهاى نبود؟ مكر با اخلال در انقلاب جين، اتحاد شـوروى را ضعيف نساختهبودند؟ وروشيلوف اعلام كردهبود كه رانقلاب دهفانى [در جين] ممكن بود باعث اخلال در لشكر كشى زنرالها در شمال شودا. ولى جيانگ كاى ـ شك هــم درست همين طور بهموضوع مىنگريست. اشما بهخاطر يك لشكركشى نظامى انقلاب را متوقف كردهايد... چنانكه گويى انقلاب... خود لشكركشى ستمديدگان عليه سـتمگران نـيست. اشما با بریاكردن شوراها "در یشت سر ارتش" مخخالفت كرديد ـ جــنانكه گـويى انـقلاب هشت يك ارتش نيستا - و شما اين كار راكرديد تا مانع اخلال در سرزمين هشت جبههd همان زنرالهايى شويد كه دو روز بعد كارگران و دهقانان را در يشت سر خود خرد كرد خرند. حـنـين سخنانى از سوى وروشيلوف، كميسر دفاع و عضو دفتر سـياسى، بـهخودى خـود
 پوسيده در دستهاى شما هاره خواهندشده - و بههمين سـبب مـخالفان نـمىتوانــند از انتقاد بر ضد رهبرى استالينيستها دستبردارند.
ولى آيا انتقاد موقعيت اخلاقى اتحاد شوروى را ضعيف نخواهدكرد؟ طرح چــنـين هرسشى الرخور كليساى ياپ يا زنرالهای فئودال است. كليساى كاتوليك از یيروان خود مى خواهد كه در مرجعيت آن ترديد نكنند. مرد انقلابى كمك خـود را در حـالى عـرضـ مى دارد كه انتقاد ميكند؛ و حق او براى انتقادكردن هر جحه انكارناپذيرتر باشد، ايــار او
 داريم اتخاد مقدس رياكارانه نيست، بلكه وحدت انقلابى است.ه نيز بيروزى در جـنگ در وهلهُ نخست امرى مربوط بهاسلحه نيست. انسانها هستتند كه بايد با اسـلحه بـجنگگند و انسانها از انديشهها الهام ميگيرند. كـدام انـديشه زمـينة ســياست دفـاعى بـلشويكى را تشكيل مـىدهد؟ ضمانت هيروزى از يكى از ايـن دو راه امكـانیذير است: يـا بـا روحـيـن
 ترميدوريها جنتُكردن - ليكن اين امر بهمعناى پیروزى كولاكها، سركوبى هر چه بيشتر كارتُران، و اسرمايـهدارى بر مبنـاى اقساطه خواهـدبود. سيـاسـت استاليـن نه ايـن بـود و نه آن؛ او بين اين شقوق در نوسان بـود. امـا جـــت بـىتصميمى را بـرنمىتابد. گـروه

استالينيستتى را ناتزير خواهدساخت كه انتخابى بكند. در هر حال،كروه استالينيست، از آن رو كه خود نمىداند كه در كدام جهت حركت مـىكند، نمىتواند يـيروزى را تـضمين كند.

صورتجلسه در اينجا يادآور مىگردد كـه از زيـنوويف نـداى تصديق مشــاقانهاى برخاست، اما تروتسكى تأملى كرد تا سخنـان خود را اصلاح كند: وى بهجاى آنكه بگويد كه ارهبرى استالين براى تضمين هيروزی ناتوان استه گفت كـه اییـيروزى را دشـوارتَر خواهدساختا. مولوتوف درآمد كه (يس حزب جى ؟؟، تروتسكى، تــندروار بـرگردانــد كـه: اششما حزب را خفه كردهايدا ـ و از روى تعمد تكرار كرد كه هيروزى بـهرهبرى اســالين »ادشوارترا خواهدبود. بنا بر اين، جناح مخالف نمىتواند دفاع از اتحاد شوروى را با دفاع از استالينيسم يكى شـمارد. (هيتَ يك از مخالفان در آستانه جنگ يا در طى جنگـ از اين حق و تكليف خود فروكذار نخواهدكرد كه براى اصلاح مسير حزب مبارزه كند... مهمترين شرط هيشين هيروزى در همين است. خلاصه كنم: براى ميهن سوسياليستتى؟ آرىا براى مسير استالينيستى؟ نهي
 گّم شدند. بههر حال، استالين پیروزى روسيه را تضمين كرد؛ و آنچچه بـهدنبال آن آمـد شباهتى با اسرمايهدارى بر مبناى اقساط، نداشت. ليكن تروتسكى در نقطهُ اوج (نب؛ و در هنگامى سخن مىگّت كه روسيه از حيث صنعتى هنوز هم يكى از وایسمماندهترين كشورها بود؛ كشاورزى خصوصى بر كشور حاكم بود؛ قدرت كولاكها افزايش مىيافت؛ و حزب هنوز تردابى از روندهاى متعارض بود؛ و او بهطور مشـروط دربـاره خـطر جــنگى سخن مىگّفت كه كروههاى حاكم مدعى بودند كه در بيش است. در اين باره مىتوان به
 استالين جه مىرفت. بههر روى، ارزيابى تروتسكى از حشـه|اندازها بـر جــــين زمـينـهأى
 دادهشود. با اين همه، حتى هس از جنگ جهانى دوم نيز استالينيسم كوشيد تا بهيارى گسترش خشونتآميز سلطهٔ خود در ارویاى شرقى و مركزى بر تنشهاى درونـى اتـحاد شوروى غالب آيد. مىتوان نشانداد كه راه حاره مـمكن در برابر اين گسترش دقيقاً همان السرمايهدارى بر مبناى اقساطه در درون اتحاد شورويی بود كه تـروتسكى از آن سـخن

مىگفت. و حتى در یرتو يبروزى، اشارههاى انتفادى تروتسكى بهبيكفايتى اسـتالين و

 عنوان رنرال دوباره سر بلند كند. درباره استالين بايد گّفت كه دبير كل سال IGYY هنوز از
 سالهاى دراز حكومت مطلق آن تجربه را بدست آورد. و، با آنكه نفش استالين در جنـى
 ماند، ليكن ظاهراً ثابت كرد كه در واقع بيروزى بهر هبرى استالين دشوارت تر از آن بود كه
 اتحاد شوروى متحمل شكستهاى اولئه سالهاى I9FI تا IGFY نمى شد، و براى پيروزى نهايبش از بابت جان و مال انسانها بهايى جنان هنگفت نمى يرداخت كه عملأ يرداخته است.
 ـ در طريقه تصورى بود كه از فعاليت مخالفان در جنگ در داشت. اينكه در اينجا اثرى از از شكستگرايیى وجود نداشت روشن بود. اما خود را جگگونه در كسوت كلمانسوى شوري تصور مىكرد؟ وى در ششم اوت يعنى هنگامى بهاين مسأله برگشت كه كميته مركزى ور وا






 ديگر، مخالفان در حهارحو

 دروغ و فريب نيست و اساسـنامهُ واقعبش خودكامگى ديوانسالارانه اسنتالين است؟ آـــا
 نصلهاي دوازدمم نا جهاردمه، و در صنحات ديكر.

حوادث هر روز اين ادعا را ثابت نمىكرد؟ تروتسكى ياسخ مىداد كه بههمين دليل جناح

 نو برقرار سازد، رزيمى كه انـتـقاد بـموقع، هشــدار بــموقع و تـغيير بــموقع خـط مشـى را


 نتيجه مىترفتندكه او، جون نمىتواند از راهى بارلمانى المانى استالين را سرنگّون سازده، ناگزير

 حقيقت، با آنكه اصلأ داعيهُ جنين حقى را نكردهبود، هشت يا نه انـ سال بعد در تبعيد اين
 وجوددارد كه وى حنين داعيهاى را عنوان كند تروتسكى با منطقى هنوز فويتر اين اتهام را مطرح كرد كـي كه آنها هستند كا كه تها تهديد
 را در قدرت نتاهدارند؛ و آنها با اسثفاده از جنين اقداماتى بهمقابله با مخالفان خوانـانـند رفت. و در واقع استالين، كه آن همه غاثله بر سر اعلاميئ كـلمانسو بـهـاكـرد، آهـنتـ آن
 نمىتوانست آشكارا اعلام دارد ــكه حكومت او آسـيبنايذير و خـللـنايذير است، و هـر

 التيامنابذيرى شكاف ميان كروه حاكم و مخالفان را نشانمىداداد: در اثر اوضاع و احوال







انديشه بودنـد كه ظاهـر آداب بلشويكـى را حفظ كننده و بـار ديگـر كوشيدند با مخالفان كنار بيايند. مخالفان نيز از كنارآمدن با با آنها سخت خور اسحـا تروتسكى و زينوويف با انتشار اعلاميهاى از طرف مخار الفا

 مقرر گرديد؛ و در هشتم اوت كميته مركزى و كميسيون مركزى نظارت بهمشورتهاي انـاي خود یايان دادند و، بىاعتنا بهييشنهاد اخراج، بهجيزى بـش از توبيخ سـران جــناح مـخالف تندرندادند.
يكـ لحظه چنين مىنمود كه گويى جناح مخالف خواهدتوانست در كنگره يانزدهم شركت جويد تا دوباره از حزب استمداد كند. رهبران كّزارش سياسى كام امل و منظمى زير عنوان هلاتفرم (خط مشى حزبى) فراهمآوردند كه ييش از آن هرگز بهاين تفصيل ممكن


 كوتاهتر از تركى مخاصمهٔ بيشين داشت. كروهها كردند با اين درك ضمنى كه رهبران جناح مخالف، جون خطر مجازات از بيخ كوششان
 تصورى ديگر داشتند. خود را برحق مىدانستند كه همحِنان عقيده و انتقاد خود را ابراز



 بلاتفرم، و با خوددارى از همصدايى در محكومساه انـياختن هوادارانشان در آلمان، و غـيره،
 كنگُره را يك ماه بتعويقانداخت.



[^21]مىكند، خط مشيى كه حتى بـا سـياست اكــريت طـرفداران اســالين و بـوخارين هـم
 كنگره عرضه كردند. تروتسكى بار ديگر خواستار آن شد كه كنگّرهاى مقدماتى برای براى ابراز وفادارى با شركت اعضاى تبعيدشدهُ جناح مخالف برگذار گردد. همحنـنـن درخواست كرد


 بلالفرم بهعنوان بخشى از اسناد را نيذيرفت. از اين كذشته، قدغن كرد كه مخالفان آن سند را بههزينئ خود انتشار دهند. اين امر، البته، سبب تازها بالى براى نفاق بود. تردنگّاردن بهاين مـمنوعيت بـراى
 زيرا یلاتفرم مىبايست ینهانى يا نيمهينهانى چانی كه بهاين خطر تندردهد. تروتسكى و زينوويف، براى آنكه جناح مخالف را ا از كينستانيها

 مىبايست عظمت طرفداران جناح مخالف را نشاندهد؛ و بهاين ترتيب پيكار از هـمان آغاز نوعى زورآزمايى بود بهشكلى كه مخالفان ييش از آن جرأت اجرايش را بـهـخود ران ندادهبودند.
استالين نمىتوانست اجازه دهد كه اين كار بدون دردسر صورت یـذيرد. در شب
 كه سرگرم تهيه́ بلاتفرم بودند بازداشت كرد، و با آب و تاب اعلام داشت كه توطئهاى را كشف كردهاست. گ. ه.او. مدعى شد كه طرفداران جناح مخالف را حين ارتكاب عمل، در حالى گِيرانداختهاست كه دست در دست ضدانقلابيان شُناختهشده و بدنام همكارى

 يرئوبرارنسكى، مراحكوفسكى و سربرياكوف، كـوشيدند آن اتـهامها را رد كــنـند، و اعـلام
 از حزب اخراج شدند، و يكى از آنان، مراحْكوفسكى، بازداشت كرديد. براى نـخستينبار

بود كه اعضاى سرشناس جناح مخالف بهجنين مجازاتى ترفتار آمدهبودند.
 هاية آنها قراركرفت. افشاتريهاى گ. هـ الاو. بر اين محاسبه استوار بود كه همه آن كسانى را
 تروتسكى، با ناباورى گوش مى دادند. اگر وجدان اينگونه كسان ناراحت بود و اگر آذان از از
 داستان توطئٔ كشفناشده بهاين منظور ساخته و يرداختهشدكه خاطرشان را باز آسوده

 كردند. بدانان دامى نشاندادهشدكه در صورت تندردادن بهع بملى عليه رهبران رسمى يا فقط تأييد اين عمل، هر جند هم در نخستين نگاه معصومانه بنمايد، ممكن است درانـ در آن بيفتند.
اين ضربه با هدفى حسابششده فرودآمد. در زمانى كه مخالفان ترتببى مىدادند كه




 بودند. معلوم شد كه مخالفان حتى از داشتن جايخانهاى مخفى از آن نوعى كه هر گروره زيرزمينى در ايام تزار داشت محروم بودند. جند نفر جوان داوطلب رونويسكردن و تكثير





 خود اين افشاترى را تأييد كرد و گفت: امگر اين افسر بيشين ورانگّل كار بدى كرده كه


اين حق را از مقامهاى شوروى دريغ بدارد كه افسران پيشين را بهسوى خود بكشاند و از
 را نخست بهعنوان شاهد زنده خصلت ضدانقلابى فعاليت مخالفان مثال آورد، و ســيس گَفت دليلى نمىبيندكَه از اين افسر بهعنوان شاهد مدعاى

 قفقاز بود، هيأت رئيسئ كمينترن بهطور نامنتظر اعلام داشت كه در هايان ماه سيتامبر تشكيل جلسه خواهدداد، و اخراج تروتسكى از هيأت اجرايى كمينترن را در در دستور كار






 بود. در ميان آنان مارسل كاشن بهعنوان نويسنده بيانيه تسيمروالت از فرانسه اخراج شان اندهبود، بهعنوان مأمـور حكـومت فرانسه بهايتاليا رفت تا از مبارزات موسولينى بر لهِ جنگ

 جين برگشتهبود، و در آنجا هر چه در در توان داشت
 از بىاهميتترين حزبهاى كمونيست خارجى، حزب كمونيست بريتانيا، بـرگّزيدهد تـا تـا
 متناسب با اهانتهايیى بود كه آنان بهوى كردند.

## 1. Stalin, Sochinenya, vol. $x$, p. 187. 2. Marcel Cachin 3. Dorio

 شـاكيان نرو تسـكى بود.

وى بههيأت اجرايى گفت: رشما مرا متعهم مىكنيد كه انضباط را مراعات نكرددام. ترديد ندارم كه حكم شما از ييش صادر شدهاست.، هيج يك از اعضاى هـيأت جـرأت
 حد بود كه دبير كل حزب روسيه بهخود اجازه اين گستاخى را داد كه بهنماينده يكى از از
 شخص ويوويع"، نماينده يوكّلاوى در كمينترن بود، كه طرفدار زينوويف بود، و اكنون

 (ييشكار) هنوز هم بهتازيانه مىبندد آن كسى راكه جرات كند از از او بهمقام بالاتر شكايت

 چينت ـوى را از هيأت اجرايى خود اخراج كنند، و كومينتانت هنوز وابسته بهبينالملـل
 تروتسكى ادامه داد كه آنان در طى جهار سال خطير كنـگره بينالمـلل را بـركذار نكردند؛ در روزگار لنين هر سال، حتى در طى جنگگ داخلى و محاصره، كنگّرهاى برگّار مى شد. و درباره هيج يكـ از مسائل جديى كه مطرح شدهـي
 مطبوعاتِ احزاب كمونيست خاموشند؟ جـرا مـطبوعات بـينالمـلل خـاموشند؟ا هـيأت اجرايی تقريبأ هر روز اساسنامه سازمان آنها را زير یا مىنهاد؛ و آن وقت آنان محالفان
 مخالف... اين است كه زير بار طرحهاى دبيرخانه استالينيستى رفت، كـه مـائه بــدبختى

 تكهتكه با اين اتهامهاى دروغ فرش شدهاست.ه جناح مخالف نمىتواند از حق خود براى
 رهنگامى كه دستهاى سرباز بستهباشد، آنگاه خطر عمده دشمن نيست بـلكه ريسـمانى
3. Pristav


است كه دستهاى سرباز بدان بستهاست. مرفى، كه بيثنهاد اخراج را مطرح كرددبود، جنين بيادمىآورد: اوى با همه نيرو و قدرتى كه در توان داشت بهحمله دستمىزذد. دربارة همه جنبههاى مسائلى



 در اين مرحله، نبرد در مسكو بهبيشاملى دييلماتيك انجاميدكه موجى از هيجان بينالمللى برانگيخت. از زمان قطع مناسبات ميان بريتانيا و روســيهـ روابـط شــوروى بـا فرانسه نيز خراب شدمبود. حكومت و مطبوعات فـرانسـه شكـايت كـهـن دربارة وار وامـهاياى
 حكومت لنين برداخت همهٔ بدهيهاى خارجى زمان تزار را لغو كردهبود. دفتر سياسى و وري
 بود كه با فرانسويها سازش بعملآيد. بريتانيا در اثر نآرآراميهاى كارگرى برد بهلرزه درآ آمدهبود؛




 خواستهاى فرانسه را براوردهسازد. اما اكنون تروتسكى و دوستانش با اين اين امـر مـخالف بودند. وى استدلال مىكرد كه حكومت اتـحاد شـوروى، يس از شكست انـــا انحلال شوراى انتليسى - روسى، و فطع مناسبات دييلماتيك با بريتانيا، ضعيفتر از آن آن







براى مخالفان موقعيت از ان رو بيچییدهتر شـدكـه راكـوفسكى، بـهعنوان سـفير، مذاكرات را در ياريس انجام مىداد و آماج حملههاى فرانسويان قرارگرفت. سفير فرانسه در مسكو در همان ماه اوت ناخرسندى حكومت خود را در اين باره ابراز داشـتـهبود كـهـ راكوفسكى بهجناح مخالف تروتسكيست تعلق دارد. 'از سوى ديگر، در كميتهُ مـركزى،
 راكوفسكى، امرد وفادار جناح مخالف)، بهمسكو توصيه كردهاست كه با فرانسويان كــنار

 بهشخص تروتسكى حندان ارادت مىورزيد كه آن تذكر نـمىتوتوانست بـر او تأتـير نــنـهـن




 بزنند. مطبوعات فرانسه آتش گرفتند. حكومت فرانسه راكـوفسكى را اعــنصر نـامطلوب، خواند. آريستيد بريان، وزير خارجه، گفت كه اتحاد شوروى بايد از خدا بخرا بخواهد كه سر سفير
 نمايندهٔ آن كشور در پاريس باشد. پاسخخ مسكو دویهلو بود. چيچرين، بهعنوان وزير خارير خارجه، از سفير خود دفاع كرد،
 مافوقهاى حيچرين چندان هم ناخوشايند نيست. تروتسكى عقيده داشت كه استالين در

 جون حكومت فرانسه راكوفسكى را اعنصر نامطلوبا خواندهبود، مسكو چارهارهاى نداشت
 منصب خارجى هرگز راحت احساس نمى احرد و خوشحال بود از ايـنـكه، يس از وقـفهاى


از اينكه دوستى قديمى دوباره در كنارش قراركرفتهاست.


 اتهامهاى مربوط بهشكستكرايى مخالفان و و اجبههة متحد از جيمبرلين تا تاروتسكى، را ردمىكرد.

استالين، كه دريافتهبود باراندن اتهامها بر سر حريفان كافى نيست، اينك بـر آن










 محصول نخستين دهو انقلاب ـ بستايدر درين










داشت، ناخرسندى خود را از اين كار نمايشى ينهان نمىكرد. اما استالين بلد بود كه اراده خود را تحميل كند؛ و براى اواسط اكتبر در لنينگراد جلسهُ فوقالعادهاى از كميتهُ اجرايى مركزى شوراها در نظر ترفتهشد كه مى اوبايست اين قانون را رسمأ و با آب و تاب تصويب كند.

در اين جلسه، كه در ال اكتبر برگذار گرديد، تروتسكى، يس از آنكه كيروف تزارشى
 دستمزدى كه جناح مخالف خواستار شدهبود خشمگينانه رد شدهبوده زيرادا در حكم فشار
 در روز را تحمل كند؟ مخالفان عقيده داشتـند كـه هشت ســاعت كـار در روز در صـايـا دولتى بدرستى رعايت نمى شود ـ يس چحرا استالين ناگهان اين اصلاح بزركَ را از آستين




 يس جكونه مىتوان هفت ساعت كار در روز را اعلام داشت؟ وى نـي
 يارى رساند.
در اين نزاع، عقل و حقيقت و شرافت همه بهجانب تروتسكى بود؛ و براى نخستين
 مناسبتر از اعتراضهاى تروتسكى نبود. طرفداران استالين بهكارخار كانهها هجوم آوردند تا تا تا





 انديشيدهباشند. اما توده عظيم خوشباور بشوقآمده انتقادكنندكان را مزاحممىدانستند.

جناح مخالف غالبأ دربارة مسانلى بحث مىكرد كه از حد فهم كـارگران فـراتـر مـىرفت:



 ترداگرد مخالفان را فراترفت.
با اين همه درست در همين لحظه _گّهگاه رآرزوى انجه انسان فقط اميدى ضعيف بدان دارده بسيار قوى است ـ بيشامدى غـريب بــرهبران جـرانـا جـاح مـخالف دل و جـرات


 مردمى كه از جلوشان مىكذشتند سان مىديدند. تروتسكى و زينوويف در مبان ريان رهبران

 بر كاميونى ايستادهبودند. در بشت سر تروتسكى قصر توريد قرارداشت كه وى ده ده سـال پيش در آنجا عليه كرنسكى تندر براهانداخته و كارگران پايتخت را با بهشور، عمل و شورش
 مىشد. مردم دو رهبر جناح مخالف را شناختند؛ ايسـتادند، بــحركتدرآمــدندند و دوبـاره ايستادند؛ نتاههاى صامتى بدانان دوختند؛ دستهايشان ران را بلند كردند، و حركاتى انجام دادند؛ كلاهها و دستمالها را جنباندند؛ رفتند، و بـاز ايسـتادند. ازدحـام مـردم در بـرابـر كاميون مدام بيشتر مىشد، راه بندآمد، حال آنكه ميدان جلو جايگاه خالى مىشـد يزواكى از همدلى شورانگيز مردم از سال I91V بازتابيدهباشد. در حقيقت، انبوه مردم كه





اما رهبران جناح مـخالف دربـارء́ حـالت تـظاهركنندكان داورى درسـتى نكـردند.






 كروههاى حاكم مانند هشدارى بود: اينان دريافتندكه نبايد تن بهحالت روحـي التى مـردم بدهند.







 آنجه قربانى مىكويد يا مىكند اين اين عواطف متناقي








. Victor Serge, Memoires d'un Revolutionnaive, p. 239 . 1


 فضاى آن جلسه رi اشباع كرددبود سبب شد كـه آن جـلسه بـهصورت نشسـتـى از ارواح
دوزخى درآيد.「

از كروه حاكم فقط استالين بود كه بر خـود مسـلط بـود؛ ورى بـا كـينهاى سـرد و


 فقط تروتسكى با همين تسلط بر خود سخن كفت. صداى او در آن هياهوى سرسامآور بيش از عزيمت، براى آخرين جالش بهآسمان برخاست. بهگروهمها هشدار داد كه منظور استالين جيزى جز نابودى همة مخالفان نيست؛ و، در ميان همهيهُ تمسخرآمبز، سلسله طولانى تصفيههاى خونينى را يـشكَويى كرد كه نه تـنـها طـرفداراران او بـلكه بسـياريا از از طرفداران بوخارين و حتى خود استالين را نيز بهـام خـوامـياهـدكشيد. بـا امـيدوارى ابـراز
 نحوى فاجعهآميز فروخواهدريخت. گفت كه فاتحانِ آن لحظه بهخشونت اعتماد و تكية بسيار مىىنند. در حقيقت، بلشويكها هنتامى انتايج هيولاوش، بدستآوردمبودند آنه در برابر طبقات حاكم كـهن و مـنشويكها و انـقلابيان اجـتماعى، كـه جـملكـى از آرمـانها شكستخورده يا ارتجاعى جانبدارى مىكردند، از خشـونت اسـتفاده كـردهبودند. ليكـن نمىتوانند بدين شيوه جناح مخالفى را نابود كنند كه جانب بيشرفت تاريخى را چـرفته است. اما را اخراج كنيد ـ مانع بيروزى ما نخواهيدشده، اينها آخـرين كـلماتى بـود كــهـ شوراي عالى حزب از دهان تروتسكى شنيد.

هفتههاى فعاليتى شديد بددنبال آمدند. جناح مخالف همحنان سرگرم كردآورى امضاء براى بلاتفرم بود، زيرا اميد داشت كه بتواند بهوسيله شُمار طرفداران خود عقيده


## 1. Shvernik 2. Petrousky

 بهحذف هر كرنه انـارماى بعاين صسنهما اعتراض كردر. بابيكايها.
4. Stalin, Sochinemya, vol. x, pp. 172-205

خواهدشد، و استالين در اثر اين حمايت انبوه ناكزير خواهدكرديد كه از كينستانيهاى بيشتر حشهمبيوشد، و ممكن است مخالفان حتى بهاقتدار گذشته بازترّردند. رهبران جناح مخالف بر آن شدند كه در سالروز انقلاب آن ادعوتى از تودههاه را بعمل آورند كه از زمان تظاهرات لنينكراد بهاين سو در سر ميتروراندند. تعيين شكل دعوت آسان نبود. غرض اين بود كه تودهها را نسبت بهخواستهاي مخاي
 سازند. اين دو حبز جندان با يكديكر سازڭار نبود؛ و اعضاى ايوزيسيون روزها و شبها را بهشور و تدارك زمينه براى زورآزمايى گذراندند
 ساده در حومه شهر ميگّذراند، و مانند روزگارى كه انقلابي جوان و و ناشناس
 باهمت را آموزش مى داداد. وى در اين لحظه كمتر بهروبسبير در آستانئ ترميدور، كـر كه خود را با وى مقايسه كردمبود، شباهت داشت. گفتى كـه دو شـخـصيت مـتفاوت در او او مـتحد
 اتوطئه برابرهاه، شباهت داشت، كه بانت نوسازى انقلاب برداشته و بهبانيان آشتىینايذير
 برخاست كه بر ضد بابوف برخاستهبود.
ويكتور سرر يكى از اين نوع جلسات را حنين توصيف مىكند:

- تقريبأ بنجاه نفرى يك اتات دحقر ناهارئ







 اخراجشده و نيمهاخراجشدهانى وجود خواهيند از دبيران حزبى هستند. ديدن اين مردان ديكتاتورى برولتاريا، كه ديـروز هــوز تـدرتمـنـد


 هجوم أورد.












هنگامى كه تروتسكى بهزن كاركرى كه بر زمين جمباتمه زدمبود كفت كـه ههـيـي



 بحث بزرتى كه مخالفان بعبث اين همه خواستار آن بودند سرانجام آغـاز تـر تـرددد. تصور مىكرد كه استالين خـيلى تـند مـىتازد: هـزارهـا عضو حــا
 براشفتگى، خواهدشد و آن را متوجه خواهـدساخت كـه جـينـين عـمل سـركوبكـنـندها بخوبى بهمعناى ایايان ديكتاتورى يرولتارياه خواهدبود. در آن دم بسيارى از طر آرفداران استالين و بوخارين براستى از اين فكر احساس نامطبوعى مىكردند زندانبانانِ رفيقان و همرزمان خود شونانياند كار بدينجا نخواهدكشيد و نيازى بهاخراج انبود ونوه وجود ندارد، زيرا دفتر سياسي مىداند

مخالفان راه پيش از آنكه خيلى دير شود، ترغيب بهتوقف و تسلبم سازد. در دوم نوامبر



 لافزنيهاى استالين و مولوتوف چندان هم بیى سنجيدند و ييشبينى كردند كه در لحظة حساس دست كـي كم طرفدارارن زينوويف سكندرى
 منظور بود كه ناآرامى و هيجان فرونشيند و حزب در برابر حوادث بهنحوى منار منفعلانه در




 \& هزار امضاء جمع كند. چنان عظيم بود كه رهبران مخالفان، براى صيانت طرفداران خود، فقط چند صد صد نام را اعلام كردند. بدين ترتيب پيكار در راه بلاتفرم دوباره ضعف مخان بالفان را برملا ساخت.



 فايدهاى نبود. وى مدام از سردرد و و سركيجه شكوه دا داشت



> 1. بابكانيها.
Y. اين رتمى بود كه خود مخالفان اعلام كردند. V. Serge, Mémoires, d'un Révolutionnaire, p. 243 . منابع



با بىحوصلكى روى ميز يـرت مـىكرد. مـحتواى روزنـامهها عـبارت بـودند از دروغهاى
 تلكرامهايى از سرابسر جهان،كه با حرارتى تعصبآميز و نوكرمآبى بيكران همهٔ آن رسوايى و ننتى را تكرار مىكردند.... 'اينان بر سر انقلاب، حزب، ماركسيسم، بينالملل چهها كه نياوردهاندا"،
خويشاوندان نزديكى تروتسكى نيز با او جام شكست را تا ته سـركثيدند. تــمامى


 ممىترفتند. سدووا، كه خود جندان اهل سياست نبود و خود را در جهارديوارى موزهها و





 حيطه افسون عظمت بدرش بسربردهبود، و بقيهُ عمر كوتاهش را نيز در آن گذراند. براى


 سبب بودكه سن خود را بيشتر از آنحچه براستى بود گفت؛ وى از از اين راه نيز كوشيدهوبود كه وارد ارتش سرخ گردد. خانهُ بدرى در كرملين را ترك گَتتهبود تا در مجتمعى در مـيان كارگران، دانشجويان زنده و گرسنه زندگى كند؛ و در همان نخستين لحظهُ شكلگّرفتن جناح مخالف بدان بيوست. براى او تجربهاى تلخ بودكه ميديد كومسومول، كه تا جندى
 شوريدهاست. و با قلب گرم يك فرزند و يك انقلابى بهمردانى كينه میىورزيدكه أنان بهعنوان ديوانسالارانى كه در اثر قدرت فاسد شدهاند مهر باطلشده مىكيكوفت. وى

سـالها بـهبحث سـياسى و سـازماندهى گُروههاى وابسـته بـهجناح مـخالف بـرداختـ، از

 اورال آنان را همراهى مىكرد. نيروى جوانيش باعث مىـيشد كه خوشبين و دلكّرم بماند؛ ليكن در آن هفتهها، در ميان تلخكامى و خشونت فزاينده، ترس از جان يــــر بـر بـر دلش نشست؛ و، بهعنوان همكار و مراقب، ديگر از كنارش دور نمىشد و و هر لحظه آماده بود كه كَلوى مهاجمان را در دستهايشى بفشرد.
بر عكس ليووا، سيرگنى، كه دو سال جوانتر بود، در سراسر نوجوانى بر اقتدار يدر

 نداشت؛ و نمى خواست با مخالفان سروكارى داشتهباشد. او، نيرومند، جسور و ماجراجو




 مى فشرد و بهسياست بدبين بود، بهخانه بازگّشت و جذب ريا رياضيات و علوم شد
 مخالفت با يدر و سياست حس تازهاى افزودهشد. مرد جوان جسارت و و فداكارى والدينش را الحساس كرد، از جيزهايى كه بر پدر و بر همفكرانش مىرفت برآشفت، و از سرنوشت نامعلوم آنها و خطرهايى كه هر روز يديدمى آمد نتگران بود.



 دختر او نيز، كه بيست و اندى ساله بودند، در مسكو زندكى ميكردند و ور طرفدار بار بارارت جناح مخالف بودند. هر دو هنوز هم مانند $191 Y$ ، كه شاهد صعود يدر بودند، مـباهات



 آمده، درمانده و سخت نگران فرزندان و شوهران و و والدين خود بـرود مبتلا شدند، و نخستين قربانيان سرنوشتى گرديدند كه همةٔ فرزندان تروتسكى را نابود

كرد.

حون دهمين سالكرد انفلاب نزديك مـىشد، جناح مـخالف خـود را بـراى اجـراى ادعوت از تودهها، آماده مىساختى. بههواخواهانان خود دستور دادكه در مراسمر رســمى هفتم نوامبر شركت جويند، اما بدانسان كه بتوانند انديشهها و خواستهاى مخالفا بهگوش ميليونها انسانى برسانندكه در آن فرصت خيابانها و مبدانهاى شهر انـان و ا آباديهاى


 كروههاى حاكم را حنان بهطور ضمنى مورد حمله قرارمى دادادندكه فقط تماشاترانرانى كها از حيث سياسى باريكـبين بودند مىتوانستند آنها را از شعارهاى رسمى تميز دهند.
 اوصيتنامهٔ لنين را اجرا كنيدال، هاز انشعاب در حزار دار با برحذر باشيداله، هوحدت بلشويكى را

 علاقهاى شخصى و قلبى داشُتند. از ايـن رو نــمىتوان اقـدام مـخالفان را بـجدّ بــمنـزله

 بيرون و در برابر حشمهایى ملت و جهانيان صورت گرفت. ضعف اين اقدام در در همين بود




نمايش انضباط هم بىاثر ماند. بر بايه سختگيرانهترين و جـزميترين تأويـل قـواعـد ـ و
 سربيحى از انضباط تلقى مىشد. خلاصه كلام، جناح مخالف يا خيلى ييشروى كرد يا يا به اندازء كافى هم هيش نرفت. در هر حال طرز فكر و موضع او حنين بود و اوضاع و احوال





 مىدانست كه حتى در حال نزديكشدن بهقله ممكن است سقوط كند و همه جيز را از











 منزله يك نيمهشورش جلوهكر ساخت
ويكتور سرز توصيف زندهاى از آن روز در لنينگراد بر جاى نها نهادهاست. ' از يانزدهمه
 سرشار از اطمينان بهاينكه از آنان باسخ مساعدى خواهدشنيد ــبهشهر وارد شــد. امـا

دستّاه حزبى در شهر، با توجه بهرويدادهاى چانزدهم اكتبر، مجهز بود. نخست گروههاى
 رسمى بر آنها سان مىديدند؛ و سیس پرجمـهای خود راگّودند و شعارهايشان را مطرح رح كردنـد. اين كارهـا توجـه چحندانــي را جلب نكـرد. ناگّهـان پليس بـىسروصدا همهُ مخالفان را محاصره كرد و مـنزوى ساخت. سرزِ شرح مىدهد كـه چـُـونه خـود وى، پس از آنكـه نتوانست از خط محاصرة هليس بكذرد و بهراهیيمايان اصلى بیيوندد، ايسـتاد تـا شـاهد
 مردان و زنان راهييما روىمىىردند و با فرياد شعار مىدادند. مردان و زنان واكنش توأم با بىعلاقكى نشانمىدادند. سیس سرز خود خـند گامىى بهسوى ستون رهروان برداشت و
 تظاهركنندگان بود. سیس يكى از فعالان از حالت بهت بدرآمد و تهديدآميز و خشمـگـين فرياد زد: „جاى آنها در زبالهدان استاله كارگران راهبيما خاموش ماندند. سررُ دانست كه خود را لو دادهاست و اتكهياره خواهدشده. ناكهان دوروبرش خالى شد ــ يكه و تنها رو به روى ستون قرارگرفتهبود؛ فقط زن و كودكى در حند قـدمى پشت سـر او ايســتادهبودند. آنگاه دانشجويى بهسويش دويد و در گوشش خواند: هاز ايـنجا بـرويد. كـار مـمكن است خراب شود. من شـما را همراهى مىكنـم تا كسى از چشت بهشُما حمله نكنـد در ناحية ديگر شمه، بيرون ارميتار’'، 'اچحند صد تن از طرفداران مـخالفان از سـر خوشخيالى با نيروى شبهنظامى (ميليشيا) سرگرم زد و خورد بودندا. مردى بلندقامت با لباس نظامى ـ اين مرد باكايف، رئيس پيشين گ. هـ. او. در لنينتگاد، بود - امـوجى از انسانهاه را عليه یليس سوارى كه مىخواست راه بر آنها ببندد رهبرى مىكرد. الموجه، هر بار كه خرومىنشست، دوباره بهييش هجوم مىبرد تا دوباره وایس نشيند. در جايیى ديگر مردى لاغر و كوتاهقد كروهى از كارگران را براى حمله بهليليس سوار هدايت مىكرد. مرد كوتاهقد يليسى را از اسب بهزير كشيد، او را بهزمين افكند، سيس از جاى بلندش كرده و أنگاه با صدايى بلند و مطمئن و „آمرانه؛ بر او فرياد زد: „خجالت بكشيد؛ خجالت بكشيد از اينكه به كارگران لنينگُراد يورش مىبريد.4 مردى كه در اينجا خشهم رفيقانهاش را بيرون مىريخت، لاشويجه معاون پيشين كميسرى جنت بود، كه اروزى لشكرهاى بزرگ را زير





























[^22]



وى اين بود كه تصوير رهبر همان قيام را بهتماشا گذارددبود. از جمله سدووا، كه در ميان
 تروتسكى آن روز را بههمراه كامنف و مورالوف با اتومبيل بهكردش در در شهر كّذرانداند. در اميدان انقلابه توقف كرد و كوشيد رو بهستونى از كارگرانى سخن بكُويد كه بهسوى
 فرياد برخاست: امرگ بر تروتسكى، جهود خائن! سنگّى شيشهُ جلو اتومبيل او را خـرد كرد. ستون راهييمايان با احساسى ناخوشايند ناظر آن صحنه بود، اما بهراه خود ادامه داد.

در ذهن آن انبوه مـردمى كـه از خـيابانهاى آذيـنبندىشده عـبور مـىكردند چــه
مىگذشت؟ هيج كس نمى دانست و هيج كس نمىتوانست حتى حدسى بزند. جمعيت با روحيهاى مطيع از راههاى تـعيينشده مـىكّشت، شـعارهاى تـعيينشده را مـىداداد، و ماشينوار مراقب انضباط تعيينشده بود، بى آنكه برقى از خودانتكيختگى انديشهاش را را را را را فاش سازد و احساسش را بروز دهد. واى كه جه فرقى بود ميان اين جمعيت و آن انـي انبوه مردم ترسنه، خشن، خوشقلب، بزرگوار، مشتاق و مسبّ سال $191 V$ ا 1 حه فرقى بود بين جشمهانداز كنونى شهر و حشمهانداز انقلابى كه اينك جشن كرفت



 بلشويكى تندروارى يبدا كرد. و اينك يك مخالف، هنگام المى كه خواست نام تروتسكى را
 ميدانى از لنينگراد افكند. طرفداران جناح مخالف از خود مىيرسيدند كه آيا بهعفب ترديده يا شكستهاست؟ شايد اين ترميدور روسى باشد؟
 را كه انقلاب اكتبر را رهبرى كردهبودند اينك در كنار خود مىيديد. ظاهرأ فرض مهملى

 مركزى از آن سخن گفتهبود. و با اين همه اين را نيز مىديد كه، بهرغم تغييرهاى بسيار

در اقـليم و رنـ مـنظره انـقلاب، خـطوط گسـترده و بـرهنه آن هـنوز روشــن و راست و بى تغيير حون كذشته بحشممىخورد. هنوز اين حزب بلشويكى بود كه بر جمهورى حكمـم
 جمهورى راه بهرغم انححطاط ديوانسالارانهعاش، هنوز بهمدابه́ نوعى ديكتاتورى يرولتاريا تلقى مىكرد؛ و ميان خود و جناح مخالف هنوز تاطعانه تميز قانل مىشد يعنى همه أن كسانى كه آن كشور را مملكت بليسى تازها مى میخواندند كه (طبقهاى جديده بر آن حكمم


 بلشويسم آن را مستقرساختهبود، هنوز هم روبراه بود. كولاكها و انهيهاه هنوز برنده نشده بودند. تناقض ميان نخستين كشور كاركرى و سرمايهدارى جهانى تخفيف نيافته بـود، هر جند كه خـود را در تصـادم سلاحهـا نشاننمىداد. بسيارى چـيزها تغيير كرده بود؛ و بـا

 و آنحه در بالاترين مرتبه قرارداشت بهزير افتادهباشد، ليكن بنياد صحنه آسيبى نديده
 زمينلرزهاى بود؟ تروتسكى بهاين نتيجه رسيد كه هفتم نوامبر رهنوز ترميدور شـوروى نيست1، ولى بىكمان رآستانه ترميدورا است. ' سرز حكايت مىكند كه در شامكاه هفتم نـوامـبر، هـنـكامى كـه طـرفداران جــناح مخالف در لنينـكراد كرد هم آمدند، مـىشد دو صـدا را شــنيد؛ يكـى بـا خشـم مـى

 هم مىآمدند، شنيدهمىشد. معمولأ اين تروتسكيستها بودند كه اظهار مـى داشــتـند كـه مبارزه را ادامه خواهندداد، حال آنكه طـرفداران زيـنوويف آن يـرسش نـاساز را مـطرح
 كوشش مصيبتبار دستزدند كه از بابت ادعوت از تودههاه كه با انتظاراتى چحنان بزرق آن را صورت دادهبودند ابراز ندامت كنند. تروتسكى اهل ندامت نبود. جناح مخالف آنحّه


را مىبايست بكند كردهبود؛ و آنچه راكردهبود نمىتوانست لغو كند. وى مكرر مـىكفت: اهر حه بادابادها در بامداد آن روز خطير از دفتر سـياسى و و ريـاست كـميسيون مـركزى نظارت خواست كه رسمأ حادثه را رسيدكى كنـند؛ وى هنوز با خوشبينى بسيار بهامـــور مىنگريست. بهطرفدارانش مىكفت كه نتيجه تظاهرات جندان هم بد نبودهاست: جناح مخالف بر یلاكاردهاى خود نوشتهبود كه اوحدت بلشويكى را حفظ كـنيدا و از ايـن راه ثابت كردهبود كه در كجا قراركرفتهاست و سـرانجام شعارى را از از استالين ربودهبود كه وا وى
 را بسختى بهلبه انشعاب كشاندهاست و جناح مخالف، اتر مى اخواهد اهدكه وحدت بلشويكى را حفظ كند، ناجار است كه عقب بكشد.
آنان جند روز تمام دربارة آنجهه در آينده بايد صورت يـذيرد بـهبحث يـرداخـتـند.
 آنكه نوشتهبود كه جه قدر خرسند است از اينكه مخالفان رشعار وحدت، را از اسـتالين
 بهصورت رابزار بىاراده نيروهاى ترميدورى، درآمدهاست و آهنگ آن دارد آرد كه مخالفان را
 اينان متوجه تغيير لحن در سياست استالين شدمبودند و مىگفتند كه وى بهمخالفت با كولاكها و انیى،ها برخواهدخاست. بههر حال با اين عقيده موافق نبودند كه (اسخنگفتن از وحدت خيلى دير شدهاستا.
در If نوامبر، كميته مركزى و كميسيون مركزى نظارت، كه بـدان مــنظور جـلسة فوقالعادهاى ترتيب دادهبودند، تروتسكى و زينوويف را بـهعلت بـرانگـيختـن تـظاهـاهراتـى
 اسميلكا، و يوداكيموف از كميته مركزى كنار گذاشتهشدند؛ و باكايف، مورالوف، و ديكران

 نشستند، و از نو بهنبرد يرداختند، انشعاب صورت بذيرفت.

در شامكاه هفتم نوامبر تروتسكى بهخانه برگشت و بهخانوادهاش اطلاع دادكه بايد
2. The Archives; KPSS v Rezolutsyakh, vol. ii, pp. 368-70

اقامتغاهشان در كرملين را تخليه كنند. وى خود بىدرنتى رخت بهبيرون برد: در بيرون از كرملين احساس راحتى بيشترى مىكرد، و اكنون بيشتر از هميشه خود را را در اقامتتاه



 كوشهايش راكمى تيزكرد تا بداندكه او جه در سر مـر میيروراند و مباداكاكه بهازيرزمين رفته
 ناممكن بود. روز يس از اخراج، نشانى تازه خود را بــاطاطـلاع دبـيرخـانه هـيأت اجـرايـيـي
 خفتى رهانيد كه رهبران ديتر جناح مخالف در معرض آن بودند: در شـانزدهمه نـوامـبر
 غريب آنان از كرملين را شرح دادهاست. زينوويف در حالى آنـجا را تـركى كـرد كـهـ فـطـط ماسكى مرده لنين را در زير بغل داشت، ماسكى كه جندان بد اند تهيه شدهبود كه دستگاه

 حون چييرمردى جاافتاده با جشمهايى بسيار روشن، بنظرمىرسيد. رادك كـتابهايشى را


 صندوق يول جنتَ بر كنيم. بى بولى ما را خواهدكشت. ما، با صداقت مشهور انقلابيان،

در همان زمان مرد ديگرى بهصورتى ديكَر بهخروج يرداخت. در شامكاه شانزدهم
 خودكشى كردهبود. وى در نامهاى بهتروتسكى نوشت كه اين يكانه روشى است كه با آن

## 1. Beloborodov 2. Granovsky

 مـ در عرض همين جند روز اقامتكاهــان را تخليه خوامندكرد. بابكانيها. 4. V. Serge, Le Toumant obscur, p. 140.

مىتواند اعتراض خود را بهاخراج تروتسكى و زينوويف و انزجـار خـود را از بـىاعـتنايى حزب بيان دارد. وى پيش از 1910 شاگرد و دوست تروتسكى شدهوبود، يعنى هنگامى
















 كرد.
نامهُ بدرود يوفه تنها از بابت پرتوى كه بر طرز فكر و موضع او در برابر تـروتسكى
 اخلاق انقلابى نيز بى همتا است.
 از طرف اخلاق انقلابى محكوم مىگردد. وى بيادمىآورد كه در روزكار جوانى در برابر بـيل

موجود المت.
 او رابراى آنكه بكى با دو ماه بهخارجه برود رد كردماسـتـ.

از يل ' و لورا لافارگ׳، داماد و دختر ماركس، دفاع كردهبود؛ اينان خودكشى كردهبودند جون ديدندكه بير و بيمار شدهاند و بهدرد مبارزه نمى خورند.

من در تـامى عمر اعتقاد داشتهام كه سياستـدار انقلابى بايد بداند كه كى موقع رفتن









 داشتهباشد.

يوفه، يس از آنكه با بيانى جنين ماركسيستى و روحيهاى الحادى اشتياق ديرين
 سال داراى معنايي كامل بودهاست؛ او براى سوسياليسم زيستهاست؛ و حتى يكـ ريك روز را را هدر ندادهاست، زيرا در زمانى هممكه در زندان بود هر هر روز را بهمطالعه مىگّذراند و خود را را
 وظيفه او است كه رهسيار شُود. اخراج تروتسكى و سكوت حزب در ايـن مـورد آخـرين





 يوفه، با نهايت فروتنى، با يادآورى دوستى طولانينى و فعاليت اليت مشتركى با تروتسكى، بوزش خواست از اينكه راز اين فرصت اندوهبار استفاده مىكنده تا بهتـروتسكى بتـويد

كه، بهعقيده او، ضعف تروتسكى در كجا است. خواستهبود كه اين مطلب را زودتر بهوى بكويد. اما نتوانست بر خود غالب آيد و بكويد. و هركز ترديدى در اين بار باره نداشتهاست است كه

 تروتسكى حق داشتهاست. انسان در آستانهُ مرك دروغ نمىگويد، و اين سخن را من بار

 مى مشرد كه درست تشخيص مىداد، هر چند هم كه در صورت لزوم تنها مى ماند.... شما اغلب از موضع درست خود، بهخاطر معاهده يا مصالحهانى حشمهروشيدهايد
 آن اقدرت نرمنشدنى، را بيابدكه آرمان مشترك آنان را سرانجام، هر جند با آن أأخير، بـه يروزى برساند.
انتقادى كه از زرفاى عشق و ازخودكذشتكى دوستى در حال مـرتى بـرمى وخاست تروتسكى را هيجانزده و متأثر ساخت: وىى براى بقيه عـمر مـى وبايست انـرمشنايذير و سرسختا و تقريباً تنها بماند. خودكشى يوفه از حيث سياسى اصلأ يـامدى نداشت. نامة
 تقريباً نامه را از دست ماموران قاييد. آن حادثه در صفوف مـخالفان مـوجب افسـردكى





 كروههاى مخالفان دستبهدست كشت، معنايـى كه او آرزو داشت بهمرى داوطــلبانهاش





بدهد بهتر شناختهشد؛ و اين مرى بيشتر بهعنوان اقدامى از روى ايـمان تـلـى شـد تـا عملى از سر نوميدى.'
 بيشاييش آن حركت مىكردند ـ تابوت يوفه را از خيابانها و م ميدانها














 آن را تركى گويد.ر
اين ديدار در كورستان، كه روح سهمناك كذشتئ روسيه بر آن سايه افكـندينوبود،


 آنها بوى نوعى بدبينى دريارة امبدهاى سريع مخالغان بهمشام مىرسيد.

## 2. Novodevichyi





رهر كس در جاى خود مىماند، هيجِ كس حق ندارد آن را ترك گويداله اين كلمات
جه قدر كه در دستورهاى روزانهُ تروتسكى در بدترين لحظههاى جنـى دانـى داخلى بر زبـان
 نكذاشتندكه نبرد را تا بيروزى برتابند! ليكن اكنون آن كلمات قدرت خور خود را ازدستداده










 باشيه.، تروتسكى پاسخ مىداد: هاكر اين نوع جرأت، جرأت تسليم، تنها جيزى است است كه


 اعلام كردند كه نمىتوانند عقايد خود را بس بر بخوانند، اما قبول دارند

 شكلهاى نزاع درونحزبى بايد تغيير كند؛ و جناح مخالف، حاضر است سازمان خود را بار



 .L. Fischer, op. cit., p. 94

## 1. Serge, Le Toumant obscur, p. 149.

ديگر منحل كند، از كنگگره تقاضاكردكه مخالفان اخراجشده و زندانى را بهمقامهاى خود بازگرداند.
روشن بود كهكنگره دست رد بر اين تقاضا مىنهاد و با ابطال احكام اخرا اخراج موافقت نمىكرد. در اين نفطه، جناح مخالف متحد مىبايست از هم جدا شود و هر يك از دو دو كروه مستقر، بهراه خود برود.
جلسات كنگّره سه هفته طول كشُبد؛ و سراسر بهكار انشعاب سـركُرم بـود. جـــاح مخالف حتى يك نماينده هم نداشت كه حق رأى داشتهباشد. تـروتسكى در آن حـر آر اضر نبود؛ حتى درخواست نكرد كه در آن شركت جويد تا شخصاً بهاخراج خود اعتراض كند. كنگره بهاتفاق آراء اعلام داشت كه اظظهار عقايد مخالفان با عضويت در حزب است. راكوفسكى كوشيدكه بهدفاع از مخالفان بيردازد؛ اما از كرسى خطابه ابـ اياين كشيده شد. سيس حاضران با حيرتى مفرح شنيدند كه كامنف با جه آب و تابى وضع دلخراش مخالفان را شرح مىدهد. كّفت كه او و رفيقانش در اين محظور كَير كردماند: يا بايد خود را بهعنوان حزب دوم مستقر سازند ــليكن اين بهمعناى رانقراض انقلابا



 و بهوسيله حزب ما، و نه در بيرون از آن و عليه آن، بدست تواندآمدار از از اين رو آنان آن حاضر
 باجرادرآورنده.'
كامنف، يس از آنكه خود و رفيقانشى را بهلطف كنگّره سيرد و زانو زد، كوشيد در نيمهراه متوقف بماند. گِفت مخالفانى كه تسليم شدهاند بهعنوان بلشويك عمل كردهاند؛



 باور نخواهيدكرد.ه وى كوشُ نوميدانهاى هم كرد كه آبروى تسليمشدگان را نجات دهد،




 كنيدالـ
يك هفته بعد انـحلال جــناح مـخالف مـتحد صـورت هـذيرفت. در دهـمـ دسـامبر طرفداران تروتسكى و زينوويف از هم جدا شدند و با صداهايى مـتفاوت سـخن تَفتند. كامنف، باكايف، و يوداكيموف از طرف زينوويفيستهها اعلام داشتند كه بهطور قطع همه تصميمهاى كنگكره را خواهـنديذيرفت. هـمان روز راكـوفسكى، رادك، و و مـورالوف اعـلام

 دستبرداشتن از دفاع از عقايدمان در درون حـزب بـــمعناى طـردكردن ايـن عقايد از
 طبقه كاركر فروگذار خواهيمكردر.
 l9ヶff
 آن حق داشـتهباشده. هـمين عـقيده بـود كـه آنـان را بـهتسليم كثــاند. از سـوى ديتـر،



 كار را انجام دهد. طرفداران زينوويف اميدوار بودند كه با ماندن در درون حزبـ بتوانـوانـد در در اوضاع و احوالى مساعد بهاتوانبخشى، ان دستيازند؛ و تروتسكيستها يفين داشتند كه اين كار فقط از بيرون حزب عملى است. هر دو با همان كلمات تكرار مـىكردند كــه هـر تلاش براى تأسيس حزبى نو فاجعهاى براى انقلاب است؛ و هر دو بدين ترتبب بـهـطور

ضمنى اعتراف مىكردند كه، بهعقيده آنان، طبقه كاركر از حـيث سـياسى نـابالغ است؛ نمىتوان بدين امر اعتماد كرد كه طبقه كارگر از دو حزب كمونيست حمايت كرايت كند؛ بنا بر اين، بيهوده است كه كارتران عليه ديوانسالارى حزب فراخواندهشوند، ديونر ديوانسالاريى كه،
 انقلاب و خادم سوسياليسم عمل مىكرد. اكر تروتسكى و زينوويف خنين نمىانديشيدندا آنگاه وحشتى كه بههنگام سخنگفتن از تأسيس دحزب ديكرا


 تضادى كرفتار مى آمدند. زينوويف، باكردننهادن بهدستور كروههاى حاكيانم، كوشيدكه آن آن
 نتاهبانان انقلاب بمانند، از دستور وجدان خود اطاعت كرد، وجدانى كه بهاو مىگِت كه انكار نفس حاصلى ندارد.



 ديگرى، تندرخواهندداد. تروههاى حاكم سرمست ظفر بودند؛ و بدان سـبـ هـبـ هـياهوى
 تسلیم بكشاند. زينوويف و كامنف هنوز تسليم خود را اعلام نداشتهبودند كــهـ تَروههای



 حزب و نوعى مبارزهطلبى در برابر آن خواهدبود. كالينين در كنگّره كفت: ارفقا، طـبقه

 آدمـهاى مـبتذلى شـدمانـد كـه عـقايدشان را بـراى خـود نتـاممىدارنـد و از آنـها دفـاع

نمىكنند.، 'گروههاى حاكمه، در حقيقت، بيم از اين داشتند كـه اتگر نـخستين تسـليم زينوويف و كامنف را یذيرا شُوند، خود را در معرض بدكّمانى قرارمىدهند. مردم از خود


 زمينهُ بيشترى بدستاورند و هماوردان شكستخاى از آنكه ابراز عقيدهُ مخالف را بر آنان ممنوع ساخت، ناتزّير بود كه صِرفِ داشتَن عقيده را را نيز بر آنان قدغن سازد. بس از آنكه آنان را از بيان انديشه محروم ساخت، ناجار بار بود كه
 انكاركردن انديشههايشان بكارآيد.

 از نخستين تسليم خود پاى يسگذارند؛ و برای اينكه آن را معقول جلوه دهنـده و و بهآنچچه


 سخنان بهاستقبال آنان رفت: اخخوبكرديد كه تصميمتان راتَرفتيد ـاين آخرين آرين فرصت











كامنف دجار شد ـ بود كه براى ديدن آنان، كه در آسـتانه در بـهانـتظار ايســتادهبودند،

 بازگشت آنان بهحزب نصميم خواهدكرفت.

بيمانشكنى زينوويفيستها، تروتسكى و طرفدارانش را منزوى ساخت، و خاطرِ نه
جندان حساسِ بسيارى از طـرفداران اسـتالين و بـوخارين را آرام كـرد كـهـ آن را داليـل


 بخش از جناح مخالفى نبودند كه در اين بـازى درگـير نـبود. خـود تـروتسكيستها كـرخ شُدهبودند. احساس گّسستن قطعى از حزب بر آن آنان غالب آمدمبود. با ناباوري
 مبادا بيش از حد بییروايى كردهباشند: آيا مىبايست بهتبليفات نيمهينهانى يردازند؟ آيا مىبايست در هفتم نوامبر ادعوت از تودههاه را بعملآورند؟ مىبايست انشعاد إي را را شتاب
 بىانتها و يرآب و تاب درباره وفادارى كاستىنابذير خود بهحزب خذيرا شوند. برخى یای
 قاطعانه بهنبرد ادامه دهد و با تعقيب مقابله كند. با اين همه هيجيج كس نمى داديانست كهك كـي اتسليم، شدهاست وكى نشدهاست. بلافاصله بس از كنتره ا 1000 تن از طرفداراران جناح


 سست شدند كه در معرض ارعابها و وسوسهها و اقناعهاى تازه قراركرفتند. و از ايـن دو مقوله، يكى ديكرى را عهدشكن يا خائن مى وخواند. و جون معلوم كجا بايان مىكيرد و مقوله ديكر از كجا آغاز مىكرددد، سركردانى و بدكمانى سراسر جناح مخالف متحد سابق را فراكرفت.

[^23]تروتسكى، جون بىحاصلى تسليم زينوويف را ديد، در اين اعتقاد خـود راسـختر شد كه راه درست را بركزيدهاست. سراسيمه كار مىكرد تا اين اعتقاد را بهيبروان دلسرد
 استالين در هر حال بهانه اخراج آنان از حزب را يبدا مىكرد. مسأله مـهم ايـن بـود كـهـ ثابتقدمان ترد هم آوردهشوند، ميان اينان و خائنان خط تمايزى روشن كشيدهشوده از از موضعگيريهاى دويهلو پرهيز تردد، تا علل آن گسستن براى معاصران و و آيندكان درخور فهم شود. وانگْى، جناح مخالف ديگر نمىتوانست جنان كرّانه تا كنون كار كردهبود كار كند
 بيدا كند، و با همفكران در خارجه بيوند برقرار سازد.

 شكفتا كه هنوز در جستجوى مدركـ و دليل و حفظ ظاهر بود. مى اخواست از رسـوايـي







 بسرعت یايان كرفت كه تروتسكى و دوستانش براى يذيرش هر كارى در ولايـات اعــلام
 موافقت مخالفان باشد، و در تزينش محل انتقالز موضوع تندرستى و آسايش شخر خانوادهاش رعايت شود.
 از گ. ي.او. دريافتداشت. وى احضاريه را نديدهكرفت. بدين ترتيب فكاهه هايان يان يافت.


ا. كزارش اين امذاكرات، در نامهأى عرضه نـدهماست كه خود توونسكى يا يكى از دوستانش در اولين روزهاى سال


قانون جزا، يعنى بهاتهام فعاليت ضدانقلابى، بهآلماآتا در تركستان، نزديكـ مـرز چــين، تبعيد خواهدشد. تَاريخ تبعيد شانزدهم رانويه تعيين شدهبود.

دو نويسنده، كه يكى كاملأ در حاشيه و ديگرى يكـ تـروتسكيست بـود، بـرداشت

 نتوانست جيزى ببيند كه دلالت بر آن داشتهباشد كه تروتسكى تحت نظر پليس است. (مـىتوان انگاشـت كه نگـاه روزنامهنتـار آلمانـى براى ديــدن چنـان نشانههايـى ورزيـده نبود.) او متوجه هيجانى شد كه در خانه تروتسكى حكمروا بـود، و مـتوجه رفت و آمـد
 براى رفتت به سفرى دراز. ادر همها راهروها و معبرها تلهايى از كتاب بار بود، همه جار جا كتا
 جنين زمينهاى خود مرد را توصيف مىكند: ابا قامتى كمى كوحكتر از متوسط، يوستى




 بهسطحى بمراتب بالاتر از فهمشان بركشيد... نخست خجالتى و كمى دستياحه است...

در طى گفت و گو تروتسكى، اگُر جه بانزاكت بود، بدان بسندهكرد كه دربارها امور







[^24]مفرح باسخ داد: اين فكر غريبى است كه من بايست مردى بـاشم كـه فـاتحه انـقلاب را بخواند. اين اولين خطاى لويد ـ جرج نيست.ه مقايسه با نايلئون، بهروال معمول، تشان الشابه آشكار و سطحى ميان سرنـوشت آنان بهعنـوان تبعيـدى را بـهياد تروتسكـى نياورد، بلكـهـ
 كرد. برايش مسأله كلى مقدم بر مسألة شـخصى بـود. (شـفر اشـاره مـىـيكند: امـدام ايـن


 لحن گفت و شنود را ازدستمىدهد، سخنورانه مىشود، و اوج مىگيرده، و با رزُستهايى عجيب خوشآهنگى فراز و نشبب منحنى انقلاب جهانى را تصوير مىكند. مصاحبه بـه وسيله رفيقى قطع شد كه مىبايست در همان شب بدتبعيد برود ـ ـو آمدهبود كه بيرسد

 مجادله و اراده أهنين هيج فـرصتى را از دست نـمىنهد.... طـنـز ايـن مـردِ تـزلزلز آلايذير خللبردار نيست.ه وى، بههنگام خداحافظى، شفر را دعوت كرد كه در آلماآتا بهديدارش برود.
بر خلاف شفر، سرز بيرامون تروتسكى را ادر مراقبت شبانروزى رفـيقانى، وصـف












آخر بود.....

روز 81 رانويه، كويى در حالتى تبآلود، بهكنفرانسها، رهنمودها، بدرودها، و آخرين تداركات سفر كذشت. ساعت حركت براى ه ا بعد از ظهر تعيين شدهبود. شب هنگام همه
 شود. زمان مقرر سبرى شد، ولى آنان نيامدند. خانواده شروع كرد بهحدسزدن درن تا آن كه گ. ب. او.ه بدون دادن توضيحى، تلفنى بهتروتسكى اطلاع داد كه سفر دو روز بـهتأخير

 نفر در آن كردآمدهبودند تا تروتسكى را بدرود كويند. در كنار قطارى كه تروتسكى قرد آراربود

 بيراكندء ولى مقامها، بهسبب تحولى كه در تظاهرات يديدآمده بر آن شدند كه تبعيد را بتأخيرافكنند. جناح مخالف اين موفقيت را بهخود تهنيت كفت و برنامهاى تنظيمر كرد كه تظاهرات را دو روز ديكّر تكرار كند. اما ت. ب.او. صلاح در اين ديد كه جناح مـخالف را



 كشيكـدادن در جـلو خـانهاش غـفلت كـردند؛ از ايـن رو هـنـكامى كـه سـروكلةُ مأمـوران ك. ب. او. يیدا شد، فقط تروتسكى، همسرش، دو دو يسرشان و دو زن را ديدند، كه يكى از آنان بيوه يوفه بود. و اكنون صحنهُ ترازُيكـ ـكميكـ نادرى روىداد. تروتسكى در اتاقشُ را بهروى خود

 گ. ي. او. از چشت در بسته مشغول مذاكره شدند. سرانجام، افسر بهمأمورانش دستور داد داد

1. V. Serge, Le Townant obscur, p. 155.

كه در را بزور بگشايند؛ و آنان در را شكسته وارد اتاق تروتسكى شدند. تقديرى غريب
 سفرها با قطار در جنگى داخلى، بهعنوان محافظ شخصى، همراهى كرددهبود. وىى، جشم
 تروتسكى، مرا با گلوله بزنيد، بزنيده، تروتسكى بيشترين كوشش خود



 از چند كارمند بلنديايه شوروى و همسرانشان، كه در آن خانه سكنى داشتى آند و و وحشتزده

از سروصدا دم در آمدند و دوباره بسرعت نايديد شدندا وند، كواههاى ديگرى در در آنجا نبود.
 خيابانهاى مسكو گَشت و رهبر انقلاب اكتبر و بنيادكذار ارتش سرخ را يا ينهانى با خود

 شدهبود؛ مسافرى ديدهنمىشد، فقط چند كاركر راهآهن سركرم كار بودند و بهاين سـو و و


 مى برند.ه كاركران از جاى نجنبيدند ـ فرياد يا حتى ناله اعتراضى از آنان برنخاست.

تقريباً سى سال از آن روزى گّشتهبود كه تروتسكى جوان برانى نخستينبار برجها

 استنباط كلى خود از ادهكده تزارها، و ويايتخت بينالملل كمونيست، آيـنده را بـدست اورد. و اينك از بشت جنان بنجره ميلهدارى براى اخرين بار بهمسكو مىنگكريست، زيرا ديكر هركز بهشهر بيروزيها و شكستهايش برنگشت. بهعنوان يك انقلابي مـورد تـعقيب ياى بدان نهادهبود؛ و بهعنوان انقلابي مورد تعقيب ان را تركى مىكفت.

9

## يك سال در آلماآتا



















بنويسد؛ اما دريافت - و اين برايش ضربهاى بود ــكه ابدون نـوشتافـزاره حـركت كـرده
 دور در سال 19•V ، اكنون همه جيز تصادفى بود ــ نمىدانست كه اصلڭا او را بهآلماآتا مىبرند. ناامنى سبب شد كه طبع سركش و مبارزهجويش گل كند. بههمسرش گفت كه دانستن اين نكته كه بهعنوان آدمى مبتذل در بسترى آسـوده در كـرملين نـخـواهـدمرد

دست كم برای او تسلايى است.
روز بعد قطار در سامارا توقِ كرد؛ تروتسكى اعتراضنامهاى تلكُرافى براى كالينين








 قدرت نتكردد. از اين رو هنگامى كه قطار بهتركستان رسيد، فرمانده معافظان از زندانيشي



رودست بزنند. چنين پيشامدهايى يكنواختى سفر را از بين مى اربرد.

 كوهستانى پيمودهشود، معبرى كه بادهاى سرد بر آن مىیوزيد و بورانهای بسيار حركت را را



3. Sermuks 4. Posnansky ه شُهر يـيّبى (Pishpek) بتازكى بعانتشار فرونزه، جانتـين نرونسكى در كميسرى جنك، تغيير نام دادبود.

بيامبر بىسلاح
عهد كوكول وجود داشته؛ و گفتى روح طـنزنويس بـزرگ، كـه بـر آن سـايه افكـندهبود،
 كه وى بهمسكو مىفرستاد.








 طول تابستانى كه تروتسكى در آنجا گذراند طاعون در در ميان حيوانات بـيداد مـىكرده و ور
 در همان سال كمبود مستمر نان باعث افزونى بينوايى در آلماآتا شد. در نـر دانستين







 يس تروتسكى در اينجا مىبايست بماند. استالين مى میارواست تا آنجا كه ممكن بود او را از مسكو دور نكاهدارد و كاملاً بهخود مشغول دارد. دو مـنشى تـروتسكى بـازداشت



ك. ب.او. هنوز با تروتسكى حنان با مراعات رفتار مـىكرد كـه بـعدها تصوريذير نـبود.



 تقاضاكرد كه سگ مورد علاقهاش را از مسكو بفرستند. شكايت كرد كه فقط براى رعا رعايت آسايش ى. ب.او. در مسافرخانه خيابان كوكول نتاادداشته شدهاست و تبعيدش عملڭا در
 تبعيد من بهفاصلهاى




 ســياسى قـراردارد.ه وى، بـاصطلاح، ابـا داشت از ايـنكه خـود را زنـــانـى بشــــارآآورد؛ و تعقيبكنندكانش مدارا مىكردندا يس از آن همه سال تلاش و تنـش مـدام، تـقريبأ سـبكبال مـىنمود. بـدينسان، بهنحوى غريب و نامنتظر، نخستين ماههاى اقامتش در آلماآتا رنتى دنج و نيمهروستايـي






 دست كم تا هفتاد كيلومترى برود؛ و بهتر است مسكو اين موضوع را بهاطلاع ك. ب.او. در در محل برساند تا كرفتارى بيش نيايد. رفت و كرفتاريى هم بيش نيامد. سـيّ بـيس ابـرئيس

كـ. ي.او. در محل اعتراض كرد كه جرا رك و راست جاسوس بر او گـماردهانــد، و اعـلام

 كـ. پ.او. محل را بفهمد و اعتراض خود را بسبگيرد. مراقبت خفيفتر و ينهانيتر شد. وى اندكزمانى يس از رسيدن بدانجا شكار را آغاز كرد و آن را در طر ا بـى تمامى فصل



 بوميان روى زمين مى
 نيز بدين كار واخواهمداشت.،






 (يكانه بارى كه مجبور شدم لباس عوض كنم)، و حند شبانهروز تمام بر كندهاى باريك،

 ابزار براى آدم شهرنشين وقتكَذرانى دلخواهى نيونى

 كرد كه در كوهیاية بيرون شهر قرارداشت، و تروتسكى در آنـجا خـانهاى دهـاتى اجـاره

1. Ili
 4. dacha

كرذهبود كه يوشش سقف آن از نى بود. باغ بزرگ سيبى خانه را احاطهكردهبود. وى از آن خانه مىتوانست شهر را، كه در یايين قرارداشت، و در يك سو دشت را و در سوى ديكَر
 و هر كسى سطل و ديگ و تابه بهدست بهانبار علوفه مى ششتافت. در باغ كـلبهاى جـا
 دستنوشته شد؛ و در زير ضربات ماشين تحرير كهنهاى مى لرزيد كه صدايش تا تا ته باغ





 ميكرفت، اما اين مبلغ مواجب بخور و نميرى بيش نبود؛ و، با آنكه خانه كوجكى بـود و

 جلد آن انتشار يافتهبود. فروش اين سيزده جلد هم ديكر در كتابفروشيها و كـــابـابخانهها

 فراهمآورد. در كتابى ديگُر مى درخواست تحولات روسيه و جهان يس از انـقلاب اكـتـبر را
 مخالفان نوشت كه قراربود در ششمين كنگرة بينالملل كمونيستيى قرائت شـود كـه در

 روزنامههاى قديمى روسيهٔ جنوبى و نقشههاى جري جغرافيا كودكى و نوجوانى خود را بهتصوير كشاند كه سرفصل كتاب




## 2. Gosizdat

شدهبود، هنوز نمىتوانست بهعنوان مترجم، دستيار ناشر، يا ويراستار امرار معاش كند. هنگامى كه معلوم شد كه نويسندكانى كه تروتسكى اجازه دارد آثارشان ران را ترجمه كند، يا بر ترجمههاى موجود آنان نظارت نمايد، ماركس و انگلس هستند، ورى كم كمر همت بدين









 تروتسكى



 خانواده را برمى آورد و هزينهُ نامهنتارى دامنهدارش را را مىيرداخت.


 فراهمآوردن يك قلم، يك مداد، جند صفحه كاغذ زمخت، يا جند شــمع در مـحل، كـار

## 1. Herr Vogt







 جهتهاى گوناتون سرازير مىشد. هفتهای دو يا سه بار بيكـ سوارهاى ، كـه عـليل بـود، كيفى ير از نامه، بريدهُ روزنامه، و بعدها حتى اير كتا



 كه در سمى - بالاتينسك" در در آسياى مركزى؛ مورالوف، كه در تارا؟؛ ايوان اسميرنوف، كه


 آسياى شوروى تماس كمابيش منظم دارد: با بارنائول؛ كامينسك" "، مينوسينسك" "،

 طريق راكوفسكى ارتباط داشت، كه از هشترخان مراكز مخالفان را در صفحات شـمالى


 سرويس مخفى پستى وجود داشت؛ و هر دو يا سه هفته يك بار نامهها را میىرساند بدين ترتيب تروههاى تبعيدى، كه مدام افزايش مى يافتند، جماعتى خار خاص خر خود،
 مظهر جناح مخالفِ در تبعيد بود. حالت روحى تبعيديان بههيَّ روى آرام نبود. برخى در

| 1. Uralsk | 2. Narym | 3. Ust-Kylom | 4. Komi | 5. Semi-Palatinsk |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6. Tara | 7. Novo-Bayazet |  |  |  |

人 نام\& V نوامبر در بابيكانيا.

| 9. Barnaul | 10. Kaminsk | 11. Minussinsk | 12. Tomsk | 13. Kolpashevo |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 14. Yennisseisk 15. Novosibirsk 16. Kansk 17. Achinsk |  |  |  |  |
| 18. Aktiubinsk    |  |  |  |  |

























 آن را از نو مطرح مىساخت ـاين يرسش كه: چه بايدكرد؟

تو كردد. -م.

حتى در سيبرى و آسباى مركزى دورافتاده، بيش از آنكه زمستان بسرآيد، ضربه


 بتوان بهنيروهاى مسلح خواربار رساند مكرر بهاى نان، كه در آلماآتا توجه تروتسكى را با بهخود جلب كردردبودندند، در همه جـانى اتحاد شوروى مشاهده میى







 دهقانان مرفه راهنماييشان ميكر ايردند.
 لحظهاى روىدادكه اين هر دو مشتركا










بعد دفتر سياسى ناجار شدكه با تأكيدى بيشتر و بنهانكاريى كمتر آن دستور را تكرار كند.
در اواسط فوريه براودا آرير را بصدادرآورد: اكولاك سربرداشاشتهاستاله در ماه أوريل




















نخستين واكنش تروتسكيستهاى تبعيدى در برابر اين حوادث واكنشى توأم بـا

 مسيرى كه جناح مخالف از آن جانبدارى مىكرد؟ يس حزب چكَونه نتوانست دريابد كه

در مناقشهُ بزرك سالهاى اخير جه كسى حق داشتهاست و جه كسى حق نداشته؟ اكثر
 خواندهشوند تا بتوانند براى غلبه بر هر وضع اضطرارى نقش خور در را ايفا كنند و سياست

 طرفداران خود سهيم نبود.






 راستيهاى بوخارينيست قوىديادي برخواهندداشت؟ آيا ما در قدرت عناصر محافظه كار در حزب مبالغه نمىكرديم؟؟ آياتَروه
 وامصيبتاى ما درباره خطر ترميدور مبالغه|'ميز نبود؟ و آيا، بـهطور كـلى، در نــبرد عـليه استالين زيادهروى نكردهايم؟
اكثر تبعيديان حتى نمى اخواستند فكر اين ترديدها را بهخود راه دهند. اما اقليتى بر آن شدند كه اين پرسشها را هر چه لجوجانهتر مـطرح سـازند؛ و هـر پـرسشى از ايـنـ


 حال مىشد اقدامهاى استالين عليه كولاكها را بهمنزلئ مانورى از روى مصلحت شمرد كه






مانع از آن نمىگرديد كـه وى سـياست طـرفدارى از كـولاكـهـا را ازسـرگيرد. نـظر اغـلب مخالفان در واقع همين بود. اما برخى بهجدى انودن مسير تازه جیٍ يقين داشتنده و آن را


 نبردى كه جناح مخالف خود كوس آن را نواختهبود؟

 فقط جون سايهاى بـهدنبال آن حـركت مـىكند. نـخستين حـمله يـا يـيشدرامـد حـملـئ



 داشتند. اين دو، جسورترين و يرنيروترين رهبران جناح مخالف در او الف بودند؛ و و فقط

 آنتونوف ـ اوسينكو را نخست با نكوهيدگى و تحقيرى درخور خار خائنان تلقى كردند؛ ليكن



 مخالف حق دارد كه خود را با غرور بهعنوان الهامبخش و سخخنرسان سياست تازه بنگرد.



 عنوان نمونه، كمون چاريس كه در خون خفه شد، اما بر دزخيمان خود غالب آمد، زيـرا

همين دزخخيمان ناتزير شدندكه برخى از برنامههاى آن را باجرادرآورند: كمون، اتر حه به
 دستكم استقرار جمهورى بارلمانى را تضمينكرد. رابطه مخالفان با مسير جب استالين، با تغيير هاى لازم، ممكن است از اين نوع باشد: جناح مخار مارئ است شاهد اجراى تمامى برنامهاش نباشد؛ اما ما مبارزة او دست كم اين امر امر را بر كروهها حاكم ناممكن ساختهاست كه در برابر عناصر سرمايهدارى همجنان وايس نشينـند و يك رنبا نو برقرار سازند.
تكليف مخالفان چه بود؟ تروتسكى باسخ میى داد
 ريكوف عليه اين مسير همداستان شويم. بر عكس، بايد مركز مـتزلزل اسـتالينيستى را
 ميان مخالفان و استالينيستهايـى كه مدافعان كولاكها را تعقيب مىكنـند نـبايد مــتـفى اعلام گردد، اگر چه جنين امكانى بسيار بعيد است. جناح مخالـي جهت آزادى در درون حزب بكوشد؛ و امسير جی مبارزه را براى دمـوكراسـى بـرولترى




 نمايندكان آن برخواهدآمد، و بدانان آزادى بـان خواهد آرداد. اما جناح مخاح در حال حمايت از مسير حب استالين، در برابر سركوبكرى استالين بياخيزد و بهاحزب


 بود كه اين يكانه موضعى است كه در اوضاع موجود توجيهكردنى است. يـياتاكوف عقيده
 در نزد انسانى [جون پياتاكوف] كه براى خودكشى در رودخانهاى جست مىزند برطرف

نظر تروتسكى داراى تمامى آن نرمش ديالكتيكى بودكه آن موقعيت كنگ و مبهرم از او طلب مىكرد. وى نبرد استالين باكولاكها را بهمنزله تحولى بزركِ و اميدواركــنـنده تلقى مىكرد؛ و هر جه بيشتر بر ضرورت آزادى عقيده و بـحت بـهعنوان ضـامن خلوص و سلامت سياست تازه هاى مىفشرد. بهمخالفان پيشنههاد مىكرد كه در فكر نفع شخصى نباشند، بلكه از اصول دفاعكنند. حون دشمنش برگى ديكرى از دفتر انديشههاى ایى


 مربوط مىشد، وى از خوشبينى و بدبينى مفرط ابا مـىكرد: امكـان داشت كـه حـواد
 رهبرى اخلاقى و سياسى را از نو بدستمى آوردند؛ ليكن جناح مخالف مىبايست آمار آماده
 سوسياليسم و بيشرفت خدمت كندند
اين واقعيت كه تروتسكى بهمسبر حی استالين نظرى نسبتاً مساعد يـيدا كـرد و اهميت مثبت آن را يذيرفت بر بيروان او تأثيرى بزرگى و در عين حال گمراه كننده نهاد؛ و بر استدلالهاى آن دسته از كسانى در ميان آنان قوت بخشيد كه آغاز بهانتقاد از سوابق مخالفان كردمبودند. اينان مىگفتند كه اكر تروتسكى اكنون حق داشتهباشد، يس آيا در






 دستنيافتنى مىشمارند.
حنين استدلالهايى بازتابانندة محظورى بود كه در موضع تروتسكى وجود اريا داشتي
 دوش مردان برنيرو و باارادماى سنگّينى مىكرد كه انـقلابى را بـانجامرسانده، در جـــتى

داخلى جنگيده، و دولتى بوجودآوردهبودند. راندهشدن از حزبى كه زندكّيشان را وقف آن


 استالينيستها در حال ازبينرفتن است و حزب دستاندركار انجامدادن امورى است كـر كه



 تعقيبكنندهاش بهآرمان او، يا بخش مهرينى از اين آرمان او كرويدهاست. اينك آرمانش


 جشم دشمن بنگّرد.
استالين براى يىبردن بهذهن آشفتهٔ مخالفان نتاهى سرد و تيز داشت؛ ولى او نيز دجار محظورهاى خاص خود بود. هر محكوميتى از سوى تروتسكيستها راجع بـهـيمسير
 تأمل، كام در راهى ناشناخته و خطرناكى نهاد. تن بهخطر تعارضى سنگّين با روستايـايان
 شدت مقاومتى مطمئن كَردد كه با آن رو بهرو مى وشد. محتاطانه عليه همرييمانان پيشين خويش، بوخارينيستهاه كه محبوبيت و نفوذشان را دست كم نمىكرّرفت، وارد عمل شد.



 تروتسكى خواهدبود؛ و تصميم داشت هر آنحه در توان دارد بكـند تـا بـا بـوخارينيستها را را
 كه شايد قدرت كروه خودش براى اين كار كافى نباشد و، در آن مـرحـلـة دشـوار و تـازه

توسعة سريع، ييروان او بتنهايى نتوانند امور دولت را بكردانند و از عهده صنعت ملىشده

 انسانهاى بااستعداد سياسى در ميان بيروان تروتسكى، بوخارين و زينوويف قرار ارداشت اشتندي استالين بهيارى انسانهاى باكفايتى نياز داشت كه بهسياست اضدكولاكى، او عـلاقهمند
 مخالفان حب پيدا كند. از اين رو مىكوشيد كه تروتسكيستها و زينوويفيستهاى صا صاحب قريحه را تا آنجاكه ممكن است بهسوى خود بكشاند بـى آنكه در اين رهكّذر بهتروتسكى و زينوويف امتيازى بدهد. در يشت سر تروتسكى، بـهتروتسكيستها روى آورد. مأمـوران او دام مسير حب را گستردند و كوشيدند آنان را قانع سازندكه مخالفت بـا با با او بيهوده است. تبعيديان نخست حنين دعوتهايى را يكصدا رد كردند؛ اما دعوتها بر زمـينى حـاصلخـيز افتاد. آنان در برخى از طرفداران تروتسكى ترديدهايى پديدآوردند و اين رغبت را نيرو بخشيدند كه سوابق جناح مخالف را با حشمهايى هشيار ار از نو نو مرور كنند. تازه در حدود اواسط ماه مه بودكه تروتسكى از اين تحولات باخبر شد. بلوبور باردوف
 بخش خدمات سياسى استالين مشغول بهخدمت بود، از برلين خبر برنامهٔ عمل استالين

 بهمسير چب جامه عمل بيوشاند و تير خلاص را بـهتروتسكى بـزند. حـتى مـى ارخواست






 آنتاه مىتوانست خود را در قدرت نگاهدارد، بوخارينيستها را خرد كند، و مسير حيب را ادامه دهد بى آنكه نيازى داستهباشدكه با تروتسكى و طرفداران ناتوبه كار او بسازد. طرف

مكاتبه از آن بيم داشت كه استالين موفق شود؛ روحية مخالفان بهنحوى نتحرانكــنـنده متزلزل شدهبود، و شمار آن مخالفانى كه حاضر بهترك بيكار بودند خيلى زياد شدهبان ريود.



 نخست اباكرد از اينكه بههمراه رهبر خود تسليمتردرد؛ با تروتسكيستها بهتبعيد رفت، و




 زيرا همه اين جنبههاى مسير جيب با يكديكر مرتبطبودند. براى تروتسكيستها انديشهاى واى
 تروتسكى هر قدر بى

 نادرستى سياستْ مخالفان با اضطرابى عميقتر فكر مى مكردند
 حي شركتى فعال داشتهباشند.

 طرحريزى كند. استدلال او را مىتوان در اين سه نكته خلاصه كرد:
 بوخارين مبالغه كردهاست. اين جناح همحِنان بسيار قـوى است. ـــيز مـخالفان اشــتباه





نكردهاند كه كوشيداند حشمهای حزب را بهخطر ترميدور بتشايند. ايـن كـار مـخالفان سبب كرديدهاست كه نيروهاى ترميدورى در تنگنا بمانند. فعاليت مخالفان و فشار طبقه كاركر موجب شدهنست كه استالينيستها از بوخارينـي
 بهجاى مسير حب، حرخش سهـيگينى بدراست صورت بذيرد. وى بيم از آن داشت كه آن آن كسانى كه مدعى بودندكه ايوزيسيون در خطر راست مبالغه كردهاست سرانجام در برابر استالين تسليم شوند.
 نبرد زيادهروى كردهاست. برعكس، در اثر ترس زينوويف و كامنف، بـهانــدازء كـافى دور نرفتهاست: رهمه فعاليتهاى ما خصلتى تبليغاتى ودياتى و فقط تبليغاتى داشت.ه و جناح مخالف تقريبأ هركز با تصميم و جسارت كافى بهطبقه كاركر روىنياوردهاست. سرانجام در هفتم
 سيس ناكزير شد كه عقبنشينى كند.
سرانجام ايـنكه ايـن واقعيت كـه اســيتالين گــنج مـخالفان را دزديـدهاست، نـبايد
 نداشت، ليكن نمىتوانست آن را بهاننتها بـرساند. در نـتـيجه، تـروتسكى بـهـبيروان خــود اطمينان داد كه احزب بهما نياز خواهدداشتا اين استدلالها و اطمينانها خيلى از پيروان تروتسكى را خرسند نــيـى انـاختا

 است؛ و منتظر باسخى روشن بودند. تروتسكى ايـن حـاسخ را نـداشت؛ و احـتمالاً خـود استالين هم بدقت نمىدانست كه در كجا ايستادهاست. هـمحِنين تـروتسكـى

 مخالفت.

در همان بهار I9YA دو جريان متمايز عقيدتى در مجتمعهاى تروتسكيستى شُكل
 مسير جب استالين حمايت كنند ـ تكليفى كه تروتسكى مدام بهآنان القاءكردهبود؛ و در در

سوى ديگَر كسان ديگَرى قرارداشتند كه، باز هم بهتلقين تروتسكى، ميل بهمخالفت بـا
 تروتسكى و زينوويف پديداًمدمبود بدين ترتيب اكنون در ميان خود تروتسكيستها بظهور
 آستىیذيران هنوز بسيار دور از اين انديشه بودند كه در برابر استالين تسليم شُوند؛ ولى


 دهند و در يرتو حوادث از نو ارزيابى كنند. كسانى كه اين طرز فكر را تقويت مـى اريردند







بسيارى موارد اصلأ نمى شد محركهاى آنان را معلوم ساخت

 دعوت جناح مخالف براى دموكراسى يرولترى برايشان جالب توجهتر بود تان تا تا خواستهاي اقتصادى واجتماعى آن؛ و متعصبان جناح مخالف، يعنى دشمنان عقيدتى ديوانى درانسالارى،
 يكايك افراد را بآسانى از يكديكر تميز داد. اكثر اوقات، مردان جوانى كه كسستن از حزب


 كه در اثر تعقيب و تبعيد شدتى بيشتر يافتهبود.
مخالفان تروتسكيست هر دو جناح، وجوه مشتركى با كروههاي ديگَر بيرون از خود






 دشمنى با ديوانسالارى موانعى بمراتب كمتر مــشـناختند تـا تـرووتسكيستها. كـمابيش آشكار از دولت و حزب موجود اطاعت نمىكردند. اعلام داشتند كه انقلاب و بـلشويسم






 مبارزه با استالين و نه حمايت از او.









 بهنفع استالين كار كنند، حال آنكه آشتى يذيران عقيده داشتند كه هيج קــيـيز بـيشتر از مبالغههاى متعصبان تروتسكيست بهمخالفان صدمه نمىزند.

سـخنگويانِ هـر يكـ از دو كـروه، مـخالفانى نـامدار و از امــنا و دوسـتان ارجـمـند

 و ترد خودخواهى يا فرصتطلبى بر دامن شخصيتش نـنـنستهبود. ضـعف او، اكـر ايـن
 نمى نورد، و در عقايدش ثبات قدمى منطقى داشت. وى جانب سازش را از روى اعتقاد
 مىىدانيم، او نظريهيرداز اصلى تراكم ابتدايى سوسياليستى بود. در اقتصاد نو نوشتهبود: ردوره تراكم ابتدايى سوسياليستى، بحرانىترين دوره در زندكّى دولت سوسياليسا
 بهمرحلهاى رسيدن كه در آن سوسياليسم بتواند در برابر سرمايهدارى همهُ برتريهايش را را





 انحصاركرايى سرمايهدارى [خارجى، خاصه امريكايى] فـطـ مـى متوانـد در انـحصارگرايـي







 ابتدايى سوسياليستى، نهفتهبود.

شـَفـتآور نبود كه يرنوبرازنسكى از مسـير حب اسـتالين، كه آن را تأيـيدى بـر



















 را الجرا كنند.







است بهنبردى هر چه بيرحمانهتر باكولاكها بيردازد، و در نتيجه براى كشور بهطور عام و



 خواهدشد و بهتصادمى بسيار وسيع ميان حكومت و اكتريت دهقانان خواهــدانـجاميد.






داشت كه استالين حرخش بيشترى بهحیپ خواهدكرد. جناح مخالف در اين دگركونى چه نقشى مىبايست ايفا كند؟ پرئوبرازّنسكى پاسخ مى دادكه مخالفان بهعنوان ترجمان هشيار ضرورتى تاريخى عمل كردهاند؛ و بينشى اينى برتر
 است،. و اگر حزب بهاندرزهاى منالفان زودتر گوش مى سیيرد، بحران كنونى اين چنين
 از هميشه خواستار دموكراسى چرولترى گردند. اما، جناح مخالف، اگر جه نيازهاى زمان
 عملى بر عهده استالين و بيروان او است. اينان عوامل اجراى ضرورت تاريخى هس انـي
 جايى مرتكب خطايى شدهاست. در خطر راست و همداستانى استالين با كولاكها مبالغه
 ارزيابـى نادرستى كردهاسـت، و اين بـراى ماركسيستها اشتباهـي جـدى است. از اين رو
 استالينيست ادا كنند. هرئوبرارنسكى با اين منظورى كه در سر داشت بيشنهاد كرد كه جناح مخالف بايد

اجازماى رسمى را درخواست كند تا كنفرانسي از اعضايش تشكيل دهد كه در آن هـمه مجتمعهاى تبعيدى نماينده داشتهباشند و و بهبحت دربارة دوراء موقعيت تازه و رفتار مخالفان بيردازند. تروتسكى از امكان و مطلوبيت بيمانى ميان حب و مـيانه عـليه راست سـخن عكتهبود؛ اما براى صورتيذيرشدن آن پيشنهادى نكردهبود. يـرئوبرازينسكـى از ايـن امـر
 استالينيستها ضربه را متوجه راست كردهاند، زمان آن فرارسيدهاست؛ و وظيفه مخالفان اين است كه دست بهعمل بزنند بهجاى آنكه انتظار بكشند تا شـايد حـوادث يـيمان را
 تروتسكى نظرى درست عكس يسشنهاد يرئوبرازرنسكى داشت. مىگّفت كه مخالفان
 هم كه اين ييمان از حيث نظرى مطلوب باشد. زندانبان و زندانى همرييمان نيستند. وى بيم از آن داشت كه برئوبرازنسكى نظر بيش از اندازه مساعدى دربارة مسير چيب داشته باشد؛ اما، حتى اگر حنين نيز نبود، شكاف مـيان اسـتالينيسمه و مـخالفان بـرقرار بـودا تعقيب ادامه داشت. حزب همحنان از آزادى محروم بود، و طـرز ادارة آن بـدتر و بـدتر






 اكثريت وسيعى در حالت آشتىنابذيرى قرارداشت، درباره مسير حب ترديدها دانـا داشت، ور استالين را مثل گذشته مدافع كولاكها و همدست ترميدوريها مىديد؛ با اطممينان تمام به آرمان مخالفان اعتقاد داشت، و از كمترين تجديد نظر در موضع خود سر باز مىىزد.

 تحت تأثير آن انديشهها قراركرفت. همين جندى بيش وى وى در شمار آن كسانى بود كه

[^25]مىگفتند بايد جنتـ و دندان نشانداد. در سـراسـر سـال I9YY بـهجناح مـخالف فشـار
 بهكروه حاكم دلاورانهتر حمله برد، بهكاركران كارخانهها در بيرون از حـزيب روى آورده و و
 و از پذيرش دسميستهايى كه موافق با حزبى تازه بودند در صفوف مخالفان جـانـانبارى



 كنگره شدهبود، چنين مىنمود كه رادك مخالف اين فكر باشد؛ بهر حال، اور او از مـوضع آشتىجويانهُ يرئوبرازنسكى انتقاد ميكرد.



 برمىآيد، قدرت مقّاومتش در برابر استالينيسم تقريباً هفته بههفته رو بهزوال رفت، أكر جه يك سال طول كشيد تا واقعأ تسليم گردد. بسيار سادهانتارانه خواهدبود اكر اين دكرگونى را صرفأ بـهبى






 مشهور و هياتهاى تحريرى بزرى را شيفته عقايد و بذلهگوييهاى خود كردهبود. ده سال

 بابكانهاى تَر دنسىى.

تمام يكى از حشم و حراغهاى حزب







 داخلى، از ارمنستان جنوبى بهرادك در سيبرى شمالى چنـين نوشتهبود:

تو، كارليوشا


 تمام حزب را رهاكردند.

ليكن فقـط همين وضـع ناتُوار نبود كـهـه رادك و دوستانـس را آزار مـىداد. اينان


 ماركسيسم و انقلاب سودمند بود براى مخالفان نيز سودمند مىشمردند، و مىینيداشتـند



 كند؟ آنان در برابر اين معضل قرارداشتند: اكر آنان براستى يگّانه نتّهباني درخور اعتماد و وري

مشروع انقلابكبير بودند، يس شكست قساوتآميزشان مىبايست مصيبت جار هنايذيرى باشد؛ بس ميراث انقلاب از دست رفتهبود. اما اگر چنين نبود، اگر چدستاوردهاى اكتبر، كمابيش يابرجا بود و اتحاد شوروى، بهرغم همه آنحّه روىدادادهبود، هنوز هم مىتوانيانست خود را كشُورى كارگرى بخواند، بس آيا جناح مخالف خطا نكـرده و مـرتكب گــناه ايـن نخوت نشُدهاست كه خود را يكانه مخزن ماركسيسم ـ لنينيسم خوانده و و رقيبان را الز هر تقواى انقلابى برى دانستهاست؟ أيا اين جند هزار مخالف هـمه آن جـيزیى است كـهـ از جنبس بزرگ و جهانلرزان بلشويكى باقىماندهاست؟ إياكوه انقلاب موشى زاييدهاست؟ رادك بهسوسنوفسكى مىنويسد: انمىتوانم باور كنم كه تمامى كار لنــين و تــمامى كـار انقلاب فقط هـ ه ا
 بلشويكى فقط راه ضدانقلاب را هموار مىكردند، آنگًاه از اين نتيجه كيرى، كه هم حس واقعبينى و هـم حس تـاريخى مـاركسيسم از آن واهـمه دارد، تـزيرى نـيست. حـماساسه




 مشتى مردمان درستكار، جيزى بيش از اینجهزار كمونيست در تمامى روسيها بر جانى


همحچنان فعال بود.
برئوبرازنسكى استدلال مىكـرد كه ايـن انيـروى عبنـى، مالكيـت اجتماعىى است كه انگّيزه دكرگونى انقلابى و سوسياليستى بعدى روسيه را فراهممى آورد. رنيروى عينى،


 سوسياليسم عمل مىكند. رادك كشف كرد كـه اسـتالينيستها خـود را شــايستهتر از آن نشاندادند كه مخالفان مىانگاشتتند. و مخالفان، بى أنكه خود را خوار سازند، مىتوانند و

[^26]بايد بهاين نكته اعتراف كنند. در اين پيشروى بهسوى سـوسياليسم، جـناح مـخالف در جلوترين صف أيستادهاست، حال آنكه كروه استالينيست نقش عقبدار إن را را بازى مىكند.

 زمان آن فرارسيدهاست كه اين گسستن درمان يابد. بسيارى از مخالفان از فكر سازش

 ما مى ينداشتيمه كه استالين يكى انقلابي خوب است و بهزينوويف اميدى نيست. سيس وضع عوض شد ـ وضع ممكن است بار ديكر هم عوض شود



 اين واقعيت بهميزان بسيار آنجه بعد روىداد توضيح مىدهددئ

زمان يس از انقلاب چين بود. در دسامبر I9ry قيام كمونيستى كانتون سركوب

 بىرمقتر و فلاكتبارتر ساخت؛ و خودمدارى روسيه را قوت بخشيد. نظريهٔ اسوسياليسم
 اين بار مخالفان را نـيز دربـركرفت؛ بـهمجتمعرهاى دوردست تـبعيديان رسـيـد و بـر فكـر آشتىطلبان تأثير نهاد. اين تازهترين شكست، مانند جرخش ار استا


 شوروى اشتباهكردهاست ــ آيا نظريه رانقلاب مداوم، او نيز فريبى نبودهاستى



داشت ازسركـرفت كه از حكونگـى حوادث واقعى جندان اطلاعـى نداشت و مـىوشيد كه از راه كزارشهـاى ديررس و مختصـر يراودا بـهعقيدهاى برسد. يرنوبرازرنسكــى، مـانـند
 منطقى آن را نیذيرفتهبود كه انقلاب حين فقط بـهعنوان ديكـتاتورى يـرولتاريا مـمكن



 كارگران تشكيل داده به|جتماعىكردن صنايع روى آوردهاند. تروتسكى در دوم مارس به يرنوبرازنسكى نوشت كه قيام، با أنكه سركوب گرديدهاست، هيامى و علامت مهمى راجع بهسير انقلاب آيندهُ جين بر جاى نهادهاست كه در مرحلة بوررُوايى متوقف نخْواهدمانى بلكه شوراها بياخواهندخاست و بهسوسياليسم معطوف خواهندشُد. يرئوبرازازنسكى باسخ داد كه استالين، پس از آن همه تسليهشدنها در برابر كومينتانگّ، تنها براى حفظ آبرو



 سرشت انقلاب آينده چين را مىسنجيد. با اين حال نتيجه ايتيرى او درست بود: انقلاب I9FA تا تا 19F9 مرزهاى بورروايى خود را درنورديد؛ و در اين صورت، مسأله بر سـر يكـ
 بهميزان درخور توجهى متفاوت از نمودهايى بود كه از نظريهُ تـروتسكيستى و در واقـع راقـع ماركسيستى و لنينيستى دربارة انقلاب انتظار مىرفتّ.






نشنيد. مىدانست كه اين يادآوريها هرگز تصادفى نيست. آنحَه بيش از هر چيز ديگر مايه

 حتى اكنون نيز مىيذيرفت كه تروتسكى در سال 1909 مسير انقلاب روسيه را درستر درستر از لنين ييشبينى كردهبود؛ ولى مىافزود كه از اين امر برنمى آيد كه طرح انقلاب مداوم



انقلاب بورزوايیى و انقلاب سوسياليستى بهحساب آورده شدهاست.
 بدان كشانده شدهبود. وى پاسخ داد ركه حين از نو نشاندادهاساست كه هر انقلابیى در عصر حاضر، اكر نقطه اوج خود را در يكى دكركونى سوسياليستى نجويد، حتى بهعنوان انـو انقلاب بوررُوايى دجار شكست خواهدشد. دلايل له و عليه، هر جه بودهباشد، اين واقعيت كه دو دو آشتىيذير نامبرده بهانقلاب مداوم حمله مىكردند از آن رو بيشتر دلالت بر نشـانههاى



 رانقلاب مداومه دركرفت اين بود كه اين نظريه در ديدة حزب مظه مظهر تروتسكيسم و ارتداد


 بود، بهطور غريزى درصدد برمى آمدكه از هر پيوندى با با اين تابو رهايى يابد. بايد بيادآورد


 زمان از عهده ازمايش برآمدهاست. اما موفق نشد كه نظريهاش را بهبايكانيها منتقل كند.
 بردازد؛ همربيمانان او نيز مدام همين كار را مىكردند؛ و هر بار كه چنين مىكردند، نشانه

مطمننى بود بر اينكه يكى از بيوندها يا دوستيهاى سياسيش در حال فروريختن استـ



















 حمايت كنند.
در آن ميان رادك و وريوبرارازنسكى بيانيههاى خود را فراهممآوردبوبودندكه از حيث



> I. نامةٔ اعلاميهوار ترونــكى بعتاريخ IV زوئية I9YA. بابيكنبها.

「. اين انر در زبان انكلبسى باعنوان The Third Intemational After Lenin سومين يينالملل بس از لثن شـناخته
 نتيجهكيرى خود أعـلام داشت كـه ابســيارى از ايـن تـفاوتها در اثـر تـغيير در سـياست

 نوشت: راكر تاريخ نشاندهدكه برخى از رهبران حزب كه ما و آنها ديروز شمشير بهروى يكديكر مىكشيديم بهتر از ديدكاههايى هستي

اين واقعيت كه تروتسكى و رادك يبامهايى مختلف و تا حدى مغاير با يكديكر به كنكره فرستادهبودند ممكن بود بهقضيه مخالفان فقط لطمه بزند. جناح مخالف، بهجا آنكه وحدت خود را نشاندهده، بهدو صدا سخن مىگِفت. تروتسكى، هنگامى كه از آنحָه كذشتهبود باخبر گرديد، تلگُرافهايى بهمراكز عمده مخالفان فرستاد ور و از از همهٔ تبعيديان
 را ردكردند و بيانيههايى درخور بهمسكو فرستادند. سرانجام رادك خود بهكنكره اطالـاع



 جناح مخالف اجبهلة خود را برباكردهاست،. با اين همه، شكاف آغازين برطرف نشدهوبود ـ فقط بوشانده شدهبود.

حادثهاى مهم مبب گرديد كه تروتسكى تبعيديان را گرد خود آورد. در ماه زوئيه

 قحطيى كه بر روسية شهرنشين سايه افككندهبود. اقدامـات اضطرارى كــهـ در آغـاز سـال صورت يذيرفتهبود خطر را برطرف نساخت؛ و وضع در اثر خرابى نسبى محصول زمستانى
. 1




در اوكراين و بخش شهالى قفقاز بدتر شـد. دهـقانان در حـال شـورش بـودند. فـروش و
 اعمال زور براى جمعآورى گّندم همين قدر بود كه دهقانان را با بخشمهآوردي، اما نه آن آن قدر كه آنان را مرعوب سازد. كميته مركزى متوجه اناخرسنديى... در ميان دهقانان شد كـر كه
 و اعلام داشت كه حָنين اقدامهايى ابهعناصر سرمايهدار كمك كرده بود كه از ناخرسندى











 ماه بيش، قاطعانه آن را رد كرددبود. كوشش كميته مركزى براى آرامساختن دهقانان بود، آخرين كوشش بيش از آنكه دست
 دستْ برنده شدهاند، و استالين مسير حبي را رها كردهاست، و بوخارين و ريكوف سياست را معين ساختهاند.
مىتوان تصور كرد كه تبعيديان تروتسكيست حگّونه اين خبر را دريـافت كـردند.

 كولاكهاه حگّونه از نو سر بلندكردهاند. مىديدندكه جكّونه امركز متزلزل، استالين ـ مانند

هميشه ـ كوتاه آمدهاست. كميته مركزى، با تصويب افزايش بهاى نان، بهزيان كـارگران صنعتى و بهسود دهقانان مرفه عمل كردهبود. اين بيگمان هنوز همها مطلب نبود. مبارزه آغاز شدهبود: جناح راست تعرض خود را ازسرخواهدگرفت؛ و استالينيستها باز هم عقب خواهندنشست. خطر ترميدور از هميشه نزديكتر بود - ترميدوريها بحركتدرآمرآمدهبودند. تروتسكى نيز جنين مىانديشيد: گفت: دبا سخنرانى ريكوف، جناح راست بهانقلاب اكتبر
 آغاز يك دنیا نو است. جناح راست، براى آنكه كولاكها را آرام سازد، بسـرعت بـهتلاش

 مورد تعقيب قرارخواهندداد، درست همان طور كـو كه اسـتالين زيـنوويف را مـورد تـعقيب
 خود مىدانندكه از یيروزى جناح راست جلوكيرى كننده. تروتسكى ياسخ داد كه وظليفة اصلى مخالفان در واقع همين است. در مــيان تـروتسكيستها آشـتـتِيذيران عـجالتاً بـهطور كـامل مـنزوى شــدهبودند.
 شد؟ اينها همه كوششى آنى و يكباره بود، اما براى شما شا كافيا
 بياييمال، آنان بار ديگُر صعود استالين را صرفأ رويدادى در نـبرد بـنـبادين مـيان خـود

 ميان حب و راست درخواهدگَرفت؛ و آنان بايست جانب حیث را بگَيرند. شكست آشكار استالين اميدهاى آنان را بهعرش اعلا برد. تروتسكيستِ بااهميتى چون سوسنوفسكى، نوشت: دآن روز چندان دور نيست كه نداى بازگشت تروتسكى در سراسر جهان طــنـين |فكند.

در كرماكرم آن هيجان سياسى غمى بهسراغ خانوادة تروتسكى آمد. هر دو دختر


و شش سال داشت ـيس از بازداشت و تبعيد همسرش نولسون ' آسيب ديد. اين خبر در ر









 انديشهاى دردناك بودكه دخترش بر بستر مرگ، بيهوده جشمبراه پاسخى از او ماندهبود.
 دخترش نشست؛ انتقاد از برنامه كمينترن را تقديم او كرد، انتقادى كه وى، هنگًامي كه دخترش در بستر مرگ بود، سرگرم تهية آن بود.
 ضربه ديكّرى موجب رنج و اندوه بسيار تروتسكى شد. يس از درگذشت نينا، زينا تصميم

 كه او بسختى بيمار است و طاقت سفر ندارد. بيمارى وى در اثر اخت اختلال وخيم و مستمر روحى بدتر مىشد؛ زينا تازه يس از آنكه بدرش از روسيه تبعيد شد توانست دوباره او او را

در هر حال، هنگگامى كه سيرگئى براى گذراندن تعطيلات بهآلماآتا آمد، ديـدارى
 فقط حند هفتهاى ماندند؛ و اين ديدارى بر از نكرانى و ماتم بود.

بس از اجرخس بهراسبٌ سياست رسمى، تروتسكيستهاى تندرو و آشـتـىنايذير

در تقريبأ همه مراكز مخالفان دست بالا را يافتند. تـوده تـبعيديان حـتى نـمى خوراست حيزى درباره كوشش براى كوجكتركردن شكاف ميان خود و استالينيستها بشـــنـود. امـا
 نظريات آنان بهوسيله كسانى جون سوسنوفسكى، دينگلشتـت، الزيـن و ديگـران تـــوين مى شد كه بيشتر حالتى روحى را بيان مىكرد تا انديشههای سياسى معينى را. از اين تروه، سوسنوفسكى بااستعدادترين و زبانآورترين آنها بود؛ و هنگًامى كـى از از

 تروتسكى و يكى از بهترين روزنامهنتاران بلشويك بود، و در بيرون از صفوف مخالفان نيز محبوبيت بسيار داشت. اما رهبر سياسى يا نظريهيرداز نبود. بهعنوان وقايعنتار روسيئ





 بهآن كسانى كه حتى بهآشتى با گروه حاكم مى انديشيدند احساسى جز نفر نـرت نداشت. از اين حيث يك دنيا با رادك فاصله داشت. همين سوسنوفسكى بود كه رادك بهاو نوشت كه نمىتواند باور كندكه از حزب لنين فقط يك مشت عدالتخواه مخالف باقىماندها بانـواشند

 نوشت، يعنى كسى كه بههمراه صفرف جـناح مـخالف را رهـا كـرده و وتســليهم شــدهبوده.
 شخص دركذشته بههنگام خاكسبارى در گوش او مى خواندند: افلان، فرزند فلان، بدان

 تحولات روحى رادك بود، و از خود مىيرسيد كه آيا نبايد اين كلمات را در كوش رادى

سخنگويان ديگر اين جناح مخالفان، جوانترهايى بودندكه منزلت كمترى داشتند.
 سال داشت، از 1910 بلشويك بود، و در سال I91V در نـاوكان بـالتيك بـهعنوان مـبلغ







 آرزويى هر چه بيشتر مىكردندكه با تعقيبكنـدگان خود از در در سازش در درآيند، منتهااليه







 مىگْتند كه تروتسكى نخست برآشفته رد مىكرد تنها براى آنكه در مرحلة بعدى بـى بآنها
 مىساختند كه اميدبستن بر اصلاح دموكراتـيك در حـزب امـيدى واهـى بـيـن نـيست.


 سوسنوفسكى در بابكانيامباجود استـت


 طرفدارانش عقيده داشتند كه استالين سركردة بيروزمند تـرميدور روسـيهـ، كـه از سـال

 رريمى كه فقط انقلاب پرولترى ديگرى مىتواند آن را سرنكون كند. اسميرنوف نوشت: امعلوم شدهاست كه انحلال دموكراسى درونحزبى و دموكراسى يرولترى بهطور كلى، كه



 خصوصى، اين زادكاه اصلى و بالقوه سرمايهدارى در روسيه راء را، نابود كند. آنان وى را را متهم مى مرددندكه راه را براى نظامى چندحّ






 را بهدشمن سلاحبهدست داشت.
در ميان اين همه عقايد نامألوف، تروتسكى هر آنچֶه در توان داشت مىكرد تا از زوال جناح مخالف جلوكيرى كند. وى در اين اختلاف عقايد تعارضى ميان دو نسـلـ از از مخالفان، تصادمى بين (یدران و يسران"، مىيديد؛ يدران از حيث دانش و تجربه غنى و

ا. اين عبارتن نتل تولى اسـتاز رسـالذ يكى از دســـــها باعنوان Pod Znamya Lenin ، كه تروتسكى نويسـندة آن را و.اسمبرنوف مىداند. بابكانيها.
Y.




سرشار بودند، حال آنكه يسران انباشته از شور و دلاورى معصومانه. وى خود در احساس













 بهما احتياج خواهديافته، بمراتب كمتر از سوسنوفسكى مطمنـن بود كه رنداى بازگّشت

تروتسكى بزودى در سراسر جهان طنين خواهدافكندا.'



 بوجودميآورد. موضع (كاملأ منفى و سترونا دسميستها در برابر حزب را رد مىكرد؛ و

 كند. مىكوشيد آگاهى آنان را بهرسالت خود دوباره فروزان سازد ـ يعنى اين اعتقاد راكه
 ميگّيند هنوز هم مهم است، و دير يا زود بهطبقه كارگر و حزب رخنه خواهندكرد. وى

مى|فزود كه اين اعتقاد نبايد در مخالفان جايى براى خودبينى يا نخوت بكشايد: جناح مخالف، هر چند بتنهايیى از سنت ماركسيستى و لنينيستى ييگيرانه دفاع مى میند، نبايد
 لنين بر جاى ماندهاست همين جند هزار طرفدار جناح مخالف است. مخالفان، هنگامى كه رانحطاط ديوانسالارانها حزب را فاش مى مسازند برحقند؛ ليكـن در ايـنجا نـيز انـدازه نتاهداشتن امرى ضرورى است، زيرا كه ادرجات كوناگونى از انحطاطه وجـودودارد؛ و در

 نيز هست.ه و جناح مخالف نـبايد تـماس بـا ايـن كـارگران را قطع كــند ـ بـايد بـدانـان روىآورد.'
از مداخلههاى سنجيدهُ تروتسكى همواره حسن استقبال نمىشد. تندروهاى جب

 كه رفتارشان بهگونهاى است كه چويى جناح مخالف، خود
 آلماآتا بود و از آنجا نفوذ خود را بكارمىبست، و تا زمانى كه سياست اســتالين، در اثـر حالت معلقى كه داشت، بر مشكلات مخالفان نمىافزود، تروتسكى مى توانست مانيانع از آن كردد كه بيروان گوناگونش بهاكناف يراكندهشوند و جناح مخالف از هم بگسلد.





 آن تحمل مىكرد، و حاكى از قدرت و دامنهُ كار فكريش در تبعبد است.




آواره آثارى از سن سيمون و آنفانتن'، بسيارى از مورخان فرانيانسوى انقلاب، آثار ماركس





















[^27] كرددبر2.

## 6. Tocqueville



جنان دلبسته نبودكه بهكريستيان گيوركويج.'
 البته، قدرت تـفكر تـروتسكى، حـرارت او، قـدرت بـيان او، و نـيز نـيـيروى تـوفانوار او او را
 عزلت فلسفى برخوردار بود. بهرغم وفاداريش بهجناح مخالف، كـــتر تـعصب كـوركورانـه داشت، دست كم بهاين معنى كه عقايدش از مرز هدفهاى مستقيم و مسائل تـاكــيكي مخالفان بسيار فراتر مىرفتّ. يقين داشت كه جناح مخالف حق داردن و معتقد بـود كــهـ
 مطمئن نـبود. كـامى واپس نـهاد و بـهمشاهدة تـصوير بســيار وسـيع انـقلاب يـرداخت و مضمون غمآلود آن را بروشنى دريافت كه تكرار مىشد و بر همهُ كروههاى مبارز تأتــير


 جكّونه مىتوان اين ورطةٔ تبهكارى و فساد اخلاقى را توضيح داد كه در حزب بـلشويك نمايان كرديدهاست، حزبى كه از انقلابيان صديق، سرسيرده و دلير تشكيل شــدهاساست؟ كروه حاكم يا ديوانسالارى را سرزنشكردن كافى نيست. علت عميقتر همانا ددلمردكى
 روسيه، ضعف عددى طبقه كاركر، انزوا، و در محاصره فراردارداشتن از سوى سرما سايهدارى را را عاملهايى مىشمرد كه موجب دانحطاط ديوانسالارانهٔه دولت و حزب شدرد
 بيشرفته و سرايا صنعتى، حتى در كشورى كه تقريبأ بهطور كامل از كاركران تشكيل شده و فـقط بـهوسيله كشـورهاى سـوسياليستى احـاطه شـدمباشده تـودهـها، بس از انـقلاب،

 مىَّفت: خطرى كه در هر انفلاب پيروزى مندرج است، همين است - و اين امـخاطرة
I. تروتسكى كاب الديـات و المقلاب Literature and Revolution خود را ابـهكريستيان كـبوركويج راكـوفسكى Christian Georgevich Rakovsky


شغلي، حكومتكردن است.
بهقول او، هر انقلاب يا يكى جنگّ داخلى، عموماً گَسيختگى طبقهُ انقلابى را در يىى
 كشمكشهاى طبقاتى در درون آن، تعارضهاى ميان بوررُوازى و عوامالنـاس، وحـدت را



 جه كمتر افتاد. انتصاب جاى انتخاب راگرفت. اين فراگرد بيش از اضربهّه ترميدورى هم





 تمركز قدرت در دست افرادى اندك؛ و نشاندن سلسلهمراتب انتصابى بـهجاى هـيأتهاى انتخابى. حزب بلشويك بهحكومتكنندگان و حكومتشوندكان تقسيم شدهاست؛ از هم پاشيدهاست؛ و خصلت أنحָنان تغيير نيرومندى كردهاست كه ابلشويكي I91V بـزحـمت

طبقهُ كارگر هنوز هم در اثر دلمردكى عميق و تكاندهندارْاى فلج بود. راكوفسكى، بر خلاف تروتسكى، اعتقاد نداشت كه استالين زير فشار كاركران امسير جی، را در پيش
 تودهُ مردم عادى علاقهُ جندانى بهدفاع از آزاديهاى خود نداشا راكوفسكى يكى از سخنان بابوف را بيادآورد كه در سال IVAF تـفته شـدهبود: اتـربيت


 بياموزند، از دلمردگى بدرآيند، و سر بهانقلابى تازه بردارند. راكوفسكى بصراحت سـؤالى

مطرح نكرد كه نظر خود را بهذهنى القاء كند: تودههاى مردم روس، براى آنكه از نـو بــه جنبندكى و قدرت سياسى خود دستيابند، بهجه قدر وقت نياز خواهندياشت استدلال او مندرج بود كه يكـ رستاخيز سياسى در روسيه فقط در آيندهاى نسبتاً دور صورت خواهديذيرفت، يس از آنكه تغييراتى بزرك بر جامعه كذشّتهباشند و طبقه كاركر رشد يافتهباشد، توسعه يافتهباشد، استحكام بذيرفتهباشد و از تكانها و سرخـوردرديـيهاى

 آموزش درازمدت طبقه زحمتكش كنند. كفت كه جناح مخالف از اين بابت كار جندانى نكرده ياكوششى در اين جهت بعملنياوردهاست، اكر حهاز ازكروه حاكم كار بيشترى انجام دادهاست؛ و نيز مخالفان بايد بيادداشتتهباشند كه دتربيت سبياسى فقط بآهستكى بسيار

ثمر مىدهدا.
نتيجهكيرى بياننشده اين بودكه جناح مخالف، اكر اصولا بختى داشتهباشد، بخت

 نمايان ساخت: موقعيت آن در ميان يك ديوانسالارى فاسد، خيانتكار و مستبد، از يك

 ببنديم.، ولى انتظار نيز نداشت كه بيش از سيرىشدن سالها از ميان تودهها برخيزد. نتيجه اينكه (هر چند راكوفسكى اين را نگفت) ديـوانسـالارى،
 را داشتكه جامعd شوروى را دكركون سازد. جناح مخالف بنا بر اصول خود مجبور بود كه با ديوانسالارى همجنان بىكم و كاست خصومت ورزد؛ ليكن نمىتوانست بهنحوى مؤثر


 اميدوار باشد كه در قلمرو عقايد كارى برايى آينده انجام دهد
نتيجهكيريى از اين دست، جنانكه در رامامه بهوالنتينوف، راكوفسكى منـير اري در موقعيتهايى معين ممكن بود محفل كوجكى از نظريهيردازان و ايدنولوكها را خرسند

كرداند؛ اما براى هر نوع جنبش سياسى بهمعناى حكمم مرك بود. راكوفسكى با بصيرتى خشك و عميق و متانتى آرام بهمسير انفلاب و جشُمانـدازهـاى مـخالفان مـىنتريست.


 علاقة وافر داشتَند. اينان بهمخالفان بهعنوان جنبشى سياسى بيوستهبودئند، و كارى به كار محفلى از فيلسوفان يا ايدئولوكها نداشتند؛ و آرزو داشتند كه مـخالفان را بـهعنوان

 اندك و خارقالعاده، يعنى متفكران، مىتوانـند برایى ياداشى يـيكار كنند كه تاريخ شـايد بس از مرك بدانان ارزانى دارد.
تودهُ طرفدار جناح مخالف در اين راه كوشيدمبود كه بخش سوسياليستى اقتصاد شوروى را قوت بخشد، صنعتىشدن را بيشبيرد، روح انترناسيوناليسم را از نو زنده كندا را روند،

 خود بدان هدفها دستيابند، يا بايد از تودة مردم و يا از ديوانسالارى يارى بـخواهــنـد.

 ديوانسالارى بياخواهندخاست، يا ديوانسالارى، بنا بـر دلايـل خـاص خـودي، بسـيارى از
 جشم دوختهبودند؛ و آشتىيذيران بهكروه حاكم يا بهبخشى از آن. هر يك از اين دو ام اميده
 خودانگيخته، بهسود هدفهاى مخالفان، دلالت كند. اما در ديوانسـالارى آشكار درا درا حـالت جوش و خروشى وجود داشت؛ ديوانسالارى بر سر مسانلى جون صنعتى شـدن و و سياست

 ديكر نيز بهآنها نزديكتر شُوند. اين وافعيت كه ديوانسالارى يكانه نيرويى بود انـي


بهحزب بازكرداند. شق ديكر از فرط تـبركى قـابل تصور نـبود: بـهايـن مـعنى كـه آزادى


 بدبينانه آنها غافل ماند. انديشمند فارغ، و رهبر سياسى فعال، اينكـ در وجود تروتس انسكى

 ولى رهبر نمىتوانست جنين نتيجهكيريى را حتى بتصورآورد، جه رسد بهايـنـيـه بـا بـا آن









 آنجه در صورتهاى ديكر ممكن تواند بود، دستيايد.

در اواخر تابستان 197A خبرهاى حيرتآورى بهآلماآتا رسيدكه منبع آنها محافل
 آن داردكه دوباره مسير چب را در بيش كـيرد، و كسستن كروه او ازكروه بوخارين، كامل و و





تروتسكيستهاى مسكو تماسى بسيار نزديك با كـامنف داشـتنده كـه از طـريق او
بدانان گزارش كفت و كوهايى دادهشد كه در جلسه رُوئيه كميته مركزى با سوكي
 بوخارينيستها و زينوويفيستها قرارداشُت. حنين مىنـودود كه او اميدوار است عليه مركز استالينيستى انتلافى از راستها و حيها بوجودآيد؛ و خـود او مــيخواست در ايـن مـورد ميانجى باشد. براى كامنف نقل مىكرد كه استالين در كميته مركزى لاف زدهاست وراست كه در

 وسيله سوكولنيكوف از جناح مخالف جی خواهش هر كرد كه از حـايت از استالين دريـغ كنند و حتى پيشنهاد اقدامى محرمانه عليه استالين را مطرح مىكرد. اما جلسهُ رونـيها

 سوكولنيكوف، مذاكرات محرمانهاى با كامنف انجام داد. بهكامنف كـفت كه هم هم او و و هـم استالين ناكزير خواهندشدكه بهجناح مخالف حب روىآورند و بكوشندكه با آن دست به
 دشمنان يبشين خود روىآورند؛ ليكن هر دو مىىدانستندكه اين مسير ادر حجندماه آينده
 اخراج و تبعيدشده بهزودى بهمسكو بازخواهندكشت و از نو بهعضويت حزب درخواهند آمد.'
 هنوز در وضع نيمهتبعيد در ورونزء صحنه را با رنتُ و جو خاص آن، بازسازى كنيم. بوخارينى كه در بشت در درهاى بسته با با با
 هفت ماه يبش، در كنكرة بانزدهم، كمككردكودبود تا جناح مخالف نابود كردد. ديكر از آن





بوخارينِ باعتمادبهنفس و لافزن كه رتكيهزدن كامنف بر تروتسكى، را دستمىانداخت وري ري





 شكسته داشت. سخنانش از وحشت تا حدى بیى اسر و ته بود. بـى آنكه نام استالين را ببرده.

 بوخارين تأييدكردكه بحران در رهبرى در اثر تعارض ميان حكومت و روستاييان

 نوميدانهاى واداشتهبود. در ماه زووئيه كـميته مـركزي
 بدين منظور كه بوخارينيستها را ضعيف كند و خود را براى حملهاى نو بهتر آمادر آمه سازد. از آن بس توانستهبود وروشيلوف و كالينين را، كه با بوخارينيستها همدلى مىيكردندند، به سوى خود بكشاند؛ و اين امر موجب شد كه اكثريتى از دفتر ســياسىى بـهوى روى آورد. بوخاريـن كفت كه ديگـر استالين براى حمله نهايـى بهكشاورزى خـصوصى آمـاده شـده
 روسيه فقط از راه ااستـمار، دهقانان مىتواند تراكم ابتدايى را بوجودآوردي، زيرا، بر خلاف

 ابلهانها مى خواند) كه بههمان اندازه كه سوسياليسم بيشميرورده مقاومت مرديم در برابر آن نيرومندتر مىشود، مقاومتى كه فقط يك ارهبرى استوار، مىتواند آن را فـرونشاند.

 شورشها را در خون خفه كنده؛ و چاو ما را بهعنوان مدافعان كولاكها محكوم خواهدكردا.

 است كه حزب و دولت كاملأ با يكديكر درآميختهاندا الدا


 آنحه اينكى مطرح بود اختلاف عقايد عادى سياسى نبود، بلكه بقاى حزب و دولت و بقاى
 جانبدارى مىكرد، بوخارين مىدانست كه در اين رهكّذر روشهاى قساوتآميز و خونينى را بكارنخواهدبست كه استالين قصد دستيازى بدانها را داشت. وانتُهى، استالين را باكى رونى از عقايد نبود: اواو دسـبسهبازين بـياعتقاد است كــه هـمه جـيز را تـتحتالشـعاع حـرص

 دفاع از خود با يكديكر متحد شوند
بوخارين، با اميد بهاينكه بهياران احتمالى خود قوت قوت قلب دهده سيس از سازمانها و اشخاص متنفذى نام برد كه مىينداشت با استالين درخواهندافتاد. مىگّفت كه نفرت




 بوخارين ادعا مىكرد كه شسرايط روانى، براى بركنارى استالين هنوز پخته



 آنكه مدعى بود كه دو رئيس بانفوذ گ. ج.او. با وى هستند، مـدام از گ. پ.او. بـــنشانه

ترس سـخن مـكِفت؛ هـمسخن بـوخارين، نــتوانست نسـبت بــنيروهايـى كـه بـوخارين مىىينداشت مىتواند عليه استالين بسبج كند جندان يقين حاصل كند. جند هفته بعد تروتسكيستهاى مسكو بهآلماآتاتزارش از ديدار ديگرى دادند كه با
 كامنف از اين امر بهقدرى مطمثن بود كه بهزينوويف هشدار دادهبود كه مبادا با استقبال بيش از حد علاقهمندانه از ييشنهاد استالين موقعيت را خراب كند. وي عقيده داشت كه ركارزارى، در پيش است؛ و او پبا تروتسكى همداستان استه در اين بـاره كـه سـياست
 انفجار رسيدهاست. از اين رو، تغييرى در رهبرى حزب اجتنابنايذيراستا واسير و واين تغيـير


 يكدندهاى است. اين كار را نخواهدكرد؛ ترجيح مىدهد كه در آلماآتا بماند تا آنكه براى برگُرداندنش قطارى مخصوص بفرستند. ولى تا آنان تصميمر بهفرستادن اين قطار بكيرند،

 بهاشارههايى پراكنده و متعدد درباره: امكان آشتى يرداخت؛ و ترتيب كارها را طورى داد كه اين اشارهها از بيراهه بهتروتسكى برسد. مثلأ بهيكى كمونيست خارجى (آسيايى) چُفت كه اعتراف مىكندكه تروتسكى و ييروان او، حتى در تبعيد ـ بر خلاف دسميستها ـ ابر
 مىتواند اينان را در اولين فرصت بازگرداند. بيرامونيان استالين، خاصه آردرّونـيكيدزه،
 بهنمايندكان خارجى گفته شدهبود كه بايد ائتلانى ميان استالين و تروتسكى را ممكن و حتى محتمل دانست.
احساس بحران اكنون از حزب روسيه بهبينالملل گسترش يافتهبود. بهرغم نمايش




همرايىى و شور و شوق رسمى، كنكترة شـيم از ادارة مشـترك امـور بـينالمـلل بـهوسيله









 فرانسوى، حالت روحى كنگّره را سرشار از رناخرسندى، ناخشنـودى و و بدبينى، تـوصيف




 مورد اعتماد هشدار دادهشد كه استالين، در صورت گسستن از بوخارين، شايد صلاح يا ضرورى بداند كه با تروتسكى از در ائتلاف درآيد.


 وانمود مىكرد كه براى آشتى با تروتسكى آماده است، مىكوشيد آنه بوخارين و ريكوف را

 بدقت بداند كه نبردش با بوخارين، ريكوف، و تومسكى به كجا خواهدانجاميد، و ترديد

19ヶ^ در امريكا متتشر كردند.

داشت در اين كه بتواند ـ آن هم در بحبوحهٔ بحران ملى ــ در يك زمان از عهده هر دو مخالف جب و راست برآيد. بهنحوى خستكى انايذير در اين راه مىكوشيد كه هر هر دو حريف



 براى روبروشدن با برخى از اين تحولات بخوبى آماده بود؛ اما برخى ديكر او او را غافلكير
 بوخارين، و اين واقعيت كه جشمان برخى از مخالفان و تسليمشـدكان دوباره بهاو دوخته
 بود كه كروه استالينيست نخواهدتوانست خود را از اين خنبر خـلاص كـنـد و در نـتـيجه
 و تابترين و رسمىترين شيوه، اعلام كردهبود كه جناح مخالف در جنبن وضعى راداد ایى

 سر كرسيش در دفتر سياسى چانه بزند يا بهآن حد از سهمى در سلطه بر دستّاه حزبى
 همبيمانانش فقط بهشرط وجود دموكراسى يرولتّرى بهحزب بازخواهندكشت، يعنى بـه شرطى كه آزادى كامل بيان و انتقاد برايشان تضمين شود ـ و بهاين شرط كـهـ رهـيرى


 باشد شرايط تروتسكى را بيذيرد. ولى تروتسكى عقيدهداشت كه اين موقعيت بدتر خواهد

 شرط ديكرى را بـذيرد؛ بس از آن همه تجربه، نمى خوراست بهالطاف ادستكاهر اعـتماد كند.


كر يستيان راكوفسكى


آدولف يوفه


كارل رادكت


آنتونوف-اوسينكو



ليكن، در اين ميان، تروتسكى خود را با حرخش نامنتظرى از حوادث رو بهرو ديد.


















از مسير حی وامیداشت.







 وى آن را دوباره اختيار كند، بهمصيبتى خونبار خواهدانجاميد. تروتسكى از همان آغاز





 عمدة آن را خشونت و قساوت مقامات اجرايى تشكيل مى داديا در در داورى درباريارة سياست







 داشتند جنين كنند، اما حتى در اين صورت نيز دست از حمله بهآنان و تسليهمُدكان برنخواهدداشت.
اين بود باسخ تروتسكى نه فقط بهيبشنهادهاى كامنا




 باسخ داد: شكاف بر سر مسائل عمدة سياست صنعتى و اجتماعى مثل هميشه عميق
 تبعيد شـدبود. تروتسكى در نامهاى بـتاريخ



2. "Pismo Druzyam" of 21 October.

است. ليكن افزود كه حاضر است براى يك منظور با راستها همكارى كند، يعنى بهمنظور استقرار دوبارة دموكراسى درونحزبى؛ و اتر ريكوف و بوخارين حاضر باشند كا كه با جيها
 كنند، آنگاه وى با آنان همداستانى خواهدكريرد.

 آوردند كه وى خود انتلاف جیب و راست عليه مبانه را جندين بار بهعنوان امرى خـلاف اصول، زياناور، و مايهٔ خطر براى ويرانكردن جيزى بيش از يك انقلاب، قلمدادكردنيودن.
 بهشيوهاى زيانبخش عليه مركز روبسبير همداستان شدهوبودند؟ مكر تا كنون تمامى رفتار مخالفان را اين آمادگى تعيين نمىكرد كه، در شرايـطى مـعين، بـا اســتالينيستها عـليه

 تندرنخواهدداد كه با استالينيسم از سمت راست بهمبارزه برخيزد، با آب و تاب اعتقاد خود بهاين اصل را بازگو نكرددبود؟
تروتسكى باسخ مىداد كه هنوز هم راست بوخارينيستى را از ميانه استالينيستى حريفى عمدهتر مىداند؛ و وى بهبوخارين پيشنهاد ائتلافى بر سر مسائل مربوط بــهخط


 رعايت كنند با حريفان خود توافق مىكننده.' چچب فقط مىتو تواند آرزو كند كه بر بر حسب قواعد دموكراسى درونحزبى با راست بهمناقشه بيردازد؛ و اتر راست هم جنين بخواهو

جيزى طبيعىتر از اين نيست كه براى اعتباربخشيدن بهاين فواعد همرانى شوران شوند. اين دفاعيه تأثير حندان قانعكنندهاى بر پيروان تروتسكى نگذاشت اينـ اينان بدين مطلب كه كروه بوخارين را بهمنزلهُ دشمن اصلى خود بنگگرند جنداند گَونه تفاهمى با آن را نمىتوانستند در نظر بكيرند. آنان بهاستالينيستها مستمر بهعنوان همدستهاى دوروى راستها حمله كرددبودند كه اين فكر كه خود روزى

[^28]

















 تمامى اين سالها همه را الز آن برحذر داشت اشتهاست؟









بيرحمانهاى كيركردهاند. بـىمان، برخى از رهـبران جـنـين بـصيرتى داشـتهانـد. كـزارش





 بركردند.


 تروتسكيستها و زينوويفيستها را دشمنان اصلى خود استالين اين بود كه بهصورت تروتسكى نقابدارى درآمدهاست (يا، بهقول بوخارين، عقايد



 راست بر حزب وارد مىشد، ترس بوخارينيستها از چنين حشمهاندازی از از ان هم بيشتر
 تعلق داشتند. وحشتشان از اشارههاى استالين بود در اين مورد كه اكر اكر رفتارى ناساز از از از اينان سربزند، او با تروتسكى همبيمان خواهدشد. بس تصميم ترفتند كه رفــار اريار نـاساز نداشتهباشند. حتى درصدد برنيامدند كه مثل طرفداراران تروتسكى و زيندو اينوويف مبارزه با استالين را علنى كنند؛ يا، اتر هم كردند، متوجه شدندكه با با محرومسانـياختن جنا جي از آزادى بيان خود را نيز از آن محروم ساختهاند. از اين رو بوخارين نتوانست تلاش خود را براى نزديكشـدن بهجناح مخالف حب دنبال كند و بهانـديشهُ اتـوافـق مـحدودها تروتسكى تندردهد.
اين تحولات آشتىيذيران تروتسكيست را قـوت بـخشيد. سـه تـن از مـعتبرترين

## 1. Yefim

رهبران جناح مخالف در تبعيد ـ اسميلكا، سربرياكوف و ايوان اسميرنوف ــبـا رادك و


 نمىتواند در انزواى شكوهمند خود باقىبماند و بايد درصدد يافتن همگنانى برآيد؛ ليكن
 كه آشتى حذيران از نحوه رفتار استالين با جناح مخالف راست خوشحال بودند. اسميلكا






 زينوويف، كامنف، و ديكر تسليمشددگان اعتراض مىكردر. رادكى نوشت: امسخره است اتر




 فقط اين اميد باقىبودكه تغييرات ديعر در درون حزب و تحولات بعدى آن بهسمت حـ تنفس را آسان سازد و بهجناح مخالف حب امكان دهد كه با حفظ آبرو دوياره وارد حزب كردد.
رادك، در حالى كه بدين ترتيب از انگیيزههاى زيــنوويف و كـامنف عـنـر خــواست، رسالهاى طولانى در مــيان رفـيقان خـود بـخش كـرد كــه در رد نـظريهُ اانـقلاب مـداوم،
I. منغول از Smilga, Platforma Pravovo Kryla VKP (b) (23 October 1928) كه اظظهار نظرى بود دربار:


 كه آيا آن را باتمامرساند با نه.

تروتسكى نوشتهبود،' اما آن را بـراى تـروتسكى نـفرستاد، و تـروتسكى ان را از مسكـو.







 تروتسكى را همحچنان رهبر بیمنازع خود مىدانستند. احساسى كه آنـان نسـبت بـهـوى داشتند بهبهترين وجه در اعتراضى مندرج است كه كسى جز راد رادك برانى كميتهُ مـركزى
 تروتسكى را دريافت كردند؛ رادك نوشت:

بيمارى تروتسكى كاسة صبر ما را لبريز كردهاست. نمىتوانيم در در سكوت شاهد آن آن باشيم







 سلامتى و زندكى رفيق تروتسكى بس استا"
I. متن رسـالة Razvitie i Znachenie Lozunga Proletarskoi Diktatury (كه ناكـنون بـجابنرسيدهاست) در


 r.




از تابستان بهبعد سلامتى تروتسكى براستى رو بهوخامت نهاد. دوباره از مـالاريا، سردردهاى سخت و عفونت معده، كه تا یايان عمر ناراحتش كرده، رنج مىيرد. گزارشـهای

 حمايت از تروتسكى اقدامى قويتر كنند و طـرح اعتتصاب غـذايـى هـمكانى را ريـختند.

 بد نيست كه نتواند كار كند. صلاح در اين استكه براى نشر هر حه بيشتر اعتراضهايى كه جناح مخالف بدانها دستزدهاست كوشش شود؛ ليكن توسل كه فقط ممكن است وضع اشخاص دركير را بدتر از آنجه هست سازد شتابزده خـواهــ بود.
هر جه از چاييز مىگذشت، ابرهاى بيشترى بر فراز سر تروتسكى انبوه مىشد. در
 دريافت مىكرد كه حاضر بهترك مخالفان بودند. دستكاه سانسور بهصورت كزينشى كـار





 مخفيانه با تروتسكى ديدار مىكرد، و بظاهر عهدهدار ريست محرمانـانها بين مسكو و آلماآتا


 نمىرسد. در محاصره يستى قراركرفتهايـم. البته جـنـين نـخواهـدماند. انـتظار روزهـاى

 ممكانى رارعابت كني. بادرودهاى برادران. نرونسكى.ه بايكانيه.

بدترى را دارم.... يخبندان سختى بر اينجا حاكم است. سرما در اتـاقهاى مـا عـذابآور است. خــانههاى ايــنجا بــراى هـواى سـرد سـاخته نشـدهاست. قـيمت هـيزم بـهنحوى باورنكردنى كران است.
سرانجام تروتسكى از منابع متعدد بیبرد كه در آلمـآتا نـخواهـدماند و و بـهمنطقة دورترى تبعيد خواهدشد و از اين هم منزوىتر خواهدكرديد. نخست نمى انواست است ايـن



 ديكر دلالت بر اين داشت كه براستى 'حـيز بدترى، بايد در يبش باشد.

طنينافكن بود: اخطر از راست استال، اضربهٔ خود را متوجه كولاكها كنيدال، انییها را را





 مجبور شُدبود كه انديشههاى اينان را يذيرا كردد. ممكن نبود اين امر بر كسى پوشيده

 همگان باقىبود. و اينك بى صداقتى و بينوايى اين حملهها فاش مى ايشد و طشت رسوايى
 صنعتىساز مبالغهكر و دشمن دهقانان مبدل نشدهاست؟ با باين همه، امسال همر جون هارسال ميليونها شهروند در مراسم رسمى بهراهوبيمايى يرداخت تعيينشده شعارهاى إز بيش تعيينشده دادند، كفنتى كه خـيز خارقالعادرادایى روىنداده است و آنان را ياراى تأمل و انديشه و عمل نيست.

دلمردگى مردم سبب شد كه استالين بتواند، بىمجازات، لباس تروتسكى را بدزدد.


 بيشترى يافتهبود. در حالى كه دهقانان در كار شورش بودند و و شهرها را ترس از آرّرسنگى
 و جوّ خطر و هراس حاكم بود. دستگاه حزبى نيروهاى خود را را سختگيرانه مى سنجّيد و
 بازكرداندن مخالفان تبعيدى نشاننمىدارادا
مقارن بايان سال، استالين در وضعيتى بمراتب نيرومندتر از تابستان قرارداشت. وى ترس كمترى داشت از اينكه با دو جناح مخالف در يكـ زمان بجنگّند. راست مرعوب و بىروحيه شدهبود و داشت تسليم مىشد. جي در اثر اختلاف عقايد دجـار كشـمكش كرديده و فلج شدمبود. استالين شاهد مناقشههاى ميان تروتسكى، رادكى، يرنوبرارثنسكى، آشتىنايذيران و دسميستها بود، و بهاين نتيجه رسيد كه زمان هنوز هم سرگرم كارهاى مقدماتى خود در مورد صـنعتىكردن انـبوه و اشـتراكـىسازیى
 اتر او از مرحلd تمهيد مقدمات بهمرحلهُ عمل گاممىنهاد، أنگاه حه احساس مىتريكردند؟
 همه آنحه براى اين كار بدان نياز بود زمان بود ور و اندكى تران انيب. استالين بهيارى مأموران
 انقلاب اسـتناد مـىكرد؛ بـهوفادارى بـلشويكى تـوسل مـى جست؛ مـداهـنـه را بـا تـهديد درمـىآميخت؛ و ارعـاب عـليه تـروتسكيستهاى آشـتىنايذير و دسـميستها را شـديدتر


 همداستان شود، بلكه از اين راه كه آن را دجار تفرقه سازد، بسيارى از بيروانِ آن را رام




كند، و بر تروتسكى بشورانـد. امـيدوار بـود شكسـتـى بـر تـروتسكى وارد آورد كـه بســيار

 نظر خود مىرسد. درصدد بود كه بهاقدامى سترگ، جنانكه تاكنون هيج فرمانروايى نكرده بود، دستيازد: مى خواست كـر كه بهيكى ضربه از بيست و اندى ميليون دهقان سلب مالكيت كند و آنان را با خانوادههايشان بهمزارع اشتراكى براند؛ مى اخواست روسية شهرى را به


 و خشونت و طغيانى ببارخواهدآورد؛ و خودش بهكدام سو سـوق خـواهـواهـديافت، و آنتـاه
 فرصت را بدستآورند، آنگاه براى رهبرى، بهتروتسكى روى فواهندآورد. حتى از آلماآتا،




 بر روى هم فقط F000 يا 10000 تن تخمين زد نبود كه حزب در صورت ضرورت ابا قطار مخصوص، بهسراغ تروتسكى خواهد رفت. در ميان تسليمشدكان و حتى در ميان استالينيستها، بسيارى كسان تـغيير راى دادنــد، ور بسيارى كسان از خود مميرسيدندكه اتر مسير چبي درست باشد، جس تروتسكى همواره

 زندان و تبعيد را بهابراز ندامت ترجيح دادمبود

 اينها همه اكنون خاموش بودند؛ اما اگر ورق برمىگشت، آيا اينان بر او نمىشوريدند؟

## 1. Dvurushniki

استالين خطر همبيمانشدن تروتسكى و بوخارين را هم نمىتوانست أيما آسان بكيرد.








 از سر راه بردارد.









 نقشهاش را عملى كند.

 در فاصلةٔ بىنام و نشان ميان دو دوران قرارداشت ــ بين (نبا و وانقلاب دوم، استالين.'









 استالين دستيار بیارارادة آنها است، و خوني





 راست فراتر رفتهاست، حال آنكه ريكوف و تومسكى از از فاصلة مطمـنـنى مراقب اور او بود بودانداند.







 بهعنوان يك كودتاى كلاسيك نظامي، بهعنوان هجدهم برومر روسي، صورت بذيريرد؛ يا

[^29]

بهصورت سلطه شخصى استالين نمايان تردد. اين امر را محتمل مى دانست كه ارتشى، با روىآوردن مستقيم بهدهقانان مالكـ و برخوردارى از حمايت آنهاها، درصـدد بـرافكـنـنـن







 برخواهدآمدكه بهبخش خصوصى اقتصاد امنيت، ثبات، و امكان كّسـترش ارزانـى دارد؛

 جنين خطرى همداستان و متحد شوند؛ و جناح مخالف جب بايد با استالين و كروهر
 گّرفته، و تا كنون از گسستن آشكار از طبقئ كاركر يرهيز كردهاستا
 كشور و مخالفان موقعيت ديكرى بوجودخواهدآورد. استالبن فقط بهوسيلهُ دستكاه حز
 بيامدهاى ضدانقلابى كودتاى نظامى را نخواهدداشت. الما بايكاهى بسيار محدود خوا خواهد داشت، و بغايت نامطمئن خواهدبود. استالين با همه طبقات اجتماعى در تـا تعارضى وخيم قرارخواهدكرفت، و خواهدكوشيد كه گاه بر اين و گاه بر آن طبقه غالب آيد و آنان را بـر
 مطيع خود نكاهدارد؛ و ناحار خواهدبود

 استالينيستها جايى نخواهدبود ـو فقط نبردى آشتىنايذير روىخواهداهـاداد.

تروتسكى در اين متن، بهشكلى فشرده و با بيشبينى صاثبى دربارة حوادث آينده، زمينة اجتماعى، فوت و فن، شكل و منظر حكومت استالين را، چنانكه در طـى بـي سال بعد شكوفا شد، تجزيه و تحليل كرد. يـيشايبش تـصوير دبـير كـلى را درافكـند كــهـ بهديكتاتور مستبدى تمامعيار مبدل شدهاست. اما، يس از طرح اين تصوير، خود بيثتر
 نظامى واقعيتر است. برايش بسبار محتملتر مىنمود كه وروشيلوف، بودينى، يا يك امير ديكر، ارتش را عليه استالين رهبرى كند و آنگاه تروتسكيستها و استالينيستها آدر كنار سنگر واحدى، دوشادوش يكديگر مبارزه كنند. وى افزود كه در منظر درازمدت تاريخى
 بيايـد و كـدام يك لكَدمـال شُود. اما در كوتاممـدت تفاوت مهـمـ بود: تفاوتـى بود ميـان بيروزى آشكار و فـورى نيروهاى ضـدسوسياليستـى (بـهفرمانروايى يك ديكتاتور نظامى)


 معكوس مى حرخد، و استالين در آن نقش كرنسكى را بـهطور مـعكوس بـازى مـىـيكندر.
 بيروز فقط ممكن است نشانه حركت معكوس باشد.
يس از وقوع حادثه، و نگّاهكردن بهگَذشته، ديدن اشتباههای اين استدلال بسيار آسان است؛ و آسانتر اين است كه هسـته حـقيقتى كـه در آن است نـاديده گـرفتهسود.

 تحليلكننده سياسى مىبايست قوه و فعل هر دو را در نظر داشتهباشد؛ و امكان كودتاى نظامى، بالقوه وجودداشت. اتر جه اين امر از قوه بهفعل درنيامد ــ دست كم در سـر سـى سال


 بر روندى نهاد كه در سياست شوروى بالقوه وجودداشت؛ اما آشكـارا در قـدرت آنـ، رانـ راه

## 1. Zhukov

مبالغه بيمود. وى در قدرت انگيزههايىى اجتماعى نيز مبالغه مىكرد كه، بر حسب نظريه مـاركسيستى، د.: يشت ايـن رونـد وجـودداشت: تصميما و قــرت دت دهـقانان در دفـاع از از مالكيت، و توانايى آنان بهاينكه بهيارى ارتشُ در برابر شهر عرض انـر اندام كنند. تروتسكـى



 كشاورزى خصوصى و خردكردن دهقانان وحشتزده بود. كسى نتوانست مانع مـقاومت





 تشكيل مى داد. تروتسكى بارها با اين جنبه از وضع و و موقعيت كلنجار رفتهبودد؛ و و بارها آن آن
 شنيدهاست كه تروتسكى گرايشى بدان دارد كه دلسردى تودهُ مردم را دا دست كم بگَيرد.

 طبقات اجتماعى آرزوهاى خود را با بيشترين نيرو و شـور دنـبال كــنـند. در ايـن مـوقع
 دقيقتر است. ولى هنگامى كه جامعه تن آسان كردد، و هنگامى كه طبقات گُوناگّ



 يس از انقلاب را بحسابمى آورد، همحِنان واهمه داشت كه تمامى رُرفاى آن را نييمايد.

> 1. رجوع مـود بهيـامبر مسلح، ص 1^0 بهبعد.
2. N. Krupskaya, K Voprosu ob Urokakh Oktyabrya in Za Leninizm, p. 155.

در انديشهكردن بهآينده، هنوز مىانگاشت كه همه طبفات و گُروههاى اجـتماعى،



 حون در نهايت امر، فرايند انقلاب را بـا هشـيارى و فـعاليت اجـا زحمتكش يكى مىينداشت، حضور ظاهرى اين هشيارى و فعاليت، او را بهايـن نــتيجه
 اين رهگذر نقش يك كرنسكى بهطور معكوس بر عهده استالين خواهدافتاد. در اينجا نيز




 بيشين، يـعنى انـقلاب فـرانسـه و انـقلاب انگَلستان، دسـتخوش آن آن شـدند. امـا جـا جـنـين
 جهت معكوس مى خرخد، منظورش اين بود كه در جهت بازگشت سرمايهدارى ميجرخد اما در حقيقت بهسوى اقتصادى برنامهريزىشده، توسعd صنعتي، و آمـوزش و يـرورش انبوه مى
 بايد چذيرفت كه شرايط مقدماتى، خود تحقق شرايط نبود؛ و اتحاد شوروى سالهاى دها دهذ
 سيماهاى آن بنگّرد. ليكن در بايان راه استالين، خبرى از كولاكهاى ظفرمند و انيىىاها
نبود.'

آيا مسير استالين مسـير بـنايارتيسم بـود؟ تـروتسكى ايـن اصـطلاح را بـهمعناى
 مىشود. تعريف گستردهتر بنابارتبسـم از ديدكاه ماركسيستى بهمعناى ديكتاتوريى است



كه بهوسيله دستگاه دولتى يا ديوانسالارى بهطور كلى اعمال گردد، و خودكامگى نظامى فقط يكى از شكلهاى خاص آن است. از ديدكاه ماركسيستى، نشانه بنايار الارتيسم أين است كه قدرت دولتى يا اجرايـى از حيث سياسى از همه طبقات اجـتماعى مسـتقل بـاشد و


 جندان بهوسيله دستكاه امستقل، دولتى بلكه بيشتر بهوسيلهُ دستگاه امستقل، حـربى اعمال مىكرد، دستكاهى كه با آن بر دولت نيز مسلط شدهبود. اين تفاوت براى جريان انقلاب و اوضاع سياسى شوروى اهميت بسيار داشت. دستگاه حـزبى، بـهخود بـهمنزله










 تمامى مسير خود را مىیبيمود.'
ديديم كه سيادت دستگاه حزبى عملاٌ در هايان دوران لنـين آغـاز شـدهبودر. ايـن واقعيت در ذات سلطهُ حزب واحدى مندرج بودكه لنين خود در آن اساسأ تارد قديمى را مىديد. حكومت لنين را طى آخرين سالهاى عمرش مىشد دبنايارتيستىا، بدان مفهوم







كه تروتسكى توصيف كردهاست، خواند، اگر چه مشخصهاى كـه بـنايارتيسم را تشكـيل مى مهد، يعنى حكومت شـخصى، در آن وجــودنداشت. از ايـن رو، تـروتسكى، در سـال 197A ، هنگامى كه از خطر بنايارتيسم سخن مىگفت، مرحلهاى از تحول را مىديد كه
 درگذشت لنين، استبداد دستكاه حزبى، البته، مدام خشنتر و قساوتآميزتر شدهبودو. اما

 بودكه انحصار سياسى بلشويسم مىتوانست درآن باقىبماند و استحكام يابد. در صفحات

 سايهوارى را در درون حزب واحد تشكيل مى ودادند. منطقي نظام تكـياحزبى تلويحاً ايجاب

 مىگفت. (البته حزب، بههمان اندازه كه يكيارجه مى بید، ماهيت باريت بلشويكى خود را نيز تا حدى ازدستمىداد.)
منطق نظام تكحزبى در صورتى ممكن نبود با همان قدرتى كه خود را بر كرسى نشاندهاست عرض اندام كند، و بهصورت بيرحمانهأى كه داشت درآيد و و مفهوم ذاتى آتى آن

 وايسماندتى ديرينهاش مى جرخيد ـ ســلسلهاى تـقريبأ مـمتد از مـصيبتـها و حـالتهاى اضطرارى و بحرانهايى نباشد كه اصل حـيات مـلت را تـهديد مـى
 دستهها وتروههاى بلشويكى را با يكديكر سرشاخ مى مكرد، و نبردهاى آنان را حنان شـان و حرارتى مى بخشيد كه سبب مى شـد سلطهٔ يك دسته، جانشـين سلطهُ يك حزب





كرددبود، هر چندكه در نكات ديگر دچار اشتباه شدهبود. ولى، با اين همه، اكنون نيز، تروتسكى سلطهٔ استالينيسه را نتـجـهُ ناكزير انحصار قدرت بلشويكى نمىدانست. بر عكس، آن را پايان حقيقى حكومت بلشويسم مى
 سيادت يك حزب واحد وانمود مىكرد، تروتسكى آن را نفى اين سيادت مىانگاشتا حقيقت، انحصار تدرت بلشويكى، چنانكه لنين و تروتسكى بنياد نهانيادهوبودند، در حيطه



 يافت. در اين تستره استالين هنگامى بهواقعيتها مییريرداخت كه ادعـا مـى مكرد: در اداره





 كنند، آزادى درونى حزب را امرى بديهى شمرئى كوران و كران ممكن بود از تقابل ميان استالينيسم و لنينيسم بیى وربر باشند. اين تقابل



 خودكامانه گروههاى حاكم كهن، از سوى ديگًر. در برابر، تروتسكى از از ماركسيسم كلاسيى


 كلاسيك را تبعيدكرد.

اما سرنوشت سياسى دو حريف چنان آميخته بهتضاد و تناقض بودكه استالين، در





 عبث: آيا مىتوانست صنعتىشدن روسبه را با شتاب و دامنهاى فابل مقايسه پيش بـر برد بى آنكه تودهُ مردم شوروى را وادارد كه بهآن محروميتها و فقر و اختناقى تندردها آندا
 مجبورساختن، از راه اقناع بهاشتراكىكردن كشاورزى جلب كند. ياسخ ايـن يـرسشـها را نمىتوانداد؛ و مورخ، بى آنكه بهگمانزنى دربارة روند فرضى رونى رويدادها و و موقعيتها بيردازد، بهاندازء كافى بهتجزيه و تحليل رويدادها و موقعيتهاى واقعى دلمشغون

 نتيجه بهصنعتىشدن اجبارى و اشتراكىكردن اجبارى كشاورزى منتهى شد. سلاحهايـى
 كداختهشد؛ و اكنون آمادة مصرف بود. اين سلاحها بهطور سنجيده و آگامانه براى اجراى وظايفى كه در بيش بودند مهيا نشدهبود، بلكه بيشتر در طى جريان
 استالينيستى شد. ليكن اتر، جنانكه ماركسيستها خواهندكا يكبارحه روبناى سياسى تراكم ابتدايى سوسياليستى را تشكيل مىداداد، يس اين امر تا
 استدلال كنند كه اين تراكم رال، در آن سطح و بهآن ميزانى كه صورت يـذيرفت، جـز بـا
 محكمه استالين، كه شايد خودش نيز آن را فینفسه دوست مىىداشت، از درون نبردهاى طولانى تروههاى بلشويك برآمد. وى، كه يك بار در تصاحب اين رهبرى قراركرفت، از از آن


شيوه نتُرش ملت سودجست؛ و سیس بهمورد مصرف اين "رهبرى محكم، اشاره كرد تا بهدفاع و حمايت از آن برخيزد.
تروتسكى داعيههاى استالين براى توجيه خـي خود
 بود كه جنبههاى امثبت و ريشروه انقلاب دوم استالين را بيذيرد و آنها را بهمنزله تحققي بخشهايى از برنامه خودش بنگّرد. بيادمى آوريم كه وى سرنوشت خود ود و و جناح مخالف را با با
 انقلابيان يرولترى، اكر حه بهييروزى دستنيافتند، با اين حال توانستند راه را بر استقرار
 بزرت اتحاد شوروى در دهd laro يـيروزى تروتسكى در شكست بود. ليكن اعضاى كمون


 طبقات زحمتكش در كشور كارگرى، و آزادى فكر در سوسياليسه، را سرداد داد. وى با اين كار خود را بهانزواى سياسى محكوم ساخت، زيرا بسيارى از نزديكترين هريريمار اريمانان وى، بعضى بهسبب سرخوردتى و خستگى و بعضى از روى اعتقاد، اسير انقلاب دوم استا شُدند يا از آن رشوهاى بهسود خود ترفتّند. جناح مخالفِ در تبعيد بهنقطهاى رسيدهبود كه عملا مىبايست خود را منحل كند.
يس آيا تروتسكى با زمان خود ستيز مىكرد؟ آيا بهنبردى نوميدانه اعليه تـاريخ، دستزددبود؟ نيحه بهما مىگگويد:







 بى 'جنين بايد باشدا برآيند. نه براى بهكورسبردن نسل خود، بلكه برايى برباداشتّن نسلى نو

ــاين است انكيزهاى كه آنان را مدام بهبيش ممراند....

اين كلمات، بهرغم زمينه رومانتيك ذهنگرايـانهاى كـه دارد، كـلماتى شكـوهمند است. تروتسكى، هر جند كه نه بهمفهوم نيحههاى، امبارزى عليه روزکـار خـودها بـود. بـهـ عنوان ماركسيست بهاجنين استا سخت علاقه داشت و آگاه بودكه (جنين بايد باشده از





 بسيار كمى در تاريخ با زمان خود چنان بيروزمندانه دمساز بودهاندكه تروتسكى در سال
 نسل خود باطنأ بيگانه شدهبود، بلكه بدان سبب كه شخصيت و طـبع بـيشاهنـت، او را را بدان راه سوق مىداد. تروتسكى، در سال 190ه ييشاهنگِ 191V و و يششُام شوراها بود؛





 اختناق بود، واقعيتهاى بهتر و آزاديبخشى را قرارمىداد

در آغاز دسامبر تروتسكى از امحاصره پستى،، كه بر او كذاردهبودند، بهكالينين و منزينسكى شكايتكرد. دو هفتهأى منتظر باسخ ماند. در 19 دسامبر كارمندى عالىرتبه




مبارزهجويانه بهرهبران حزب و بينالملل باسخ داد:

درخواستكردن از من كه از فعالبت سياسى جشم بيوشم بدين معنى است كه از از نبردى

 شدهباشد مىتواند خواستار اين جشميوشى كردد. فقط خيانتكاران حقير مىتوانياند جنينين 'قولى بدهند. جز اين جيزى ندارم كه بكويمائ
 بازنتشت، بلكه بهانتظار دستورهاى بعدى از مسكو در محل باقىماند. اين دستورها هنوز بهتصميم دفتر سياسى بستتى داشت؛ و دفتر سياسى هنوز تصميم نترفتـهبود. هنگامى


 تريست و بههقهت افتاد. ليكن اكثريت بر طبق خواست استالين رأى داد. در بـ
 در آلماآتا محاصره كردند و آن را بهاشغال درآوردند؛ و كارمندگ. پ. او. حكم تازه تبعيد راء كه ايـن بـار شـامل دتـمامى قـلمرو اتـحاد جـماهير شــوروى ســوسياليستى، مـىـشد، بهتروتسكى ارائه داد. هنكامى كه از تروتسكى خواستهشد كه رسيدى بدهد كه حكـم را را


 بازداشتش روىدادهبود. زندانبانان مأموريت خود را عذابآور يافتند، و با ترسى توام با
 و از اين رو غمخوارانه از حال خويشاوندانش جور ريا
 بيست و جهار ساعت حركتش مىدادند، و بهوى اطلاع مىدادند كه فقط در بـين راه از

محل تبعيد خود باخبر خواهدشب.
در يكاه זr زانويه، زندانى، خانوادهاش، و كروه كثيرى از محافظان از آلماآتا بـراه افتادند، از دشت و ماهور گذشتند، و يس از عبور از گذركاه كورداى ' بهفرونزه رسيدند درست يك سال ييش در بوران همين راه را ييمودهبود. مسافرت كنونى بسيار بدتر بود. زمستانى بغايت سختتر بود، كه شايد از صد سال بهاين سو ســابقه نـداشت. اتـراكــتـور
 مى مشيد، تقريبأ بهطور كامل در تودههاى برف فرورفت. هفت مرد و چنـد اسب از سرما يخ زدند و مردند.... ناحار شديم كه بر سورتمه سوار شويْم. بيش از هفت ساعت كذشت تا
تقريبأ سى كيلومتر راه بيموديم.؛

در فرونزه، تروتسكى و خانوادهاش را سوار قطار مـخصوصى كـردند كـه بـهروسيهـ
 اعتراضنامهاى بهمسكو فرستاد. تّفت كه حكومت حق ندارد او را بدون موافقت خـو ارد

 بسيارد؟ اجازه خواست كه آن اعضايى از خانوادهاش را ببيند كه در مسكو بسرمىيبردند. اين آخرين خواستش را الجابت كردند: سيركئى و همسر ليووا از مسكو آمدند و در قطار




و بىجنبش، متوقف ماند.







## 1. Kurday

Y. زندكى من، جلد دوم، ص TIY.

رسيدهاست. لوكوموتيو براى اينكه يخ نزند روى ريل حركت مىكند... حتى نـىدانيم كجا
هستهـهر!

بدينسان دوازده شبانهروز كذشت و طى آن هيجَ كس اجازء ترك قطار را نداشت.
 تهديدآميز بهتروتسكيسم بودند و خبر از كشف امركز تروتسكيستى، تازهاى، و بازداشت صدها تن از مخالفان را مىیدادند.
 سرعت تمام راه جنوب را در ييش گرفت. چون حكومت آلمان، بهادعاى مسكو، از دادن رواديد ورود بهتروتسكى خوددارى كردهبود، يس خارماى نبود جز آنكه بهاستانبول برده


 خودشان نامعلوم بود، جرأت نمىكردند از آنان خواهش كنـند كه بـا بـا ايشـان بـهتبعيدكاه بيايند. ديگر هرگز يكديكر را نديدند
 ميان خيابانها و بندر اودسا، شهر كودكى و آرزوها و وروياهياهي






 زندانيان از ميان بندرى مىكذشت كه وى مىبايست در آن بر كستى نشيند و بهديارى
I. زندكى من، جلد دوم، ص rlo.

 تروتسكى را _كه فـلاً نغل شُد ــدست بهدست مىكرداندند.



 ترك گفت. در آن سال حتى درياى سياه يخ بستهبود. كشتى يخشكن مى بايست مسافتى


 درآمدهاست؛ كويى حتى انقلاب نيز يخ زدهاست. بر روى زمين قدرتى نبود، انسان يخشكنى نبود، كه راهى براى بازگَشت بگگايد.

## فهرست بعضى ازكتابهاى انتشارات خوارزمى

## فلاسف

l. آرمانشهر (يوتوبيا)، نوشُتْ تامس مور، نرجمغ داريوش آشورى ر نادرافشارنادرى

 عنابت و على قيصرى
F

 . Y
 9.

 I I F T |





19. 19



مسا... مس W
 .FQ


ا. الخلاق ناصرى، نوشتْ خواجه نهيرالدين طوسى، بهنصهيح مجتبى مينوى و عليرضاحيدرى
「ا.


 نظر متفكران اسلامى درباره́ طبيعت، نوشنء سيد حسبن نصر





 اعتماد، هايدة سناوندى

 .Y A. د. دموكاسى، نوشتهُ كارل كوهن، نزجهة فريبرز مجيدى

## |"تُصاد


 بيرشك

## ادييات

ا. بانعك جرس، نوشته هرتو علوى
ر.r. د. داستانهاى بيدياى، نرجهن محمدبنعبداللهالبخارى، بهتصحيع يرويز ناتلخانلرى و محمد

ه. نظريه مجموعههالوشتْ واتسلاو سريبنسك، ترجمة برويز شهريارى

## |قنصاد


 بيرشك

## فيزيك

ا. تكامل فيزيكه، نوشته آلبرت آينشتاين، نرجمة احمد آرام
F.F.
 باشايى راد
f f احمد شايگان

## علومطبيعى

l. مبانى زمين شُناسى، نوشُتْ ا وبرو جف، ترجمه عبدالكريم قريب

## هزشكى

ا. طب و برستار، نوشنْ محمد بهشتى

## ادبيات

|. بانعى جرس، نوشته هرتو علوى


روسّن
「「. f ه. سخخن و سخخنوران، نوُتْتْ بديعالزمان فروزانفر

# Y. لـوكس سياوش، نوشتْ شاهرخ مسكوب <br>  ^. . مقالات شمس تبريزى، بهتصحيح محمدعلى موحد 9. نقل حال، نوُشتُ مجتبى مينوى 



## رمان

ا. امريكايـى آرام، نوسُتْ گراهام گرين، ترجهة عزتالله نولادوند
 W ${ }^{\text {W}}$ †



 9. - ا. سرنوشت بشر، نوستهُ آندره مالرو، ترجهُ سبروس ذكاء | | ا سووشون، نوشته سبـين دانسور
 F F|
P ا P


## فلسفهُ كاريخ

ا. آغلاز و انجام تاريخ، نوشته كارل ياسيرس، ترجهة محمدحسن لطفى r. كيلسولان و مورخان، نوسته ود مهتا، ترجهه عزتالله فولادوند

#  

## سفرنامه

ا. سفرنامئ بلوشر، نويتنٔ ويرت بلوشر، ترجهئ كيكارس جهاندارى
「ّ. امبير و فريدون بدرمانى

تاريخ







## فر هنتك

1. لُرهنك اديات جهان، تأليف زهراى خانرى
 مجتبابى و علىاشرض مادتى

[^0]:    1. Lenin, Sochinerya, vol xxvi, pp. 396-400; Trotsky, Kommunizm i Terrorizm.
[^1]:    

[^2]:    1. بإيكانهاى ترد تسكى.
[^3]:    1. Zinoviev, Sochinenya, vol. i, ii, and v; and Gegen den Strom.
[^4]:    

[^5]:    2. 1bid., p. 124.
[^6]:    1. My country, right or wrong
[^7]:    1. Boris Souvarine
    2. 13 Syezd RKP (b), pp. 371-3.
[^8]:    1. See Stalin, A Political Biography, pp. 281-93.
[^9]:    1. Mont Blanc
[^10]:    3. walter Rathenau
[^11]:    1. See Radek's memoirs in Krasnaya Nov, no. 10, Oct. 1926; R. Fischer, Stalin and German Communism, pp.203-11 2. Schlageter
     كه نــرية نظرى روزا لوكــمبررك بود، تجزيه و تحليل میكرد. Przeglad socjal-Demokratyczny
[^12]:    1. E. A. Preobrazhensky, Novaya Ekonomika, vol. i, part 1, pp. 101-40.
[^13]:    2. Bukharin, Kritika Ekonomicheskoi Platformy Oppozitsii, p. 9.
[^14]:    1. John Dewey 2. The Case of Leon Thotsky, pp. 322-3.
[^15]:    
    
    
    
     تودهها را از حيث مياسى كودن مىكرد.

[^16]:    1. Stalin, Sochinenya, vol. viii, pp. 190-1.
[^17]:    
    
    
    
    
    
    

[^18]:    1. 15 Konferentya VKP (b), p. 601.
[^19]:    

[^20]:    ــ طرف مكاتبغ رى مدتهاى دراز با روسيه نطع مُدمالست و از ار دعوت كرد كه بهروسيه سفرى كند تا بهرجود جوى كه در آنجا حاكماهـت بكايرد.

[^21]:    1. بلاْغر ز زير عنوان مونعـت والتمى در دومبه، كه تروتسكى بعدما آن رادر تبعيد متنشر كرد، معروف شـد.
[^22]:    1. L. Fischer, Men and Politics, p. 92.
[^23]:    1. Popov, op. cit, vol. ii, p. 327.
[^24]:    1. Paul Scheffer
[^25]:    I. رجوع نـود به Trotsky's "Pismo Drugu" (24 June 1928) ، در بايكانيها.

[^26]:    

[^27]:    
    
    

    | 1. Enfantin | 2. Cervantes | 3. Ovid | 4. Dante |
    | :--- | :--- | :--- | :--- |

    ه راكوفسكى هنكامى كه در باريس مغير بود تلاش بسيار كرد تا مورخان سُوروى را بهبردسى بروندهماي انقلاب
    
    

[^28]:    I. رجوع شُود به Na Zloby Dnya (بى تارين مشُخص)، كـ باسخ تووتسكى بهمتتدان اوست. بإيكانها.

[^29]:     نباثلد، بس جـيــت؟

