كارل ماركس
كروندريسهـ
مبانى نقّ اقِّصاد سياسى
( $\mathrm{Ja}_{1}^{1} \sqrt{3}$ )
4ig
بو


# كارل ماركس <br> كروندزيسه <br> مبانى نقف القتصاد سياسى <br> (جلداول) 

ترجمن

باقر يرهام و اسمد تدين

## | ـ كوليد، مصرف، كوزيع، مبادله (كردش)

## (1) توليد


موضوعى كه شیش روى مامت و با آن أهـــاز مىكنيم توليل ماثى امست.
ثكى نيست كه در آهاز با افــرادى كه در بامعه تــوليل مىكنن

 ديكاردو تعليل خود را با او أڭاز مىكنند، ذتط أفريدة خيال ثيستا.





ا- مترجم فوأنورى لوشت المت: دبا اين عه فرد شكلاركي با ماميكير تنبا





 فارسم منتشر شـده المست.

كه روابطل و تكاليف [متقابل] افراد طبيعتا مستنل را از راء گراردأد




 بهصوى بلوغ بوداشته است. در اين جامعغ مبتنى بى رتابت آزاد، فزد،



 ديك, امت. كيِم، اسـعيت و ريكاردو ، كه منوز با بو دو شن بيامبىان مده ثيجلهم دارند، هنين فردى را به صورت يك [موبود] آرمانى تمور كردهانن كه كو ثى در كنشتئ [تارينیى] وجود دأثت الست. آنان فرد مذكور


 تطبيت مىكند. تــو هـى الينعنين ثاكنون وبـس مشتىث مو دوران تـــاز:

 بث عنوان يك اشرافى ريشهماى معيتتوى در تاريخ داشت.



 (

 :
An Inquiry into the Principles of Political Economy, Iondon. 176?, 2. Vols).











 كىتواند فرديت خود را بروز دمدر. تصورد يك توليد فردى، توسط يك يك فرد
 متمدن برغوردار از تمامى امكانات اجتماعى تمدن روا باشه) [در أغاز





ك Stamm -1
آن ,ا كَلان ترجه كرده المت.

 تجارت آزاده (ماركس) مزمن به شسار مشهور سوداكرى آزاد [بكذاريد مر كار

 .[.] اتقصاددان Thar_lava) Henry Charles Carey _ 9
 دخالت دولت در برتـرارى هعاهنكى منافي كـار و سرمايه، مـدافي افـزايث مزد , اتعى [6ا].





 أه

 مى


جاودانه كرئ مناسبات تاريخى توليد


موجا صعبث از توليد بكنيم، منظار تـوليد در مسـلة معينى الز







 دو بارْكارى نجات مىدمد. با اينهه اين متولة عام، اين عنعر مشترى







locus cummunis - 11


نيستند، در مورد توليه مم بايه كوشيل.تا عنامس فيركلى و غير متمترو
 كג وعدت آنها - كه ناثى از هـانى ذمن (بشى) و عين (مييشت) امعت،
 التصناددانان جفيد كع مدافع هاودانكى و هـامنكى [منعلتى] منامبات
 ابزار تولي مسكن نيست حتى الكى اينّ ابزأر تنسا دستهاى آدمى باشل.


 توليد امت، كار كذهتة عينيتيالته المت. بس مسرمايه مىتواثه از روا بیل


 كه مثلا كارى تصور مىكند كه مسامر تاريت، مناسباتثوليه جعلموذياتهاى امت كه ــكوتهانى نابكار موتكب شدهان.


 تكثولوزي فوت دارد. زابعلا خصسیسهاى عام توليل در مرجلة معينى از تحول اجتماعى با ثكلوهاى غاص توليد زا بعدأ تعليل خواميم كرد. از
 بك يِيكى: إبتعاعى معين، يك نتس ابجتمامى المت كه در كليت كم و بيشي

 مورد بعث ماست عبارتست از توليد و كليت توليد.

 (iv
 Principles of Political Economy, London, 1848.

كَأب 'ؤ فسـل اول با توليد Tغا; میشود. [1][.




 كه دلشان بتْوامد عمل كنند. و بدينسان ثوليل و توزيـع و مناسبات واقعى أنها، بار ديكى به نحو
 در مىاتب كو ناكون تحول الجتعاعى، در مورد توزيـ ڤم، بمسانند توليد،


 يا بنده، و كاركى مزدبكير مـكى متدارى غنا دريانت مىكننـ كه به أنان المكان میدهد به عنوان برده، بنده و كاركى مزدبكير ادامة حيات دمند.
 مالياتها، با مالكى كه با ابارغ زمين، با راهبيى كه با صـگات، يا كشيشى كه با عشريهاثن كندران زندكى مىكنند: هعه سـهمي از توليل ابتمامى را


 (Y) بامسنى كوتاه داد. به ثكتأ (1): مركونه توليل تملث بى ملبيعت تومعل افراد در درون و از طليت ثيكل خاصي از جامعه امت، در اين معنا كفتن الينك مالكيت

 مالكيت، مثلا مالكيت خمسوصى بوسيم (علىالنحموص كه مالكيت خمورصى
 نشان مىدمد مالكيت عمومى (مثلا در مند، در ميان الملاو ها، در مـلتهاى دوران باستان، و فير•) شكل اصليتو 1 مالكيت است كه ثا مدتها نتش


 مسالا اينكه ثروت در ا'ين شكل مـالكيت بيشتو رشد مىكنل با در ثـكل ديكىء هنوز مسلى نيست و كتتن الينك در مورت نتلان موكونه مالكيت




 در آنصورت معلوم شواهــل شد كه اينكونـه تهايسـا، بيش از أنهـه

 , و تذاشتن درث درست كه در كليتى بهم بيوسته و اركانيك روإبعلىتصادفى
 نكت آكامند كه توليد با وجود پليس و نظام انتظامى دارد تا در جامعهاى كه المـاس أن بى اصل: حت با زور المت، نهاده شلهـ. فتشل يكهيز وا فراموش مىكننل و آن الينكه خود اين الصل نيز يك رابـا
 حكمفرماست.
منگامى كه ثوانـل اجتمامى منطبت با ثيكل خاصـى از توليلدرمت
 درجات كو ناكون و با الىات متغاوت در توليد چليد مىآيل.


 كه با آنها هيهيك از مواحل تارينى والثغى توليل را نمىتوان درث كرد.
(Y) رابط\& كلى توليد با توزيع، مبادله، و مصرف

لازل از فراتر رغتن در تحليل توليل لازم امهت بهمتولههاىكوناكو نى
(10 contradictio in subjecto -10 تضاد در موضوع).
 مسالا اينكه ثروت در ا'ين شكل مـالكيت بيشتو رشد مىكنل با در ثـكل ديكىء هنوز مسلى نيست و كتتن الينك در مورت نتلان موكونه مالكيت




 در آنصورت معلوم شواهــل شد كه اينكونـه تهايسـا، بيش از أنهـه

 , و تذاشتن درث درست كه در كليتى بهم بيوسته و اركانيك روإبعلىتصادفى
 نكت آكامند كه توليد با وجود پليس و نظام انتظامى دارد تا در جامعهاى كه المـاس أن بى اصل: حت با زور المت، نهاده شلهـ. فتشل يكهيز وا فراموش مىكننل و آن الينكه خود اين الصل نيز يك رابـا
 حكمفرماست.
منگامى كه ثوانـل اجتمامى منطبت با ثيكل خاصـى از توليلدرمت
 درجات كو ناكون و با الىات متغاوت در توليد چليد مىآيل.


 كه با آنها هيهيك از مواحل تارينى والثغى توليل را نمىتوان درث كرد.
(Y) رابط\& كلى توليد با توزيع، مبادله، و مصرف

لازل از فراتر رغتن در تحليل توليل لازم امهت بهمتولههاىكوناكو نى
(10 contradictio in subjecto -10 تضاد در موضوع).

است كم , بيش بر توليد بؤلى باشد؛ مبادل بـ منزلة يك عركت ابهتماعى


 بر توليد] تأليد مىكذارد تا جريان دوبار• از سر كرفت شود.




 كه توزيع نيز بـ معان اندازء مهم امت. مبنای اين اتهام مـانـا


 .




## [مصرف و توليد]









 اذعان دار ند. امطلاح مصرف مولد، بيانكنند: آن است كه توليد مستغيما مـان مصرف، و مصرف مستتيبا ممان توليد است. اين مـانى توليد ,

[مـانى، بـ أين معنا ك] نتاتنها توليد، مسحتياi، مصرف و ممرف
 برای توليد است؛ هدا كی مر يك ايجادكنندة موضوع ديكرى است (توليد.





 كه در نغستين عمل توليدى بروز مىكىند، بـ علت تكراد


 توليدكننده مى شود. از سوى ديكر، توليد مم با اليجاد ثيوهماى معرف و نيز با ايجاد اهتها و خـنا ظلرفيت مصرف بي بير مورت نياز، بر معرف تألير تعيينكننده دارد. مطانى مورد بیث در بيند الحير (ثـارا:






 خود را معرن نتىكند بلكه تسمتى از آننا را برای ايجاد ابــزارماى



Traité d'economie politique, Päris, 1803, [E].

 d'économie politique خود ;1 مورد ثـثد قراز داد. كاك: Considérations sur la nature du revenu national, Paris, 1842. [E].

توليد، سرماية ثابت، ر غيره كنار مىكنارد. وانكسى، جامس را جو نات


 به منزلٍ فعاليت يك نغس والحد، خواه به عنوان نعاليت تمداد زيانى از


 فعاليت توليدى امت؛ الما نتطل؛ عزيمت تعقق [فرأيند توليدئ


 باز توليدكنندء خود. از اينجامت كی مصرف در حكم لحظداى از فرآيند توليدى است.
با اينهـه، رابطا توليدكننده با فرأوردممانى تــوليدى در بامعه،

 دارد. زيدا وى نـىتواند مستغيما [و بدون توجه به درخوا امت مايسر

 و فرآوردهماى توليدى، و از اينرو بين توليد و مصرف، توزيع را داريم كى مسهم هر توليدكنندهاى از فرآوردهماى توليدى را بنا بـا بـ توانين معين مى با اين حال أبا مىتوان كنت كه توزيع، حوزهاى مستثل، حوزهاى بركنار و خارج از توليد است؟

توزيع و توليد
(ب) با مطالهة تالينات هارى علم التتعاد، انسان بـ هكنت مىأيد كه بككنه در اين ملم مو هيزى به دو منوان مطرح مىشود، مثلا اجار: زمين، دستمزدما، بهه، و سود زير منوان ثوزيع مىآينه، و زمين، سرمايه
, كار به عتوان عوامل توليد زير عنوان توليد. در مورد سرمايه از مـان




 و سود به منوان شكلهانى از توزيع مستلزم وبهود سرمايه بـ با هتوان مامل
 هم وجومى از بازتوليد سرمايه.
 يعنى نتش كار بب منوان يك عامل توليد، به صوردت ديكرى در در مرما
 مزد [به كاركمر] بوداخت مىشود بسرای أنست كه كار [توليدى] نوحى




 زمين بطوركلى. ممجنانكا منظور از مزد، اجرت كار بطور كلى كلى [يعنى مر نوع كارى] نيست. منامبات و شيوهمالى توزيع با اين حساب، ذلمط





 توزيع، يعنى الكوى مشاركت در توزيع المت. وـلامس اينكه زمين را را در توليد و اجارء زمين دا در توزيع أوردن، و مانند اينها، تـومعى بيش

ال3تصاددانانى بون ريكاردو كه ممولا متهماند به اينكه كلط بـ
 دانسته : بـ هكم خويز• شوكلماكى توزيع را بـ مثابه خامترين بيانموامل

نوليد در جالمعها معين در نتلر كمفتهان.
 موتعيث ثزد را درون ثظام توليدىنى كه وى در الن توليث مىكند، و از
 مسمايه أميت و نه مالث زمين. [نظام] توزيع اجتعاعى ناكنـيو او را مزدورى مسكوم مىىند و اين خود نتيبهة آنست كه مرمايه و الجارغ زمين عملا از عوامل مستعل توليدىاند.
 معدم بى توليل و حتى تعيينكننده آن، يا خلاصه در حكم يك واتعيت مـاجبل كارتمنادى المت. كشوركثايان، زمين را بين خود تقسيم كرده، با اين كارثان توزيع معين و شكلى از مالكيت زمين را تحميل مىىكننل، يمنى كه



 زمين را بهطور دأم به خانواده هاى معينى واكنار كرده، كار را [ب4

 كهساختها و تعينات خود دا از توليد دارد بلكه به عكس، توليف المت كه تعت تأير توزيع، مـاخت و ثكل معين پيدا مىكنل. توزيـ، در سادهتىين عفهوم خود، توزيع فوآوردهماست و از اين رو
 آكه توزيع خرآوردهیا باشل عبارت المت از: (1) توزيع ومايل توليل،
 كردن افراد به تبول منامبات توليدى خاص، كه خود، ثككل ويثهاى از
 توزيـع المت كه در درون رون خفود توليل گرار دارد و سانت تسوليل را تميين مىكنه. بورمى تولين بلون توبه به توزيع در معناى الحيى آشكارا
 المت كه عك مسهله با عنمس اصلى از فىآينل توليل معسوب مى ثود.
 بود، و بهتوين التتصمادوان توليلى المت، درست به مـين دليل المام مىكند
V)


 بساماس آن دانثا از مر كرفت مىشود. بس رومن امت كه مبادل و و
 توزع فرأوردهما؛ ضـن آنكا توزية به عنوان توزيع موامل توليد، شود منصرى از توليد امثت. و بب اين ترتيب نوع معينى از توليد، تعيينكنندا اننواع معينى از مصرف، توزيع و مبادلــ امت؛ ممبنانكـ تعيينكثنلا مناسبات معين معرلى، توزيعى و مبالهاى المت. مسلم المت كه توليد حر شكل معلود و يكبانبهاث، [ـيننى نه در معناى وميع الجتـاعى مورد تظل ماركس، بل در معناى مسدود اقتصاداددانان] خود تعت ثأير مناصر ديكى است. مثلا اكى بازار يعنى حوزء مباد مادلى كسترش يابد، حبم توليد

 , رومتا و غيره، توليد را دكىكون مىميازد. مرانبام، نياز به مصرف ثم تعيينكنندة توليد امت. تمام اين موامل متغاوت، با مم ارتباطل متغابل دازند , اين هيزیى امت كه در مى كل اركانيك مىتوان ديد.

## (") روش الخكمعاد سياسیى

منكام بـررمى كشورى معين از نظر ميامى_اتتصانى، نينست از

 و مصرف ساليانه، كيمت كالاما و فيره آلاز ميكنيه.

 كى بايه و موضوع تمامى مسل ابتماعى توليد است آلاز كرد. الا با تمتى

צזـ مترجم خرائسوى نوشت است: ماز منابع آب (ميدروكرافق)ه. تسرجهـ
 Yo

 ميانتهى خوامل بود اكى با مناصىى كه این ملبات متكى به أنها مستند
 عناصوند] • ايتها مم به نوبع شود مسبوت به مبادله، تغسيم كار، گيمتها، و فيرهاند. مثلا مسمايه بدون كارمزدى، بدون ارزش، جـول، گيمت، و

 درحاليك مىتوان با تعليلى كام به كام به مناهيم بيش از بيش بسيطتر



 روثن اول، به جانى دريانتى آثغته از يك امس كلى، به مبعومالى مرشار
 روث ملم التتماد در اغاز اين علم بود. التصماددانان مده IV فمواره با كل زنده، با بمعيت، ملت، دولت، دولتها و غيره آـاز مىكنند و مميشب
 كار، هول، ارزمن و فيره مىرمند و مـينكه اين متولات كم و بيش بيورده
 بسيلا نظير كار، تتسيم كار، نياز، و الزثن مبادللای شنوع و به دولت، و مبادله بين ملتها و بازار بمانى ختم مىشود. بليهى امت إين روث از نظل علمى روثن درمتى امتشار.
مشخصى، مشخص است زيدا در عكم تركيب بـ مم بر نهادة تمينات بسيار و بيانكى وحدت در كو ناكونى امت. [ولى] از ديد انديشه نوعى ممنهاد، نوعى نتيجه است و نه نتطل عزيمت، حتى اكى در مـل به صورت



 روش اخيز] بحث مىشود. ترجه براماس روايت فرانسوى با توجه به بتز آللاكى صورت كوفت.





نظلر دور ندالثت.



 مالكيتى گبل از خانواد• يا گبل از دوابعل اربابسنوكىی، كه روابعلى



 سادء خانوانكى يا تبيلهاى المت. درحاليكه در يك جامعغ تكاملعانتهتى، رابـلة مذكور به مورت سادهتوين رابعله در يك سازمان تعوليانته مالمر مى مود. به مبارت ديكى، درث متونل تصاحبي، در هـ حال مستلزم دالثتن
 يك فرد وحشى دور از جامعه صاحب خيزى باشد المسـا اين تصماحب بك رابطل حتوتى نيست. كغنت إينكا تصاحب از نظل تاريخى معلم بوده و
 خود مسبوت به وجود اين „متولذ حعوتى مشخهستر، [ـيعنى خانواده] امست. در مى صورت، يك نكته مسلم المت و أن ایينك معولّمـــاى مـاده بيانكى مناسباتى هستند كه توسع\& خعين و ناكانى عنصر مشتفص در آنها منوز

 مشخضس توسعا [تارينیى] بيشتىى پيل| كند الحتعالا به صورت مـولات
 قبل از وجود بانك، نظلام مزدبكيىى و فيره وبود داشته باشل و قملا مم
 29- ça dépend
-rـ مترجم انكليسى نوڤته المت: كروههاى كلانى.

داشته باءد، اما [ممول على|الاصولـ] در كالب توسعهيافتئ كامل خود (از
 مرهند كه [مى بينيم] در جامعهاى نهجندان تكامل يافت توسع بيثترى دارد.
كار متولأ خيلى سادهاى با نظل میدسد. فكى كار بطور كلى - بیى




 [ـانوفاكتور] را بايد كامى عظيم بـ جلو دانست جرا كا اين اين نظام منبع





 [توليدى] در اين دور• [مغهوم] فرآوردء [ـيعنى محصول كارول كــار] متوز

زمين تمور مىیثد.

بيشرفت مظليم [در اين زمينـ] منكامى رخ داد كا كا آدام اسميت، با

 تمايزى، كامى مهم به جلو برداهت. با اين تمور كار كلى از فعاليت آفريننه:

צr. 17 1 أَ فيزيوكاتها






## 33- par axcollence

لروت، ما، ديكى با تصور كلى شىء [يعنى تصور كلى] میمبول [كار]•

 از اينجا مىتوان دريافتكد حتى خود آدلماميكيت هم كهكاه [از


 [الما خود اين كشض مم] از يك بنبـ درمت و از جنبأ ديكى نادرست است

 ميجيك را بس ديكرى نتوان غالب دانست. يعنى كه على الاصول كلىتينرين
 تومسه [در وآميت] مورت كرفته باشد و تنها در صورت اشيا
 خاص در نظل كرفته نمى

 مىتوانند از كارى بـ كار ديكى روى آورند و نوع شار
 متولע كار، بل كار واگمى، در حكم ابزار ايجاد ثروت بطور كلى است و

 ايالات متحله وجود دارد. تنها در اينجاست كه متولن مبرد ,كاره، ,كار

 نوين در رام مباسث خود ترار مىدمل و بيانكــــي منامبات كهن بسيار


 انواع خاص كار، كه يك فرآورد؛ تارينى در ايالات متهده است در بين

[^0]




 كرايث آنها را سست كند.



 امتبار كامل دار ند.


 الجتعامى كنشته ,ا كه جامعن بودزوانتى بیاماس مواد و مصالع بازمانده از أنها بنا ثده المت نيز به ما ميدمند و ثابت مىكنند كــه برغى از بثاهای آن صورتبنلىماى الجتمامى كه دوران تارينىشان هنوز مبیى


 بلن ميمون امت. خموصيات بالتوه تعول مالىتو در ميان انواعهيوانات
 التصشاد بورزوأثى مم با اين عساب كليد اتتصاد باستان و فيره الست. اما


 نبايد آنها را يكى بدأند. و انكهى از آنبا كه بامعن بورزواتي خود تنها
 *يثمين دا غالبا مىتوان درون آن يافت. كيرم فتملبهيكل بثموده ياحتى


 از مثولات بيشين را منوز در شود داهته باشنل الما با آنها تغاوت المامي دارن. تكامل تاريخى به الهن معناست كه أخرين ثكل بامعه صورت نهانى

 بهوامع، [در زمـان غودشان




 ثوقى ناثل آيل كه روند انتقاد از خود را آفاز كرده بود. نتل التصماد بورزواتُى از التصادهاى يشين، و عمدتـا فتوداليسم، كه منوز بـــا آن
〒جو تستانيسم از كاتوليسيسم، ثبامت داشت كه [برداشت بورذوانُى از
 هو يت خود در كنڭثتهایى دور از رأه المعلورهچددازی نبود. درزمينة تكوين متولمهاى التصادى در علوم تاريغى و ابتماعى هم بايه به غاطل داثت كه موضوع - يعنى جامع؛ نوين بورزوانى - در اين علوم، هم در ذهن مسلى امت و مـم در واتعيت. و از اين رو معوللهاى
 جامعt خاص با ممين موضوعاند



 هجهاظتن به اجارة زمين، و مـالكيت زمين باشل، هون الين دو معوله با


 35- cum grano salis





 از آنرو در خلوص كامل (يعنى در تجرد مهضن) [بعهنوان القوام تبارت
 اهن حالت شلوم و تيعرد سرمايه به عنوان مسماية تجارى يا بولى درست


 متناوت: يكى از أخرعن شكلهایى [مبازمان توليد در] جامعا بودزوانیى
 بورزوازی] در ثـوكتهای تجارى بزركت كه از امتيازات و اننعصارات بيغوردار بودند ميتوان ديلـ





 توليد ثىوت نيست.
بس روشن المت كه طلر كارها بايد جنين باشد: (1) [بردسىي]


 مومايه، كارمزدى، مالكيتزمين، منامبات متنابل اينتها، ثهر و و روستا،


37- Piorre Joooph Proudhon. Système dẹs contradictions óconomiques ou philooephie de la misère, Paris, 1846, Vol. I. P. 146. [E].
ro

دولت. خسينأ باتوجب بب مغهوم دولت به خودى خود. طلبتات , نامولله. مالياتها. ديون دولتى. اعتبارات عمومى. جمعيت. مستعروما. مبالجرت. (£) [ [بدرسى] مناسبات بيناللللى توليد. تتسيم بينالبللى كار. مبادلن بيناللللى. مادرات و واردات. نـن تسعير. (0) [بدرمىى] بازار جهانى , بعرانها.
(£) توليل. ابزار توليل و روابطل توليلىى.


 .

توجب شود كه نكات زيى از كلم نينتد:



 روابط نيرو ماى توليدى و وبهو• مبادلة و توزيع. (Y) آنعيزى كه تاريخ تملن ناميله شله، يعنى ملارن تاريغ اميان و مولتشار.
 مينى،

 ميكيوند.
(£) ردإيراداتى كه مبكن است به بزدالهت ما به منوان يك برداشت
 ماترياليسم طيبتّكراليانه.
(0) ويالكميك مغاميم نيروهاى توليدى، توليد و روابط توليِى.
(£) توليد. ابزار توليل و روابطل توليلىى. روابطل توليل و روابط تردشـ تر شكلماى وولت و شكلهـــاى آكامــى به تـيع روابط
 خانوادكى

توجه شود كه نكات زير از كلم نينتد:



 روابط نيدو ماى توليدى و و وبو• مبادل و توزيع.



مينى، ذمنى، (فلسغى، العلاكى و فيره).

 مىكيدند.
(£) ودايراداتى كه معكن است به بردالثت ا با به منوان يكر برداشت ماترياليستى وارد آيــلـ، توضيع دابطلة ماتــرياليسم مـورد نتار ما بــا ماترياليسم طبيعتكرايانه. (0) ديالكيك مغالمير نيروماى توليدى، توليد و روابط توليلى.

ميالكتيكى كابايد معلوديتعايش تعيين شود جثدانكه موجب ناديله كرفتن تناوتشاى موجود در والكعيت نغردن.






 عسومى) با توليد جديد.




 الست.
( (1) مبناى بعث بىترديسـد عوامل طبيعىانــد، از لعاظط ذمنى ,
مينى. تبايل، نزادما، و ...

## [منر يونانى و جامعان نوين]





 كلاسيك دورانساز شان ايباد شوند. با عبارت ديكر تـوليد بـسرخى از


 كى تكامل منر بطور كلى با تكامل اجتماعى مبامنكت نباشد. دشوارى
 معين شود.مـبهيز رو شـز خوامد شد.
ry




 و ششر اك


 ميان میدود. آيا از المآ








 امت
 * سـأير خدايان.
Cl

 اخبار را بش الطراف و الكناف ممرصاليل.




 re

المكانج
از موى ديمى الها آثمل با باروت و مسب المكان دارد؟ يا اليلياد :با



 تسول الجتعامى ارتبامل دار نی، دشوارى اينجاست كه آنها منوز ڤم در ما
 دست نياغتنى در منرثن. مود بالغ دو بار* به كودكى بر نمىيكرد مكر آنك كودكانه عملكثد.



 باز نمىكردد فريبانیى صسملى بـأى او داشته باشد؟ ما كودكان بیالدب
 متوله تعلث دارنف. يونانيان كودكانى بهنبار بودند. فويبانى منرشان


 بيّا ثود و ديگي مـم تكرارشلنى نيست.

 تاريخكذارى نشده است.

فصل بول
'آلغرد داريمون، دربار8 اصلاح بانكما، باريس

 دأريـون با تحليل العاملات بانك فرانسه در اكتثبر اA00 به منشور
 جهولى آهارى در مورد وضّع این بانل در غلال \}
 *نوسانات موبودى اورات بهادار [نز] يعنى متدار اوراق تنزيل شمده از

 *كم , بيشى نمودار نياز ممومى به خدمات بانكى، يا نمودار معتشيات

كردش است كه در واتع فرتى با آن ندارد [فـ] نرقى با آن ندارد؟ اصلا! اكر حجم بروات تنزيلى با "متمتميات
 آن مورت ككردت امبكناسها بع تبع مقدار بروات و مغتهماى تنزعل شد•







$$
\begin{aligned}
& \text { max } \\
& \text { シwave } \\
& =2=2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 2 \\
& 5 \\
& =\mathrm{za}
\end{aligned}
$$

فلز و عم موجودىووليتها و اوران الفزايشدارند الما دومى سوـعتى از

خلاصه. كامش در يكت دو، افزايش در موى ديكى؛ كامش در مر



 علت افزايث موجودى ثلزات تيمتى بشود. هتى با متايسا ماهمانى اول
 رابطلّ معكوس با به يك كنش دوجانبه رميد. از أنبا كه الزايش اوراورات

 علكسو و كامش در موى ديكى وجود ندارد. نمودار آمارى داريمون بـي





 كرد كي بخشى از امكناسهاى بهدست آمده در تبال اوراق تنزيلى بـــ

مودد را جنانكه در متن كتاب آمده در جُلول زيسر ثمان دادهايم t ككـار متايسه آصاتتر باثد: نوماكات الززث موجودى فلزات و ارزثى موجودى ونيقنـا , اورات بهادار در بانك






 امكناسها توبيه كرده كه بىعمليات تنزيلىبانك تأثيى مىكنارد. بالاغر•













 دو عنوان را الز بقية عناوين تكميلى خود جها مىكند و به صورت مهزا







 بارى، بیكرديم به دأريهون.







 درمت در موتعى كه مردم بيشتوين نياز را به آن دارند، الز مردم دريـغ


 "مـان عادات مطلوب زن山كى [ن؟] را دنبال نمىكتند؟ آن تأجىان غلث انساندومت كه بروات غود السكثام را با طلایى بانك معاو ضه كنند، يا طلاى بانك را با فلة كشور ديعوى و فلا آن كشور را با بول مشتويان فرانسوى مبادله كنند ـ آيا

 دليل ب4 بانث مجوم مىآورنف كه از افزايش گيمت شله، فلاكت عموم ,

 واقميت اينست كه مـازمان كنونى بانتها مدفش انباركردن طلا بـ






 بيشتو معلى المت. ولى داريـون اين كار را نكرده بها كه با این كار
 مسلعى ستوط میىكد كه اكثريت بنالفان بورزوائى بانت انكليس در آن

7-Quelle idóe!

84






 مسعود إمت و دومى دا تننها در حد معينى از زمان و در محدودههای معينى
 كنل" و انتظلار معغزه از آن دأهته باثيم، در ممان حال كه نامساعد بوعن




 كه بتواند بهكردث درآبه و در شارج بذيرفته شود) به طلور معللق كامش میى نتيبغ مستعيم آن الخزايه تيمت فوآوردهها، مواد خام و كار اميت. موى
















شتاب مىكيرد تابع تسسيلات كردش هم هست. از اءن كذثته، بايلد ديد،


 مىتوانند مـان كارآمدى ذاتى را داشت باشند؟ , آيا انتظار فائقآمدن بر واالعيتى ذاتى و كوهرى
 الزامهاى سطع معينى از توليد اجتـاعى مازكارى بيشترى داشته باشد , ر مشكلاتى را حل كند كه شكل ديكى از حل آنها ناتوان ان است الما الما ميهيك از آنها، بع عنوان شكلهانى بولى، تا زمانى كه بول يك رابي



 يك امرم معكن امت در برابد مكون بادة بیىركت بهتر از امرم ديكر




 به انادات آنها توجه دتيق نشان دميمر.



 هجنث مسمايهداران مىكيرنل، مىكويد مير مايهداران ناجارند بلشثل). بـ اين نكته هم بايد بركرديمر.
 اعتبارشان را به معامل میىكارند، مانند تاجران كالايشان را و كاركىان Civilized=Zivilisierten -IY 13-Wesentliche Bedingungen or


 ناظلر كامش ذشاير فلزى خود باشد، اين كامش را تعمل كند و واكين
 داريمون در مورد بعرانها بـيمىكددبم.
[صلور طلا و بعرانها]
















 كردثن را كنترل مىكند و كـيت وساتل كردث تعيينكنندة كيمتهـا


 طلا و نتره كالاماني مثل مـاير كالاها نبستند زير! طلا و نتر• بـ عنوان

## 11ا- جزو ريكاردو با ششخصات زير منتشر شده بود:

Proposals for an Economical and Secure Currency, Leadon, 1816. [E].
[صلود شكل و بعرانها] []












 در تضنادند. او بـ كلمات تمار ديكاردو مییسسبد در حالى كى ربطلى بـ
 بداند كه مثلا نظلرية بولى ريكاردو با مـن معدمات غلط ألـ أن بــاطل شده
 كردث را كنترل مىكند و كميت وسانل كردث تعيينكنندا اليمتمهـا


 طلا و نقره كالامانى مثل مايي كالاما نيستند زيرا طلا و نتره به عنوان

Proposals for an Economical and Secure Carrency, Landon, 1816. [E].

وسانل عاممبادل، كالامانى مـتازند و بع غامط ابن امتياز ديكر كالاما






 به بول يا تبهيز أنها به خواس ويثء بول! مساله اين المت كه آبا اين مشكل داد نمىزند كه مشكلى بیمعنى است؟ و آبا نامـكن بودن حل آل آن در غود متدمات آن نهغته نيست؟ بسا اتفات مىافتد كه تنـا يامين مـكن




 ديكى باثد اما دردسرماى ناشى از وجود مر ابزار ويثّاء مبادله، مر معادل




 انحصارى نيست وجود مم نخو امل داثت جويان ثمشها بـ غارج در واتع تغـادى را رو مىیكند كه تمبيى
 امت. بديسى است كه طلا و نغتى كالامانى مانند مايى كالاما نيستند ,


 distinguo : S : Par un distinguo $=$ durch eine Distinktion_ir يك كلل: لاتينى المت به معناى: من فرقمى كذارم: من مظماعنامت. or

كيمت ساير كالاها تا حدى بيش از بالا رفتن قيمت غله كامش يافت است.
 غله موقتأ . . 1 درصد انزايش يانت، مركّ ديده نشد كه ذيمت كالاماى
 به كم شدن داهته باشد اما اين گغيه عبالتأ بر اصل كلى ما ما تأثيرى ندارد.


 هارجه يك متر پارجه امت. بس تنزل تيمت اغلب كالاما (ازجمله كار) و بعران ناشى از يك كمبود مهم فلات را نتىتوان ناشيانه به صدور طلا نسبت دان داد زيرا اين اين

 در مقياس ملى در حوزء خـروريات اوليه با حدت و توان بوان بيشتوى بيداد مى مكند تا در مايي حوزهما. صدور طلا ملت بعدان ڤله نيست بلكه بحران علد دليل مدور طلاست.




 سرمايه را جز به شكل طلا قبول نـى



 طلا نيز در رابطه با كيمت شمش آن كامش يانت. طلا در جبال امكتامي،
 به طلا بالقى ماند هـا كه اسما نـاينده متدار نعينى از طلا بود كـ در
 .[6] ( var_|ala) $^{\text {a }}$



مما, خـ نبود.
[ تابليت تسعير و كرثش اسكناسماى بانكى]




















 متوسطـ تغنمين كادر به انبام كارى نيستنل. , اين درمت است. زيهسا -


 كابليت تسمير امسكاسعا امرى جهنى الست و تعهل بانك مبنى بی تسمير
[تابليت تسعير و كردش اسكثاسهانى بانكى]
 1, مس بو انمى رينظمى

 اVV9_-1A19



















 تابليت تسمير امكتامعا امرى جلى است , تعهد بانك مبنى بن تسمير


 الغاى




-


 نهاد خود، يعنى المكان نامعادل بودن را در خود دارد. تسعيرينيوى در بي


 معفار از يك او نس طلامت (نام مددى) ممانطور كه بكمتو، نام طول

 و عينيت يــانت نيست. امــا طــلا زمـــانكــارى انباشت شنه در كذثت
 بهطــور كلى
 مبردى كه يك هو نل معادل بهاى معـار كمتر يا بيشتتى از كــار باثهد،






 زمان كار اككنون معادل



 باشد (هون با خودش برابر امست)، در حالى كی زمان كار انباشتشدر در مغدار معين طلا بـ هكس بايد مدام در مغايسه با زمان كار كار زنده ر الما
 كنيم بايد بازدمى زمان كار را راكد نكاه داريم. اما نظا كـلى به توانين مام







 كار و دومى نماينده طلا يا نتره امتركا. اكى مانى كامت كار مولدتى بشود





 بيزى است كه ما دنبالش مىكرديم: كارِكى بـ باى آنك مثل عالا بعطلم



25- Plebeien = Plebeien =Plebejischen.
TT- جهلذ اخخير د ثرجمة فرانسه از ملم الثاده امست.

اينبا برخى معلورهاى جزمّى به معن ويثشكشيلن ويل اين بول و نيز قراردادها، تعهدات، مخارج ثابت و فيره دا نيز كه در








 مىتوان كثت.



 معومى وى در باب تعيين ارزش، دا بهتى بشتاميم و دريابيم كه اين دو


 طلا نبايه آن إندازه ذياد منتشو شونه كه از محدار طلانــى كــ بناست

27-Some small scruples.
(lA•Q_Q0) John Francis Bray _ra

艮 Labour's Remody", Leede, 1839.
 (IVAQ_1A0^) John Gray _YA اكهصاoى مؤلغ:
The Social Syatem, Edinbargh, 1831: Lectures on the Nature and Use of Mosey, Edinburgh, 1848, [E].

 توليدشان، بعنى با زمان كار مورد نياز در توليدشان تعيينمىكردد. ليمت





 السطا متغاوت باشند. اما كـي







 نوسانهاست بستكى دارد و هم به ميانأ بالا و بانين رنتن كيمتما نسبت



 مكلسغنبكونيم ارذثبازاد دباغودمـانىمبرده نيست، بلكهيكنغى نغى monnaie do crédit=Kreditgelde _r- مترجم النكليسم بد جاى اين ا, Fiat money el اكذاشتن است.










 بك كالا مدام بالا با بانين ارزش كان والا كرار مىكيرد و ارزش كا كالا مم خود
 تيث كالاهـا را تعيين مىكنند و مركز بـا مـا مم معادل نيستند مكى بـب
 تعيين مىشو ند. طلا با نترهاى كا بيانكر كيمت يك كار كالا و ارزن بازار










31- Hegel, Science of Logic, London, 1969. P. 416. Wievenschaft der Logik, 1, Teil, P. 508-15, [E, F].

32- The Poverty of Philosophy, PP. 52-68; [E]


 ماركى به أكلس مودت






 يعنى مرصينعال برابر و نابرابي با خود باثهل. زبدا زمانكار بـ و منوان



 موجب مىشود كه ارذنىا بیمورت تيمت با مميارى متناوت از مميار

 والمع آنهامت.





[^1][كالا و هول]
مر كالا (فراورده يـا ابزار تــوليد) معدار معينى از زمان كار







 $\mathbf{V F}^{*}$
























 امت و نه معادل هر كالثى ديعر. تنها به عنوان ارزڭن مبادلهاى امت كه
 مىشود. نخست بايد كالا را به ارزث مبادلها


 مبادللاى آنهامت سنجيده مىشود. اين معادل دز ميات سيامان آفريتاى

 كالالى مامنى نیست

 از زمانكار باهد (وبود ینین نمادى منوحل به توانق میومى اليت و تنتها


 بيان كنند، اين نماد، ب4 عنوان علامتعادى ارزث مبادلهایى، نتيها خور















 خود كالا كسب مىكنف.


 شنز


 (مادهاى كه الين نماد در آن بيان مىشود كرهث در طول تاريتغ به ثكلـهاى متغاوت تمودار شده، به خودى خود امـميت دارد. جامعه در طول مول تومعة تارينى خود نهتنها نماد الدزثن مبادلهاى بل مادء بيانگى أن را موحله به ثكلى ماخته و سیس رها كىده الست. اكى انتخاب تماد خودمسانه





 از آن الجتناب كرد) الغاى بول مم تا منكامى كه ارزم
 از











, كأليى آن بى ننخ بهر• از معينجاست.) موگدر شكلكيرى توليف بهكو نهاى باشد كه مو توليفكننسه به ارزث



 مثابه بول تعولمىیيايف؛ نياز به مبادله و تغيير و تبهيل خىاورده به ارزث

مبادلهاى صرف مسراه با تقسيم كار يمنى با فزايندكى خـعلت اجتماعى











 بولى و كار در نظامهاى بدرمألارانٔ بردكى، رعيتى و منغیى بيكارسمزدى

صرف مـكى بمدأ بدرمين خوا فامتل شد).










 ر جود دارنهئ

 وســ مترجم فزانـسوى به غلط نوشته امت: دبهموازات المتڤلال مرجه بيشتر نولبدكتدكان .

از كالاماكمبادلهمد. بهعنوان فراورده است با استفاده از آنبا بعمنوان


 تعادل تازهاى مىانجامد. بازركان در داد و ستد خود



 مركدام توانين و انكيزهماى كاملا متفاوتى دار ند و میا میاتوانند حادتوين


 تعادل تجارت , معسرف ترار میكيرد و متى ايجادث مى مكند. معمولا


[الثارت]

















مبادلى، و الرزث مبادلهای (\$).

 و در موضوع بانكها مسلع كرد: "داز أنبا كه طلبتات بازركان در مود

 متننى و تومعة آزادى كامل المى بانكدارى عموميت بيشتوى خو المد يانتـ




 بازركان و صنـعتى دا دوى مم در نملّ بيكيـم طبيعى المت كه اينتها هــ

 يكّسان با به نغع هـكان باشف.



 كنّمته و متعاتب آن نوخ بالى تتنزيل به نتع حساب سود بانكفرا نسسه بوده


[الث [1AOT MVY


 ارزش ذاتتى Y











 دارنه). در مين مال در مورد مور كيغيت ميكه مىكويد: (تثبيت كيغيت مكى



 هيزى بيش از 0 درصد زيى ارزش ذاتى الـت در حالى كه اندلزمانى بئ • 1 درصد بود)

اكنون مدكن است فكى كنيم انتشار كوين زمانى بي مـي اينى اين


 دارند، مانند امتبارات عمومى، بانكى، و غيره؛ الما ما در اينبا بيش اذ


 داشت باشد، اما عـلا دست آغر در والميت پظامر میثموده). برایممروع:







 البتب كاملا بیمعنى المت.
 الف به ارزث مبادلای x x بعنسـى x كه نمايندة X X













39..John Gray, wLectures un the Nature and Use of Money etc.n Vdinburgh, 1848.


William Athinton: «Principles of Political Wconemys, etc. London, 1840, P. 171-190.
, ME] . MEGA " د كثاب




 بآتى نماند. بايد معيارى در دمت داشت الما تنها وتى میت
 كه دفيةأ خوالث ارزن مبادلها مى مرد، بانك خويدار عام و معده امت، نه خريدار اين يا آن آن كالا، بلك




















41- «The Work of John Locke in Four Volumess, the serenth edition. Volume the Secrnd. London, 1768. P. 92. (F).





 هستنل اما ختطل در اين رمتوران خاص صلاحيت هول بودن خود را از دست خوا

 هس بانك خويلار و فروشنله مسده خوالمد بود و مىتواند به باع



 ارزش مبادلکای مـة كالاما، يعنى زمانكار ماديتيانت در آنها را بـــ
 كه بانث موظل است زمانكار لازم را بـاى توليل با توبه به ميانكين شوانُل توليلى معتبر در مو صنعت تعيينكند. اما اينهم كافى نيست.


 توزيع ابزارهاى كار را معادل و منظم كنل)، بلكه بايد متاديو زمانكار
 معل الخيب ضوورت دارد هوون به منظلور تعيين ارزث مبادلهاى واتیى مو هيز وتسعيـجنيوى وأقى

 كالها و كار است (بهزودى تغصيلاث را خواميمداد). كاركزان كارثان

42- ne represente pas seulement la valeur d'óchange, il est colle ci= not merely representing, but being exchange value $=$ nicht nur den Tauschwert vorstellt, sondern in wircklichen Austausch der selben ist.
,








> rـــ در اصل: داب توليدع.

XAEE E
 زيّا نوشتهشاى ماركس دز اين بازه جندان زياد نيست و بارهاى از آنها مـ كم ششه المت:
جسيستم اعتبار، كه ثtام بانكى كاملترين شكل آن است، اين فكر را الثا

 .




دليل بطام بانكى حد اعلاى آرمان آكهاست.









 ثـكل زابطه اين امست كم اعتباردهنده بابت اين كار بيزى مم دريافت ككند يعنى ! بالا خواهد كميد بلكه نكى كثد كم وى آدم دخوبىامست الما وازء دخوبه در كاموص


 ماقبلتاريخ، دور: بيش از تاريخ مىداند در والگع بيشتر يك فرأورد: تارينى است.
اين بستكى دوجانبه اكنون در خسورت دانتى مبادله، و نيز در اين
 تغسير اقتصاددانان از اين بديده اين است كه مركس فتط نكا نكىان منانع مصومى شويش امت؛ الما از اين رمكندر بــ منانع خصوصمى مبكــان،
 است، مسل مر فرد در بيكيرى منغیت خعوصىى شاش نه اينكه سبب كليت منافع خموصى يعنى منغعت عبومى نتى يشود بل. از اين عبارت انتزامى

فرديت و اخلاق بشرى تبديل به كالاى خريدنى , كور بول میشوند. اينجا ديكر
 متى آدمى، كوشت و خوناو، فضايلن اخلاقى و حسن شـردت اجتتاعى او در ميان الستا بـ مين دليل در اخل نظام مسغكننده بول مر بيشرنتى در واقع نوعى انحطالـ , تبامى است.
در تظام اعتبارى، طبيعت ازخودبيكانا بشرى در زير ظاهر امميتِ اتتصادى بشر، در واقع دربار تأنيد و تثبيت ممشودا: يكبار به صورت تغاد كار كاركى و سرمايهدار،
 كه بيزى دارد و وجود او از نظل اعتبلادهنده فرصت ثازمأى براى اثباثت بيشتر
 كر, اراء وولدار مسبيند در واقع فكر ميكند كث بوجوديتش وابستش به امكانى المت كك او در اختيارش مى وكذارد. بلر ديكى به اين صورت كك حتيةت رابطلة

 ديكر درخور اعتماد و ارزش نيست و وجـود اجتمامى او ماتند وجـود اجتماعى آدم




 منان شخصيت خود اوصت كه مبيور المت اها دربياوده، دروغ بكويذ، به مزار 'و








 تحثق. آن، مستتل از افقاد و توسطل شر انمل اجتمامى تميين مىشود.

## [ـيول، راببطة اجتمامى]





 مىشود، بL بـ مورت مستغــل و منغردش بسول نــام دارد، ايبـــاد

مثقابل امست. بياعتمالى مر مزيد بر علت مىشود و به عنوان باية اعتماد با درختش كامل قدم به صحنأ اتتصاد مبيانسى ميكذارد. برائ اينكه معلوم شود بايد اعتبار



 آل二 دست يولداوان و معاملجىه مسشود.








 bellum omnium coatra omnees.


 با جامعه در جيب اومت. فعاليت، صرفنظى از تظامرات


 آن فرد عضو خانواده با تبيل (يا بعدها جماعت) بهطور طبيعى يا تارينى ارينى منصري متصايز نيست و موجوديت خود رانيا را مستغيما در طبيمت بازتوليد


 الفراد در توليد در اينجا هيزى بيكانه به نظل مىرمسل كه مينأ رويــاروى

 بوخورد افرادى بیتناوت نسبت بـ يكديكى ناشى مى شود. مبادلا مبومى



 دارای تدارت اجتـاعى كـترى باشد (و در اين صورت بـ بـ طبيعت فراوردة

 رابط؛ يدرسالارى، روابـا



1أـ اين يادداشت به دمتنوشتغ ناشناختهاى از مولغ الهاره دارد كى بايد از


 Tar_T,



 تعتقيافته در كالا نتىتواند جاى تيمت كالا را در نظامى كه ارزشهـایى




 مى

 مادى دارد و شكلدكرشدهاى از فعاليتماى توليدى مددم بيش نيست؟ هر
 اما نتطيول درهكم >وليتغ تأميناجتماعى، كه خاميتى نمادين (ممبوليت) دارد؛ و اين خاصيت نمادين يول مـ هم هيزى نيست جز شكلدكرشدهاى از روابط الجتماعى الخراد با يكديكر.)





 ب夫لى (إدزن مبادللاى) كسترش بيدا مىكند، و بـرمكس. بيوستكـى ,

## 55- How is this?

 : gage do force sociale , dead pledge of society



 فياز خود را با بول وارد كنيع....
Nicomachean Ethics, Translated by W. D. Rose, Britanica Great Books, V. 9. P. 381.
(توسعن نظام بولى آشكارا مستلزم توصعن تبلى شداثطلى متغاوت از نظام بكلى است)
مطالعن كوناي از متامببات اجتماعى كه ايجادكنتدة نظام نيهندان



 آكاى ننودال (سنيور) و دستنشانده (واسال)، ارباب و د رميت (سرف)،











 ندار ند و محدوديتافراد كي در منامباتقنبلى [نتودالى و غيرنـ




 الين مناسبات و شمرانط غار



 نابودكنتده رمنامبات وابستكى، نيستند بلكه نتط اينكو نه مناسبات را








 كي خداو ندكار و ارباب آدمىاند. البته مناسبات را ما مم مىتوان با با ايدهـا












 (Y)


 توليدى و مبادلايى ندآت مىكيرنه.)

II- در اين زمينه ككاه ككيد بعـكل:
Wiseenachaft der Logik, I. Teil, [F].
rr

غيره دز موحلهاى درمت ماقبل امتغاده از طلا و نغره امت.)


 فىنغسهبيانكى اين معناست كه خاصيت بولى مـا كالاما در يك كــالالى




[



 كابل تبليل به آن المت، با متدار زمان كار عينيت يانته در كـــالا تميين مىشود. كالا از آن رو عك ارزش مبادلهانى است كه زمان كار معينى در آن












Ursprüngliche=original _IE
Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations, London, 1843, Vol. I. PP. 100-101, [F].

$$
1 \cdot v
$$

توليد آن در مورد طلا و نتّه كعتى مصسات دارد. مصسف طلX و نغره در
 نتر• المتهاصا با ثووت، رناه و تجهل ارتباطل دارد به دليل آنكا إن دو
 اهن دو فلز متناسب با الغزايش معومى ثيوت مم بالا مىرود، و از اهينرو

 مـين أمنكت تنزل بهباءشان را كند مىكنن. بسيارى أز مساثل غيركابل





دار نه.
(تمنادی كه طلا و نتر"، اين كالاهاى جاودانه معارض با كالاماء.









 فراوردغ يك گبيلن نامتمطن كه حاصل كار خود او نبوده، متعسول طبيمى


 - A Treatise of Taxes, London, 1667.

- Several Essays in Political Arithmetik, London, 1699, [E].
7a- دربار8 درTملها، نصل اول. :ك:

Xenophon, Scripta minora, London, 1925. PP. 193-4. [E].

|  |
| :---: |
|  |
| －u゙心 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 دارد. كار افواد در بك شا (1)


 فرگى نمىكته.



 مبادلا ارزات و ماعهعاع قمومىست. أنها در ضمن با اندازهها و اوزان


 كالانى شنوز غود ميانبعى مبادلا غويشّ المت الما نمىتواتف معيار خود با







 بيم سياسي نيست مـانكونه كه مسالفا تىكيب فيزيكى رنكع و مرمو بارج

mercenery 75-Strabo, Geography, Bk. 40, Ch. 4, Section 4. Loadoa, 1917. Loeb. Vol. V. PP. 226-7, [E, F].

 الرزث مبادلهاء با لمواص طلبيعى آن فوت دارد: آنهه از كالا به الهن منوان





 بيشتوى دارند تا مايى فلزاتوها

 نداشته باشع، بكسانند. در صورتى كه مثلا در مورد تعداد بیابر دامنا با متاديس برابى غلد تغيب بدينمنوال نيست. [الل].

ماهي فلزما در برابى موا زنكت مىزنند. موا بی ذلزماى كرانبها (هيوه، نتوه، طلاء بلاتهن) الـى ندارد.


مانتىىكاد.








77- Hegel, Philosophy of Nature, Glockner eda, Val. 9. PP. 4112. 24, [E].

78- aurum
grain _va

را مىتوان آنتدر كعيد كه مغتولى ب4 درازاى . .0 با بهدست آلد. طل $\frac{1}{r \times / \ldots}$
 (تيزاب ملطانى•A، منلوطلى از الميل كلريسـدريك و الميل نيتريك) آزاد مىتواند آنىأ در خود حل كند. زراندودهی




 كدالغتنى بودن، يكشكلبودن طلا و نترغ ــالص، , ... معــروف امت)

طلا. بالب است كه ثلز مرجه گيتتىتى باشد بيشتر به صورت جها و مبغا الز مايس اجبسام معولى يافت مىشود. كونى طلبايع اعلا از طبايع
 به كونأ بلور در ثكلهاى كوناكون مكعبى، يا در انواع متغاوت شكلـا






 وبود دارند. اننا'ع مخلوطـماى طبيمى از اين دو فلز را مـيتوان يانت كه نسبت نتر•اث از




81- argentum



 آنهنان بيشبا المتاده و ابيتدانى باشد كـ در هكم الموال معومى بـ ثغلر
 ك كميابى حتى صرفنظل از رابطل؛ مستتيم عرضش و تقاضا، از خوام فلزات لـيـتى است.
با توجه به مناياى فلزها از نتطلنظر ومائل توليد درمىيابيم جها



 تنها كار و زهـت لازم است
 شناختششله باز كند، و در نغستين امناد مريوط با با بيشرفتهماى بشرى





 آخر هغته [بمسها] بود يعنى هيزى كى مردم نياز مادى فورى بــ آن



 عنصس ارزن بر بايأ فزاوائى يا ككيابى مواد در آغاز كمدن بوده.
 نـكل ابتدائى تثامر ثروت مرجه باشد، طلا نودار فراوالم امسته امل جملك بـ

Weil als liberfluse, in welchor form der Reichtam muerst erseheint







 بيأى شـركسى حتى بدوىتىين الفراد يشر جالب است، مايو مسـواد فلزى



 از


 ديهانيلن أبها، بستو رو'دخانهما و عسيلامبای زمستانى را كه مسير طلبیى حركت كرومهاى مسابر انسانني بوده نمايان مىملازد. تنغستين


 ثورا شنانخته مىشوده [الغ]
 الـيت درحالىى كه وزنمنخهوص

 نمىتوان طلاى مـي اه با آنها را با خود ببيد. آب جارى مـان كارى را



 , قا (10) . ( 5 止












 دز زمان موودوت مم ممينمور بوده. بامتانىتىين آثار يونان، آسيا. ارو

 دو עهال، كتاب Y F مراجعه كنيل.
 (المتناده از مس به عتوان پول در ايتاليا)

در كاربرد فلزما به باى مادغ يول، يا در الستغاده مـتزمان با متناوب


هـ،
Jacob Grimm, Geschichte der deutschen Sprache. Vol. I. Leipzig. 1848, PP. 13-14, [E, F].
 ك Dureau de la Malle, Economie Politique des Romains, Paris, 1840.
 , لام لام الميت در غمين كتاب [ما].

شده، نسبت طلا ب4 نتر•
 ارضى دوران دوم عانت. میشوتن. نغن

 مناطلق سردسيرند. درحالى كه طلا غالبا در مناطلق كـم يانت ميشود.
 (معمولا معراه ارمنيك و كوكرد الست) (اميد مورياتيك، نيتراتبتامياريم)



 الست مرجند يوند طلا تنها معادل 10 بيوند نتـــره مىارزد يمنى نسبت ارزثى آنها 10 به المت.











 دربارة كشاورزى مىكويد: *وابزارمايشان برنزى بود بود زيهـرا أمن مياه وجود نداهثت،


88- Hesiod, Works and days, line 151, Loob. edn. London. 1914. P. 12. [E].

89- Lucretius (De rerum natura. Bk. V. line, 1287). [E].








 مستقيـا نقره را الز يونان، أسيا يا از از راه صور و


 رومىما ميهنين از مواقب به جريان افتادن يك وسيلأ بولى راحت در مراس بودند. تجمل، الفزايش بردكان، انباشت و تمركز مالكيت زمين. در رو بين اوتروسكها مـم بول مسى قبل از بول طلا بار ايج بود.
 لازم برای انباهت را بهطور طبيمى در بين معدنيات مىيكردند و انتخاب






 ياد كرنتند بهبودى در إبزارما بديد آمد و كار در دل صنرهمانى مخت نيز

90- Nubie $=$ Nubia .
91- Pliny. Historia naturalia, BK. III. Ch. 20. wection 138.
92- G. Garnier. Histoire de la monnaie depuis los tempe do le plua haute antiquité juaqu'au regne de Charlemagne, Paris, 1819, Vol. I, P. 7. [ $\mathrm{E}, \mathrm{F}]$.
93- J. F. Reitemeier. Geschichte des Bergbaues and Hitten Wesens by den alten Valken, Götringen, 1785, PP. 14. 15-16, 32, [E].



 كـيابو و در مقايسـ با غذا و يوشاك معمول آن روز بسيار كىانبيبابودند



ثلزها مبادله شو ندها











 يك. بـ ا ا به يك رمبيء بود.






 ( 1

94- Jacob, An Historical Inquiry, Vol. I, P. 142, [E, F].
95- Durean de la Malle. Econemie politique doa Romaina, VoL. I, P. 62-30, [E].
 در بازركانى خاربى بهكار مىرفت.





 طلا در روم در آغاز بسميار كىانبها بود درحالىى




 (بوان) (


 عیـده ثـد. در دادوستد روزمبره مس (و سبس آمن) فلز عمده بود. در عصـ
 بعنى طلا) معيار بول شد.
يس در عهه باستان و ضـع بهطور متوسعل به توار زيـ بود:
 استثنانى (أعراب) كه طلا از تنقر ارزالنتى و حتى از آهن هم ارزانتر




 در اليتاليا يول مسى رایع يود. در مبموع. مولميت مس بي عنوان وسيلة



موم: در بی مركت امكندر افزايشى نسبى در اوزش طلا در متايس












 چهارم، يسن از كش غآمريكا: باز بي حدود نسبت زمان مو نوريوس

 (مثلا در فرانس). احتصال دارد كشغ امتراليا و كاليفزنيا اين نتيبه را
داشت كه:




 اما با نكامى به تغاوتهاى اصلى، ديده مىثود كه اينبا بـس نمو بارزى







(كار تب)(100.
(ج) اكنون باى بیرسى منابع طلا و نتر• و بيو نشثان با تكــامل
كاربّىتصت•


- و

 كه مال الث الست به ب منتتل مىشود و بول ب به دست الف مىزسد، و....


 بانكى، حوكت از كانونى والحل به نتاطل منتان بيلامون و بركشت أن،

 جرشش و دست به دست كشتن كالامآها نيست. كردش به معناى طاص
 ميان كشورهاى صمادركننلء كلزهلى تيیتى و كشورهاى واردكنندء آنها





 بابهجاشمأ
 turnover , rotation
 102- einer Mase von Umlaüfen $=$ rune mase de circuitsta mage $\boldsymbol{d}$ turnovers.
[كرشش هولى و كردش كالانى،]







 هجغش و دست با دست كمتن كالاماهعا

 هيج كردثى در كار نيست، آنهه مست مبادلٌ محض و مار ماده است. زيرا




 جابلجالثلن هول با صرشث هولى است. مهم اين است كى بدانيم اين كردثى
 turnover Umleuf _ 1 , rotation

تُجهس كرده امت. 102- einer Mase von Umlaüfen =une mase de circuitsma mase ol turnovers.
ira





 معينى است: يعنى كه از لعاظل كـى تعينيذير امت از از اين رو با كميت

 مثلا يك دوز كار است در كـيتى از طلا يا نتر. كـ كا با يك روز زمان كان كار



 سرانجام به مزينهایاى توليد فلزات تيمتى بستكى دار ند.... حتوتى كی بـ با با











## [] []





[^2]واحلدى كت كه مطا أنها بمار معينى از آن را دارند بـ نعوى كه متايسغ


 علىالاصول معيار تيعتهاست و از اينرو اردثنهاى مبادلىالى دا


 با يول سنجيد: بب مبارت ديكى مر كالا به عنوان معادل با كا كـيت معينى از







 كالاما ديكى نوعى رابطغ بيرونى در بين ارزشمایى مبادلانای، كالاها و بول است. ماميت گيمت در كالا، مانند ماميت ارزثن مبادلهالى كالا بـس

 مىكيرد. بب مبارت ديكى مر كالا ارزشى مبادلفاتىم مست، اما اما كالا قيمتى دارد. ارزش مبادللاالى به عنوان خاصيتى فورى از كالا مستنيا بـا بـا كالا



 جبا از آن دارد. گيمت، خاصيتى از كالامت، شكلى



104- reellem Geld $=$ argent réel $=$ real money .

اكنون ديكى كالا مم در معنا بـ ثكلل بول وهود دارد.

## [يول معاسب] [

تناوت بول واتعى [يعنى معيار تعيين ارزش مبادللاى] از يــول
 بارزى برایى روشنكردن مغهوم بول معيار و مغهوم كالا به عنوان كيمت

 كه مىتوان شعرد و نتد كرد] شود، [درهاليكه] كـــالا در مغهوم كيمت در واتع نتط هيزى معنأ تبديل شده بـ بــول يعنى در حكم بول [نتلـ] است.
,ببآورد فروشنده از كالا، يششنهاد خريدار، معامبات، تعههمـا،


 تسوي كنيم. اكى بنا باشد من




 تصور ندارد. بول معاسبه اكر تنبا از زاوية ارزش مباللدالىاش نكريست





 است. اين نسبت در وآتع فيرتابل اندازمكيرىست).

105- Rechengeld $=$ argent de compte $=$ accounting money.
106- Garnier, Histoire de la monnaie. Vol. I. PP. 72, 73, 77. 78. [E. F].
 ممينمور شم كالا بهثكل قنيمت، كه درمعنا و در ذهن، حكم ارزشمبادلیاى

 عنوان ارزث مبادلهاى مستقل، نماينده مـن كالاما بود. اكنون كه [با تيمت بيداكردن كالاما] بول واتعأ تبديل به كالا شده، كالا در معنا شكم
**









 بول نمايتنه يك واحد اميت يعنى مر كالا از نظل بولى

 از يلثسو و مبیوعه والحدهاى بیابى بولـــى از سوى ديكى] معيار عــام







 كىانببها مزينث توليف آنـباست و نه كميت آنها، و توبه ثلارد كه كيمت 107- prima facie.
$1 \% 0$






 كمهتو الست... در دادومتل بين دوسيب و هين، نتو• معيار تميين ارزش




 كه وزن أن تغييىى نكند جندان دشوار نبود. اين شعيار در مورديول الرزث
 راحد نبود. طلا و نتُّه دا در اصل با توازو اندازه ميكىنتند و در ميان رومىما مر آسى (as) برابـ يك هو ثلد مس بود.






 لستهزد مبهت أمترت 81 , 81 110-Storch. Cours d'économie Politique, Vol. I. PP. 81, 83, 84, 87. 88, [E, F].
(lyrr_\ąY) J.C.L. Simonde de Sismondi - II

 انخي ماركس،
Etudes sur I'6conomie Politique, Vol. II. Bruseols. 1838, PP. 264:5. $\{P, F\}$.


 \% بانتد

 نكرده و كالاما منوز حكم ارزشهـاى مبادلدای، و به طلريت اولــى، ـعكم
 مستلزم ازغودبيكانكى الا ماى مككر و مأنوس در ذات اشياه المت، امدى


 مكرد كالاماتى كه مايعتاج اوليهانل بستكى به رابطا ثمهى و رومتا دارد،

$$
\text { . }{ }^{\prime \prime}
$$

توسعن منظم تيمتها مسبوت به آن است كه خرد غود مستتيما وميلi

 بكنرد تا تبليل به وسيالة معاثن فرد كردد. مابين تومعا كامل بنياد بامعا




 تا حلى تعديل مى تود.
[u*) ting]
 112- Jacob, An Historical Inquiry, Vol. I. PP. 109, 351. [E, F]. aliénation _IIF 114-Stenart, An Inquiry, Vol. I. PP. 395-6. [E]. IFY


 [كه میان كالامت] نتسست بايلد با ارزثن مبادللاي عام مبادله شود تا بعدأ


 با وميلة مبادله است. بول چجرخ و ابزار كردث كالاماست: الما از اينحيث
 تيبت كالا تنها منكامى تعثق مىيابد كه با بول واتمى، يا واتعا با بول مبادل شود.

از أنجه كغتيم معلوم مىثود كه كالاما واقما با بول مبادل نـى
 يول دكرديسى بيدا كرده باشند، مكى آنكه قبلا قيمت يبيا كِدده باشنن.


 به دليل ارزش مبادلهاى أنها از ميانكين ارزثشان بالاتى يــا پاتينتر
 بول تبل از آن مورد بهت ترار خواهد كىفت. اكنون اين مسائل كاملا از بعث ما متـايزند. رابطة اعداد با يكديكر در اعداد اعشارى مم جاب ابطلى العا


 مسن امت، X لير؛ من وظليغ خود را بـ عنوان ابزارمبادله انبامدادهاند اند


 اسب، جاده و ڤيره نياز است. كردث واتعى كالاها در مكان و زمـــان ان از




 كه براى هنين كردثى لازم است در وملن نخست با با بملع تيمت كالاهاى
 تعيين مىشوند: نغست با تيمت تك كك كالاها؛ موم با حجم كالاماى در كردث با تيمت معين؛ مثلا اكى يك هارث كندم با •



 تيیتهاى كالاها و كيت آننا با فيمتهاى ويثه بستكى دارد.



 به دمت بكردد، در اين صورت در والت ممان كارى را النجام داده




 آشكار است كه كيمتها با كـى و زيادى بــول در كردش بالا و بــانين
 كيمتهامت. و ازينبالاتى، سرعت يول در كردث بـه كيت آن بستكى ندارد بلكه كميت وميلأ كردش وابستك به مرعت أن امت ("*يرداختهایى منكين[الن] نتدى نيستند، با موازنئ بانكى صورت مىىكيرند بـ معين جهت زمان لازم كوتاه مىشود.)


 آلاز نمىثود،





 , از آنبا دوموتبه بول به كارغرما و مزرعهدار بیمىكىد) معـار معينى








 شوعي كه خو اميم ديل كند مىشو ند.
[ملاحظاتى در مورد الن]
(در مورد الل) اكح بول به عنو الن "معيار [اللف] به كــار رود، در حكم **ـامـه ارزث




 شل.
 (1A*O.AA ) J. Hubbard _117 التكلستان در IArA The Currency and the Country, London. 1843, PP. 44. 6 [E, F].

نتر• ميهكارم معيار ارزه نيستند، بك معبار ذمنى و خيالى بدای اين

 به منوان وسيلة مبادله يا ابزار كردش، متدار آر آن معين المت. اينكه اين

 سخن مىكويدـ11/ منوز مورد بعث ما نيست).

## [مبادله و توليد ارزثشماى مباللهاى]







 من فرآورده نيست مكر براى ديكرى؛ خمایلت فردى آن با به حالت تمليق



 كردش حركتىمت كــ در آن انتغال بـ فير عموما تملك، و تملك، معوما









[^3]
## [مبادله و توليد ارزششماى مبادلهاهى]

كردث منكامى معنا دارد كي اسامأ بافرايند مبادله، يعنى مجمو مهاى سيال از خويد و فرو شا رو برو باثيم. نخستين متدنأ لازم آن، كردش






 آنك فروغته شود، و فراوردة ديكرى شود؛ (r) ,

 كردش حركتىست كــ در آن انتتال بـ فير عموما تملك، و تملك، معوما



 متتابل و آكامانٔ افراد امت، الما در كل مستتل از آكامى آنهاست و المت

 فراوند و نيرو نــى مستغلز از أنها مىشود. كــــردش بـه عنوان كليتى از

117- Jacob. An Historical.... Vol. II, P. 326, [E, F].
118-Stouart, An Inquiry, Vol. II. P. 389, [E, F]




 كنار مىكنارند. آنان در وآتع يس از أبات خـرورت بول علاوه بى كالا،


 بودزوائى نيست و بنابياين بايد بو آنتا سويوش كناشت. از آنبا كه دو


 استعلال

 بيرون برقرار كردد. يس نطلغة بعوانها يا دست كم امكان أنها در ذات


 آن و به مورتى كه در خور مغهوم كردثن امت، فوالمم باشند.

## 



 در معنا مستقل از كالامست، هيزى خارع از كالا كالا هم به نظل میرمس. اكى

 مبادللاى تبليل ثود ممين حالت را دارد :اين خراورده اكى واگطا مبادل

120-Common sense.

نشود ديكر فراورد. نيست (بالا و بانين رفتن كيمتها مـر در اينبا مسالك












 الم مبادلا كالا با بول روشن المت وتتى كه كالا با بول مبادله شد در وادي

 سومياليستعاى بعدى فرياد اعتراضثشان برضد نامشروعيت تجارتبولى بلند است.

## [


 مبادله، مبادلایى مستقل از توليد خاص مر فرد بيشتر احساس مى مود.



122- Boisguillabert, Diseertation sur la naturo dee richemees de Pargent, ot des tributs.

Economintee Financiers du 18th siecle, 6d. E. Daire. Parit. i843. PP. 395, 417. [E].





 المت. بساكافىالستزمانكارموجود در در ديكر كالاما را تعيين كنيم تا آنهارا




 يك فرايند البتماعى و محصول يك روند توليدى البتماعى است - تعيين تيمتما ديكر هجندان دشوار نيست زيرا ذيت عنا



 اين است كه تعيين طلا بـ منوان واحد بـي

 وا⿰اكميتى در خود است، [يعنى از ذات خود محصول جدا نيست]؛ در اين

צזו modificandis modificatis


 آنجيزى كه سلانت , معلول كار المسانمست، در شكل عينيتيانتئ خود، تبديل بي
 برمىكردد، يعنى در تميين وضي او به مورت عامل مؤن عمل ميكّد.

 [ قياما روامدار ككمنورل مناراد
 127-Steuart, An Inquiry, Vol. I. PP. 395-6, [E, F].







 نيست، بلكه وزن معينى از طلا و نتوه الست، مثلا يك بو ند با الجزاء آن؛

 مبادلهای لزووأ به ملح مسالل زمان كار مستگيما نتش بول را بازى كند در واتع اين تناوت را میىبينند , نمى بيننل، و بيهودكى كارثان در ممينجهاست. نتيبه اينك









 (كالاما) در ذهن به صورت وزن معينى از لا يا نتره درمىآيند و در معنا
 بيانكى معان مقدار از ملا و نترهاند.

 باشد. حجم معينى از طلا و نتره به عنو ان واعل [منبش بولـ
129-Dureau de la Malle, «Economie politiques des Romains", tome ler P. 15. et 67, [F].
 طا و تغت











 وزتىست، و گيمتى معادل . . ا بىابى نتر: موبود در يك تالل را عملا












 فرايند كى⿰* منطور حاصل المت. اكى كالاى الف به گيمت يك لير"، با بك ليرغ تتأبى

IYA





[Jy







[utare
از أنبا كه جمع گيمتهای مورد نثل در كردش تابع گيمت كالاما



[0*)







"WThe Panic and the Peoplon : Londoa Weelky Dispatch, 8 Nov. 1857, [E, F].




 در كالا. شمينملور است رابـلا يعـك. تا اينـبا هت با آدامالسميت امست كه
 امست. اما با نظلىى به مبعوعةٌ فرايند، و نه به دو مرحلٌ مجزأ به مورت
 كالاى ديكى، خوالهيم ديد كه حت با مـخالفان آداماسميت امت كه مىكويند اميميت در ماميت بول و اينكا كيدثن جاى معاملك مستقيم دا مىكيرد،






 كالاعت.


 الز اينرو مانند هو كالای ديكى در هايان مواحل كردش از كردث غارج
 درمىیآين. نتست يادآور ثويم كه وتقتى بول به صورت يلث رابهلث درو نىتوليد كه عمومأ مبتنى بى ارزثن مبادلهاى امست فرضن شود، أبات كايكه أن از


138- Edwrard Solly. aThe Present distress in Relation to the Theory of Money" London, 1830, P. 5, [E, F].







 و نيز مىتواند تبل از آنكا در نتش ميار ظالامر شود، وسيلن مبادل باثد

 شود. اما مسكوث بولى ملا و نتره تنها منكامى مىتوانتد بـ صور صوت بول

 فير اينصورت انباشت، انباشت طلا و نتره امت نه انباثت بيان بول. (از اين نظر مطالعة انباشت بول مسى در مراحلآغازين بمسورى روم بسيار بالب است). منكامى كه بول بـ عنوان نمايتدل مادى جهانشمول لروت از كرد










 [ظلامرى]الش نسبت بـ كردش حاكى از رابطهای، مرجند منغى، با كردش

141- James Taylor. A View to the Money System of England from the Conquest; with Proposals for Establishing a Securo and Equitable Credit Currency, London, 1828, PP. 18-19 [E, F].













 جكر نه بديد مىآيد.

 'مت، اما يول از لعاظل ديكر كاركردمايش عامل انزايش وهاثل پيرداخت

نين مست.).



 آن دقيتأ در همين است؛ جون آنهي




 الست [يعنى موجوديتش وابست به ارزث مبادللاى كالامامت] اما ازموى 142- Sismondi, Etudes, Vol. II. P. 278, [E, F]. r


灰




















كموتيستهاي انتلابهى
www'k-en.com
info@k-en.com

144- Bnisguillebert. Dissertation. P. 399, [E, F].

## [

## (مازاد، انباشت)

لروت موبود در يك كالاى غاصى، كه فتط كيمتى دارد، در معنا







 بس كرجه نثش اول بول اين امت كه بول خود ثور ثروت است، اما با بول




 اينرو بول، خدايى كالاهامت.

 , بد مين ترتيب امكان اينكه لروت عام در هنكت اين با با آن فردمين ترار بحيرد وجود دارد. يس بول از نتش خدمتكز ارىاش بـ بنوان ان ابزاركردش

مسرن ناكهان مغام خداني يِدا مىكتد و فرمانروایى دثياى كالاها مىشود.







 نيست بلك كليت محغنامت؛ مالكيت آن نشانهاى ازشكوفانى [الجتماعى] ميجيك از هنبهماى ذاتى شنصميت فردى مالك نيست، زيرا مالكيت بول،

 .كانيكى به دستآورد , بـ مـان نحو نيز از دست داد. بس رابطا بول با


 تعريغ براي يول داد. بول در ابتدا جنان امت كك مستلزم تنيير ماميت مالكيت با با 4

 ممدهد , به صورت مالكيت يك شم، خام - يعنى بول - درمى آيد كك ارتبالطى با
 ايجاد مىكند كه خودش ديكر در آن، ثتشى به عنوان الـسان نطارد: أنسانيت آدمى ازدست مسرود و جهر: غيربشرى يديا مىكند. رابطكّ انسان با اشيباء، بيوند انسانى با اثبياء، ديكى صورت عمل خارجى مسلـن

 نيروهالي هستڤل از خود و ديكر افراد بشر در نظل بیىيرد. بدينمان بشر به حد





 المت ميان شنصى و يك شىء بيبان [كه ميع ارتباطى بك بنبههاى ذاتى ثشصيت فرد ندارد، و فتطل] به فرد، تسلطلى كلى بر جامعه، بى تمامى

 من در اين ميان دخالتى داشتك باثم. نتش مالكيت بول در گبال ثــروت (الجتعامى) مانتل نتش اكسير كيعياكىى در قبال عـا علوم است.

 الست. حوص به ثروت از اين لحاظل با تـايل غريزى به مطامر لثوت

 غالصى متمركن شود، يعنى بول به مومين شكل خود معنا جيلبا كنل. جس يول تنها موضوع دولتمنلى نيست بلكه مرجشأ مسط دولتمنلى الست.

 كي كماينده كالاها بود). اين بازكونكى در رابطك بول با اشياء، المىى اجتتابناونذير

جيس اين والسطه ذات مالكيت خصوصى امت كـ تنيير مـاميت داده و در

 تغييرماهيتداة توليد بشرى، و توليد بشرى،،فاليت تنييرماهيتداذ نوعبشر الـتـ. الز اين لحظه به بعد مهء صغات ويزء فعاليت موع بشر در توليد، به اين وامسطه مسبت
 بيشتر شود، بشر جُبهـهاى بشرىاش را بيشتر از دمت مىدمد.
 تِبديل به خداى آدمى و مسانجام نهايندة آدميان در برابر آدمى بطور كلممتا
 خصوصم، re) , مالكيت خصوصى برأى بامعه المتا
 الرزنش ندارد مكر به خالط مسيحابودنش، و بشر ارزشى ثدارد بكى آكك نشالي از مسيعا داشته باثشد. حنين امست بول.ه. [6ا]. 2- Virgil. Aeneid, BK 3, line 57, [E].

ملتهانی. كه بسـرای دبودن [

 كشورهاى جليد در تاريخ ارزشكنارى مجدد [ـلا






 مبادلهاى فرديت يانته، مم وسيلة كسترش مـوكانسـي ثروت و هم وسيلـ رمـاندن ابعاد مبادلك به تمامى بهبان المت اها منوز به مرحلهاى كه در آن


 بع انتزاعى تتى
 معهثيز به دغم آكامى و ارادغ افراد اتغات افتاد. یول درست به دليل مسبن
 در تومعة واقعى نيىوهاى توليلى بازى كردء امصت.







 آن مسالبطبمد.


 نتاطل بايانى جماعت، در مرزهاء آن آن يعنى در معدودى از نتاطل تعاس آن با بعامتهاء بيكانه كاركىد اجتماعى بيلا مىكنتن. اكنون ديكى طلا و نقى كالانیى كه معهجا يكسان معتبى المت: زيىا نـاينلا مادى ثروت بع معناى مام امست. چس در نظالم موكانتىليستى طلا و نثى معيار تلدت جماعتهاى
 جمهانى معهیيز يشوند، ديكى تبليل به معيار قدرت بين ملتها خوامند



 مىكنل] آمصيكا و القوپا از يكتو، و دو تارة مذكور با آميا از موى ديكى از
 جعامتهاى بدوى تنها يك المس حاثيهاى بود كه به مازاد توليل مربوط
 بنيادى دأرد كه با كل تؤليد مى وولا مىشود. اينبا ديكى طلا و نتىه وميلة
 كلى و بينالمللي تجارت كالاما مستنل. درست الست كه منوز مكل مـك

 مهم المت. در اين معنا طلا و نتره به كالاتى مىمانن كه مبِبوليتهعهانى دارد يعنى كالا به معناي شاص كلعه المت.




7-Steuart, An Inquiry, Vol. I. P. 327. [E, F].

بيانعى روابعل توليد اجتعاعىاند، در اين صورت تعينن تمامى شكلهاى تـامر مارجى كالاما كارى ساده است. تأير روابمل تسوليد الجتمامى بى كالاما متسمة مسلم تخبيه المت مرجند كـ كالاها در معل بدينعنوان رسما تعريغ تشله باشيل. به معين دليل امت كه در معل، مبادله نتسيت ثتطل در مـازاد توليل انبام مىكيرد، و با تمامى تولي كارى ندارد. مـينان كـــ تأثيرى مم بی تماميت توليد نمىكتارد. مبادلل، ابتدا، مبادلثمازاد موجود
 است يعنى در برخورد اول، يامبادلاكالاما رو بهرو شستيم. منتهىكاكلفىامت اندكى دجيتى بشويم تا از ورای مبادلل كالا به رواببل توليلى اقتصادى بي بيبيم• به ممين سبب دومين بنشى كار مــا را ماغت درو نى تــوليـ تشكيل میدمد. تركيب اين دو، بب صورت دولت، بنش موم، مناسبات بينالمللى بنش جهارم، و بازار جهانى آخضين بغشى با نتيبهكيىى ما خوامد بـود. كه در آن توليد بـس منزلث كليتى مـراء بــا ممـا هناصس مازندهاش بع ميان مىآيف. تعامى تتاتشهاى نغام توليلى را به ـحالت نعالشان در اينبا مىتوان ديد. الما بازار جهانى شم به نوبأ خود در حكم مقدعه و بستو مادى مجموهـ است. اين مطلب معمولا با بحرانها به نحو
 به وجود مىآورد.) **كميت اجناس و كـيت وول مـكن است تغييرى نكنن. در حالــيى
 از موع مسمايهداران مالى، اجارهبكيىان و كارمندان دولتى، و غيره. ( 1 (مالتوس)
[
 آن و در بوابي آن امت، كاركرد اصلى غويش دا به منوان وسيلة كـردث

8- T. R. Malthus, Principles of Political Economy, London, 1836, P. 391.
: معياره، نغى مىكند [يا در حكم] (وحدت منغى) كاركرد مذكور است.



 اما در اين حالت شكل خارجي آن جندان مهم نيست زيرا ادر اين حالت بول






 برای فروأ دارد يكسان امته. هرتدر بازار دالخلى تعت تألير بازار

 نودار ميكردد. بنابراين طلا و نقره بـ عنوان كالایى عـام، و سكـن
 براى آنها ندارد. مثال: آسيا و اروبا. دادو بيداد مواداران نظار يولى Qـ وقتى كه بول وصيل: كردش امت كميت آن مركز نمىتواند مورد استفادذ



 از اقوام، بوصت يا نمك را با به عوان بول [يعنى مميار ارزثنا بركزيده بودند زيرا





 طبيعى نيستند. اين نشان ممدهد كه ثروت بورزوازى و علم او بر جه بايه از فتر , - H. Storch, «Cours d'économie politique» etc., tome II. P. $113-114,[\mathrm{~F}]$.



 مىكددد) الما اين مرحلا بالاتى منوز مورد نظل ما با نيست و از كالب بادة تحليل كنو نى با خارج است.

## [نماينلهُ جهانشمول لروت]

"وم، يول اكر فتطل برای نتد كردن تيمت كالاما باشد نافى شودش





## [انباشت يول: زرانلوزیى]

اما مطلب سوم اين است كه يول خودن را ما مم بـ منوان معيار مادة







 به منوان وسيلة كردث، جومر و مادة واحدبولى امميت جندانى نداهت،
 مركانتى ليست , Merchant Adventurer's Company بود. فالك: نوشتغ او:
"Free Trade or the Means to Make Trade Flourinhis, London, 1622, P. 19-24. [E, F].

الI- مترجم فزانسوى نوشته الست: دبيشتر مثروط و متيد به كردش تتبا يث

|  |
| :---: |
| T35 |
| $\pm$ |
| 23 |
| $\pm$ |
| Nam |
| $\underline{2}$ |
| - |
| $\cdots$ |
| x |
| $=2$ |



 بورزوانی منوز مم در موارد ترم و وعشت عسومى يا در مواتع جنك با با با با با
 هستيم. بكذريم از اينكه انباثت طلا و غيره به مورت زينتآلات در بين




 نتى


 در دفتر كار خويش نمب كرده المت. تظامى اتوام



 تضادآميز آن با كردش است



 نمىشوند دوامشان از ماين كاي
 أنهاست، كه به صورت ارزن مصسفى و بد الى امتعمال از بين میىودد.

13- Jacob, An Historical Inquiry, Vol. II. P. 271-323, [E, F].

## [زداننوزى و انباثت سرمايه]

(Y)
 انباشت مايى كالاما در والكع نوعى داراني جمع كودن امت





 بول: هم میتواند غنى باشد و كسى كد فتط بولدارد اكر اكر تواند اين بول را با به آسانى


 مصرفى در كار ثيست يك ميليون اثرى بيش از •1 ميليون مارد زيدا آن يكميليون








 19
Schafe aufawhäufen mecht nicht zum Hirten.
معناى اين جملهآنامستك دباداشتن جندثاكومشند آدم باجويانى برئمكردده.





 نوق با توجه به مبين ملامـلات المت.

## [زداننوزى و انباثت سرمايه]

(Y)
 انباشت مايى كالاما در والكع نوعى داراني جمع كودن امت





 بول: هم میتواند غنى باشد و كسى كد فتط بولدارد اكر اكر تواند اين بول را با به آسانى


 مصرفى در كار ثيست يك ميليون اثرى بيش از •1 ميليون مارد زيدا آن يكميليون








 19
Schafe aufawhäufen mecht nicht zum Hirten.
معناى اين جملهآنامستك دباداشتن جندثاكومشند آدم باجويانى برئمكردده.





 نوق با توجه به مبين ملامـلات المت.

برده يا زمين ناكزيد مستلزم وجود مناسبات اربابرعيتى است، و از اين


 عام و فرامم كردن زمينأ تملك اين يا آن دارانى ممين، بايد كالاءىفامصى
 فيره شد. در شالى كه با بول، ميجكدام از اينها لازم نيست، زيرا بول نـايندة لروت با معناى عام كلده است. انباشت طلا و نتره (بول) نخستين نمود تارينى كردآورى سرمايه ,
 دو باره بـ عنوان مراحل و ومايل انباشت بـ كردش بينتند.












 آنهاست, بول مـكن امت، بار ديكر توسط افرادى ديكى اندوغت ثود الما




 غيره، ص 14a) [فا].
[يول، وسيلة مرداختـ]
بايد نشان داد كه: كردث بولى مميشه مستلزم مـزمـــانى دو تطب مبادل است، ولى مصكن امت اتنات بينتد كه كردث بيش از مبا










 وجود ندارد. الما اين درمت نيست. بدالى آنكا ارزثن تجارتى تراردادادها بـ


 هامل تغكى آایى منيود اين است كه بول دظرفيت ميانكين بالاترى، از



Nassau Senior, Principes foundamentaux de l'économio politique, tirés des Legons éditées et inédites, Paris, 1839, PP. 116-17.



 (IYa|_|AY•) Samuel Baily _ry عمل و خشنه (ماركس)، ثويسنده جنديذ جرو: اتیصادى عليه تنورى ارزشدريكارور؛

Money and its Vicissitudes in Value; as They Affect National. Industry and Pecuniary Contracti; with a Poatscript on Joint-Stock Banks, P. 3. [E, F].

از اين لعاظد كالىى بهمعناى عام است، يا نماينلة لروت بــ معناى عام


 بول يكنواغت بالگى مىماند الما ارزن آن تغيير مىكند، يمنى بـ عنوان







 كل، تخادماى آن در اين نتش، ظامر مى شوند.

## [طرح هصل بول]

نكات زيـ را بايد دوباره بسط داد

 بهادار و در نتيبه بول فلزی؛ الدات إين نوسانات بار بــا


 دربار: كردث: سرعت، معدار لازم، الى كردث با با توجه بـ حدود تود تومسغ آن... (1) الد تعليلبدنده بول (منا اينها بايد از مر كدفنه شود) (در اينباره بثومشماى التصسادى خاص لازم است).
[ [لزات گيمتى، معمل رابطة هولى]
(وزنمنغنوص طلا و نغره :در معايسب با ساير فلزما، طلا و نتره، در مبم كـتى، وزن بيشترى دارند. اين غاصيت از لعاظ ارذث شيلى
23- Storch, Cours d'économie politique, Vol. II. P. 135, [E, F]. 24- Baily, Money and its vicisaitudes. P. 9-11, [E, F].


 .

28- A. Smith. «An Inquiry" otc. Vol. L. P. 101-2; 131-4.
مزمان با نكارش متن فوق، ماركس در ثامهاثق به انكلس مىنويسد:









## فصل سرمايه


 متايس4 با فزاوردهاى مطلوب تميين كرده أسته [فـ].


## مبادلة ساده، مناسبات مبادلهكران، برابرىى، آزادى، همامنتى و غيره (باستياوپرودون)

دشوارى درث يول در تماميت معناى آن ــ كه انتهاد مياسى با با ناديده كـنتن اين يا آن جنبه، يا با تاكيل بي يك بنبه در متابل جنبهماى

 بز يك فلز، عك منكث، يكثمى صرد در طليعت يالت مىشود نيست. مشكل اين است كه شكل طبيعى و ظلامىى هل به ميهوبه بيانكى ماميت آن به عنوان رابطلاى اجتماعى نيست.
 *ل نيست، معانطور كه بريان مبادله و خيل بانكساران را مم طبيعت بع

اتمصاددان نومر كانتىليست فرأنسوى، Charles Ganilh _I
.
Des systèmes d'économie politique, de leurs inconveniences, de beurs avantages, et de la doctrine la plus favorable aux progries de la richeme des nations. Paris 1809, Vol. II. PP. 64. 5, [E].








 الينكو نه روابعل مـاده به خودى خود ديكى شيزى جز انتزا


$\qquad$
از موى ديعى با بلامت مـوسياليستهائى مدانع اينكونه بينشما











 آزا





-ا- به فخر فلسنغ الثر ماركس نكا. كنيد. [با].

 مىشود نبايل بهمادكى كنار كذاهت). مود را مم بهایى خدمات انبام مدر



 بردالمت بالنسبب نامعلوم امت ولى بهعكس آن در مود، لـــابت امت،
 مبادلة ارزنمهاى معادل امت. عـغ اينها ياوهبانى است (هون ازمناسبات





 كرفت باز هم اصل أنرا به صورت صسمايه بسمىكيكيد. و مىتواند بار
 ترمىكيود كه طى آن ال يك طرف معتثد امت كــ تغاوتى مابين ارزنم
 , جهود ندارد، در خالى كه طرف ديكر مىيكويد هنين تناوتى متأسغانه وهود دارد هوجتد كه انصافا نمىيايست وجود داهتة بامه.

 روماية تبارى، سرماية يولى، و بهو رونلى ديكر الست. حركت مابين مو هل نهانى يـشغرض شانه.

F. Bastiat et P.J. Proudhon, Gratuité du erédii, Paris, 1850 PP. 1-2Q, 32-47, 285-6, [E, F].
r.h

بورزوانى جديان دارد مى توان مشامده كرد. كاركى و ميليو نرى كی هريك


 ببادله كـترين امعيتى ندارد.
 بر مرمايه المت الما مغهوم ارزش از لحاظل نظرى متدم بـ مغهوم سرمايه



 , ار عام آن مستلزم وجود ثيوء توليدى خامىى است كا كا در آن فراورده كار

 ثارجه لازم نيست بك مورت منطتى آكامى داشتـ باشد كي توليد او نوعى
 ارزش توليدى بيدا نمىكرد. اين شكل از ارزن مم بـ نوبأ خود مستلزم
 رسيده باشد، يعنى كه خود آن در حكم رابطهای تارينىيمت.
 در مراحل بيشين فرابند تارينى توليد اجتماعى بيدا مينوند و نتيبــ هــان مراحلاند.
بس در جارجوب نظام جامعأبورزوانى، سرمايه جانشينبلانمسل بول






 اينزرو بيروزى تدريجى و تشكيل سرمايه را داكيتأ در تحول مالكيت زمين مماتوان ديد، , ريكــاردو التتصاددان عصر حاضر بـا بسردمى منامبات






 حركت و به توليل كه و ختعكنند و اليجادكننله ارزشهانى مبادلهایست




 تيمت نيست بلكه [حركتى] ست كه خـسن اتكاى صورى يه أنها در وأتع

 با خود به بار مىآورد. اينـبا ديكى مثل موحلة الول نيست كه فراورددماثى
 به شكل توسعهيانتة آن در ذات خود در بسـو مىكيـد. (كــودث در وأتع خن.ايتدى صورى بیای ونـع ارزشهاى مبادلهای، كاه به شكل كالا و كاد به ثشكل جول الست.)

كذار از كــردش به توليد سرمــايهدارى. - سرمايه يـا كار عينىشله، و غيره. - بمع ارزشهــا برالى توليد ارزشهــا









 معدود بب مازاد امت و در كنار توليد يك نتشى فرعى ايغا مى مكند. بـا










 افنايش توليد است. مازمان توليد دالغلي ديكى بـ الى








 شد و دمتانان از مزارع راند
 ارزنشهاى معرفى از دست داد و مبادلل مازاد كشاورزيى ديكى از صوروت



اهياء و ومانل مم هست كه خود آنها مم كار بردهاندهr.





 دست بشويد مكى أنك معادل آنها را ب4 موض درياني امميت دانستن ارزثن اشياء دريانتشده بیاي تعيين معادل آنبا آثكــار

 مىىدمل كه شود توليد را تابع ارزث مبادللای كند.

## (اـ كرشش و اوزش مبلذلهاى ناشى از الوزث: شكل متلماتى سرمايه.





 عالت بول ديكى شكلى مستتل از كردشrا كسب كرده است الما اين ثكل

20- J.F. Bray, aLabour's Wrongs and Labour's Remedyy etc. Leeds, 1839, P. 140-41.

Sismondi. «De la richesse commerciale, ou Principes d'bconomie politique appliquées à la lógislation du commercen, tome ler, Genève, 1803, P. 19.



اجتماعي ميان افتراد المت. [فام].
21- Ganilh, Des systèmes d'ćconomie politique, Vol. II. PP. 11-12, [ $\mathrm{E}, \mathrm{F}]$.
צז. مترجه فرانسوى نوشنه است: شكلم بستقل از كردن , منفاد بـا آن.

ناميدهاند. هون تنها عنصر بايلار أن هول است.

 البته منوز به اين معنا مطرح نيست). داين ارزنمنامنل نشدنى، الرزشى




مىماند.
ازليتى كه بواى يول از راه تتابل منغى در بسابى كردش و خروج از كردش كسب مىشود بیالى مسمايه [برعكس] از از اين طلديت به دمت



 مسل سادء كردم تصور كرد. زيىا مسمايه باى مردوى آنها را مىكيكد
 مسمايه در وجود هى يك از دو هنصر مذكور در وآتع بيانكى رابـبأ آن با


 تبديل به كالا مىشود، اما نه اين با آن كالا، بلكه كليتى ازكالالاما. مسمايه در قبال مسـاده [ارزشن] بــىتغـــاوت نيست، در جبال صورت مشنصس آن بىتغاوت است به معين جهت به صورت دكرديسى دانُمى مـــادة [ارزنم]

 كلى از خضنوصيت المت: هس مسمايه با غموصيتجذيرى ب4 غودى خود

24- Say, Traite d'Economio politique, Vol. II. P. 185. [E, F].
 ارزش اينگوث فراوردهط در عينحال كه در مصرن از بين ممخود در موادى ديكى
 25- Siemondi, Nouveaux principes d'économie politiqua, Paris, 1824, Vol. I. P. 89, [E, F].

VYI

$$
\begin{aligned}
& 4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& x_{2}+2 \\
& 4
\end{aligned}
$$

ناميدهاند. هون تنها عنصر بايلار أن هول است.

 البته منوز به اين معنا مطرح نيست). داين ارزنمنامنل نشدنى، الرزشى




مىماند.
ازليتى كه بواى يول از راه تتابل منغى در بسابى كردش و خروج از كردش كسب مىشود بیالى مسمايه [برعكس] از از اين طلديت به دمت



 مسل سادء كردم تصور كرد. زيىا مسمايه باى مردوى آنها را مىكيكد
 مسمايه در وجود هى يك از دو هنصر مذكور در وآتع بيانكى رابـبأ آن با


 تبديل به كالا مىشود، اما نه اين با آن كالا، بلكه كليتى ازكالالاما. مسمايه در قبال مسـاده [ارزشن] بــىتغـــاوت نيست، در جبال صورت مشنصس آن بىتغاوت است به معين جهت به صورت دكرديسى دانُمى مـــادة [ارزنم]

 كلى از خضنوصيت المت: هس مسمايه با غموصيتجذيرى ب4 غودى خود

24- Say, Traite d'Economio politique, Vol. II. P. 185. [E, F].
 ارزش اينگوث فراوردهط در عينحال كه در مصرن از بين ممخود در موادى ديكى
 25- Siemondi, Nouveaux principes d'économie politiqua, Paris, 1824, Vol. I. P. 89, [E, F].

VYI







##  و دو ير.تو كار موام محيابد و تكثير مىشود.

ماء











 نامولل؛ ديون دولتى، جمعيت. دولت از نظر بار بارجى: مستمعرهعا، داد وار و




A AT- ماركس از اين علامتمها [] [

-
(اور او








 :
 بتعابلى میت كه الفاد در درون آنتبا گلار دار نل. مثل أيتكه كسى يكويل:




 الواورده إن المث كه از ديلكاه بامعه بين كاركسـان و مومايـسهداران


دارد.
 [Gratuité du crédit]
 ارj; وع درست میان عناصقىرا كهمايء تمايز وئ\& اشياء الست كنارمىكنارد. 29-Gratuité du crodit, etc. P. 250, [F, F].


YYO


 "(جهجهيز سبب مىشود كه مغهوم فراورده ناكهبان بهصورت سرمايهدر آيد؟
 عبور از يك ارزيابى مطمنّن دارد. بايد خويدارى شود يا بـ بـ فروث

 اين است كه دباغ اين چیم را مى




 ارزث ماده نيست. اين دو تناوتى ندارند


 شدهٔ [ن] متيتى ارت.

 سرمايه. خودــلز ايندكىاوزشتننهاحركت آناساست.اينكا ميني سرمايلهدارى بلون كسب سود سرمائيـه را به كار نمىاندازد. سرمايه به منزلة بوهر كار مينيتيايالته. آنتى تزش كارمولد وزنله (يعنى نكامدارنده والزار الينلة ارزش). كار مولد و كار خلساتى. كار مولد و نامولد.



 حركت كرد، تبديل به نفاليت خاص و مولم كار كاركى مىشود. اين در واتع
 خود را آثيكار مىكند.
در رابعلا مسمابه و كار، ارزث مبادلهاي و ارزث مصمنى به مـ











 الجارة زمين؟ آيـا نصول مال در تميين قيمت مواد اولِه مؤثر نيستندء اكـر تانهـا












هسـ در مورد بهت ريكارحو دربار: اثر مثكلات كثهت بر الباره به :اصول
 36- Traité d'tconomie Politique, Vol. I. PP. 2-6, [E].

تعيين تيمت كالاها مىخورد. بس نتشهاى متعدد بول ضـين آنكا جدا از مماند با مم منطبقاند. امتتلال إيجابى مركدام از اين نتشاي



 كنتده در حيات عـلى مردمان است.




 به عنوان معيارى خارجى دد مورد تمامى انتصـاد بيكار رود





 بين أنها بيش نبود. بيو ندى واتیى بين بين ارز







 نشانهماى تشخهى اجتماعى بول از بين میان اروود.

 در برابر آن כىار مىكينيد ديكى يول به معناى ملموس كلب نيست بلكــ









 آنان بدين حتيعت يا صورت. خشنى دارد، مثنلا مىكوينن سومايه آن است
 عنوان خاصيت تكثير و النزايش مسمايه در نظر مىيكيرند؛ يا معى مى وكنند






 نيازمتد استدلال و البات مم مست!) بك مبلغ معين بول را را با مقىارى
 جيزى كه الساما ميل بىنهايت به ازدياد دارد در تناتخن المت. آنهه دربار:

38- Storch, Cours d'sconomie politique, Vol. I. P. 154. [E, F].








الست. [iا].

$$
\begin{aligned}
& 4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& x_{2}+2 \\
& 4
\end{aligned}
$$










 مصدات دارد. اين نو مى معرن درآمل المت كه به أين صورت كردش ساده

 نمیتوان از معولة كار دانست. از [خلمات] فوانش تا [زحعات]

 بيكارهمانى كه در شـهوهاى بنلرى أمادا انبام مر خلمتى مستند. يولدار
 بيلر نكّ از جانب وع به مصرف مىرسل در حالى كه ملف ديكى بــول



 تلكه كنل و اين عـل بواى چولدار حسابكى به ويثٌ از آن رو كىان تمام
 كس ديكرى ساعته نيست، و يولمار مذكور مـ به خلمت مورد بعث از ديد سرمايهدار نكاه نعيكند. تعريف أدامامعميت از كار مولل و ثامولد الماسا و از ديدكاه أتصاد بورزوانیى درست استاث. دعاوى انتصـاددانان منالث

41- Adam Smith, Wealth of Nations, Vol. II. PP. 355-85, [E, F].











 .


 هم مولدند. حتيتت اين الست كه كاركى بع كثانتى كه معبور به توليل أن




 تفميل بيشترى بايد به مناميم مولل و نامولل بركىديم).

Considérations, PP. 38 : $[E, F]$.
ihm den dicken Kopf-blockheadre_ ماركس نوڤته أمت: إن عبازت طنزى دازد، و به شمين دليل به صورت فوق تُجهه ثشد. Yo

مو دونل متناوت مر مبالة سرمايه با كار (حر ممينها: ارزثن
 داره و غْره)


 معنا بيدا مىكند. اين فيرسسرماية حتيتى مـانا كار امتا با در نظل كـرفتن مبادلل مرمايه و كار مىيبينيم كه اين مبادلى 4 دو
 متغاوت و حتى متغنادند:


 مى مروشن. Yـ ارزثشآلفين، فعاليت مولد است، يعنى نيروى مولي كنندة سرمايه است، نيورى توليدكننده و باز توليدكننده يعنى نيروى خغود مرمايه را به دست مىآورد.
 زمانى متغاوت با ديكرى روى دمد و نيازى بــ مــ مـزمانــى أنها نيست.
 تا حدودى معينطور است. تكميل فرايند دوم مستلزم تتَيلشدن فـرن فراورده








 از سوزة مناسبات التصادیست. اما در موضوع مسرمايه بــ غكس، الوزّ

مارصرلى هيزى كه با بول مبادله شله نومى وابطة خاص التعشادىست و
 مباكلة سرمايه و كار، با مبادلة ساده كو اين است كا مبادلة سرمايه و كار مركب از مو هزايند متناوت استا تغاوت مغنيون مبادلل بين كار و سرمايــ با با مبادلٍ ماده (كــردش)
 كار و مسمايه است كك با مبادلة ساده كاملا فرق دارد. در مبادلث كــار و ر
 متـايز است: عمين كام است كا ماية تميز مبادلاءكار و سرمايه ازمبادلهانى مى مود كد در آن بول ميانجى كالاها با يكديكى است. در مبادلة سرمايه و
 موم رونلى كيغيتا متغاوت از مبادله است و تلقى آن بـه منوان مبانلك نارواست، هجا كی بيانكى متوللى امانيا متغاوت است.

## سرمايه و ملاكيت ارضى بليلد - ويك كيلل

[][سرمايه. يكم. كليات: (1) (الن) يبدايش سرمايه از بول. (ب)


 عناصر خاص سرمايه: سرمايه و مود، سرمايه و بهده، مرمايه بـ عنوان







 سرماية صمام؛ د) بازار بولى؛ Y) مرمايه عامل تميين قيمت. [مترجم انكليسم اين بانويس ,ا حذف كرده است.]








 نمودارى از كليت يكارجئ سرمايه است، در منامبات التصـاديى مــالكيت

















 مثابع صرجثما مستغيم معيشت است بـ يكت منبع واسطودار معيشت، منبعى

هأــ بيكارمرد تمبير فردرمس امست:
 46 - Stouart, An Inquiry, Vol. I. P. 45 [E].





























(IVAZ|ATY) Edward Gibbon Wakefiold _ir


صورت كاركر مزدبكير درآيد وسرمايب بتواند بـ منزللً سرماب ممل كند
 موسمى كاركران مزدبكير امتغاده شود و مستعرهالى مولد باشد و لوا

 ابجار: زمين بـ ثكلل تازه در واتع بـ توليد كارمزدى كه بايأ توليدى مام












 ب4 مثابغ يت تعول ضوورى مرهند كندرا تلتى ميكند كه براي تأليو مسل
 جها




بالاتر از قيمت بازار آزاد بر آن بكذارد. براى الطلاع از نظريات او نك:
A View of the Art of Colonization, with preseat Reference to the British Empire, London, 1849, [E].
48- R. Somers, «Letters from the Highlands; or the Famine of 1847s London, 1848.
نيز نكاه كنيد به جلد اول سرمايه، نسل: دخليده از روستائيان', بمطادر: املكا
آثانه [فا].


 با صندوت ملى و غيوه، موجوهى خارجى، سيهام خــارجى و غيره تتسيم










 الما صرلنظال از تغاوتمايشان، اين بازارها را میىتوان بوحسب مناصـو

 خاصى كلم را تشكيل نمىدمد؛ קنين بازارى عمدتأ نتخست در زميتا موار وار





فيره. ميس: تولم يكم - فواوردهما. (1)بازاو
 بسيار باامیيت است هون بیای توليد و مصرت مستقيم به كار مىرود. (Y) باز (Y) (\%لثل، (



(دودى شده) مامى و.... (0) مشروبات: شواب، عرت، آبجو، و... مومَ مواد غام. (1) مواد خام برامى صنعت مكانيكى: كنغ، كتان،

 و الزارماى توليلىيلزلزما (مس، آمن، روى، گلع، مرب، فولاد.....) هوب:
 توليد و مواد خام: دارو ما، رنكثها (قرمزدا نه، نيل، ورا ... قير، بيلنهنكت،



 دارند). بايد ديد معولّ مبرد بازار بهتر امت در كبا مطرح شود.]]

مبارلة بين سرمايه و كار. كار سمزنى (واحشمار). ارزشنميروى



 فنىشلن كاركر. بــىالوزشى و كمارزششلن نيروى كار كــاركز يكى از شرائـل سرمايه است.

مباذلة بين كاركى و مسمايددار يك مبادلة ماده است كه مر طرن






 را برايى فروث عرضه ميكته.


كى او مم فتط بتا ب4 ماميت ويث: كار و در موردى معين و زمانى مشضص















 مى مود، هندان ارتباطى بـ رابطل هام

 متدار كار مينيتيانته در آن مسبوط بییشود؛ و اين متدار كار كار عينيت

 با ظرفيت جسمانى اوست كه جدا از وجود كاركى موجود نيست. بس كار












 مسرفى كارثان دريانت مىكنن.. مبادلة كاركى با سومايهار، مبادلة سادة

 بيش از آنیه وارد آن كرده المت خارج میازد. كاركى بث صورت فردى

 كمتر از حد متوسعل كار كنف. يس كاركى اولى از آنذرو ثادر به [كار


 بيش در حلود گيـتهاى بارى - بهتو تحمل كند؛ اين كــرئـ تعادل منامبتوى در وخع او إيجاد مىكند الما مركز به معناى ثووتنيست.


 مـاعات كار در مساحل ركود باثند (كه البت اكر انلووختهمايشان بيشتى









 53- John Wade. History of the Middle and Working Classes, etc.. P. 294-97 [E].



















 دامنئ امكان تمثق ارادماش و هدودى كه برای آن وهود دارد تنها مدود
(Irra_q乏 ) Simon Linguet _or



Théorie des lois civiles ou principes fondameataux de la secióté, 1767. Vol. II, PP. 462-8, [E, F].





فصلسر مايهه (ذنبال)


ا...






 كه كاركر تا منكامى توانای كاركىدن اميت كه كار منبع تــازه و ثابت
 در طليعت شود مغسوم [كار] نهنتهاست: كاركّ در والتع ظلرنيتكارىات انـ
 هياتى خويش بار ديكرأماده مبادله أست. التصاددانان بورزوا بعجان توبه









Yov

مىتواند هر زوز يس از خور و خواي و استراحت، دو باره به كار توليدى

 بارها مبادلوكردن نيروى كار خويش باز مم تنبا هيزى كی در الختياردارد


 معادل اين مبادلل، مابه ازايى آن را با بـ موازات تجديلد نيروى حياتى كاركى

 تشكيل مىدمل زيدا كاركى ناجار است تبل از أنكه قادر بـ تكرار كار و
 اين بعث، سرمايه تصور مىثود در وآتع حد و انتطاع كار كاركاركى است




 ديكرى دارند و مـيكويند مزدها مولد نيستند. البته مولد بــودون از از نظر








 عام كردث فراتى نمىدوند؛ او در ازای ارزثى كى به بريان انــدالخت

3- P. Gaskell, Artisans and Machinery, London, 1836. PP. 361-2. [ $\mathrm{E}, \mathrm{F}]$.
4- perpetuum mobile.



 نيازمندى الماى فورى او به ميجّوجه مغايى نيست بلكه حتى مساعيا








 ادامأ حيات شنصس شرين خود او مم كـكى به اين منظور نيست كه ميهج. بسيار مم براى وى كيان تمام میشود.

مباثله بين سرمايه و كار جزوى از كردش ساده است كـ كاركي
 است؛ زمينئ كار [ابئء كار] فقر مطلق و موضوع آن [سورة


روياروى سرمايه.

در رابطلْ كار و مسمايه، يا، بارى، در نخستين شكن مبادلـن اينها.





 دوم تحليل خو امد شد)؛ اين در واتع نوعى حركت ديالكثيكىست كـــ بــ

كار نيز با فـد خود يعنى سرمايهه لازماراى تخاصمآميز دارد.






 دربردارندا كليت عنامر آنهاست، بلكه میتواند از از خصوصيتمارياى آنها





















 مسرف امت كه ربطى بـ معناى فعاليت بعوركلى نداري. بس بــار ديكر

مى بينيم كه ويثكى خاص منامبات توليدى دز متولة مورد بعث ما - يمنتى

 بعلوركلى در ارتبِاط با منامبات توليفى بعدأ به تنمعيل شوح داده خوامد
 كه در צالب ارزث مبادلهای، كردش و بول حالت يك مغنهو مجرد را دازد كه تفكى ذهنى بيشترى در بار: آن لازم امیت).
(اينثل كاو جذب شله دو سرمايه (سرمايه و سرمايهدار)

حالا بك وجه ديكر فرايند مىدسيم. مبادلة مسماية يا مسرمايسـدأر با



 حكم وجود ارزشماى مينيتنيانته يا مستى ذمنى آنهاست؛ ارزش يا فعاليت ارزثآفغرين المته. كار ذر برابر مسمايـ شكل مرفـا


 زمينهاى كه خود




○ـ اصل عبارت به Tلمانى جنين المب:
Als das Nichtsein der Werte als Vergegenständlichter ist die Arbeit ihr Sein als nicht Vergegenständlichter, ihr Ideelles Soin: die Möglichkeit der Werte und als Tätigkeit die Wertsetzung.
,
Bien qu'il ne soit pas une valeur pour les valeurs objectives, le travail est leur forme non objectivée, leur être subjectif. Le travail est la possibilité des valeurs: lorsqu'il est en activité. il est valorisation.










 كيغى وجود دارد. در جريان ييدايش اين تفاوت و در عينحال

 موكب از آن المت بايد بدكار كرفته شود، يعنى توسطل كار معسن شودئ
 و كار در مادة مسمايه عينيت بيدا كند. رابطلّ معتوالى سرمايه با با كــار، ،

 مبعوع عيزى بيش از رابطة كار يا مينيت أن با مادة آن نمىتوانواند باشد



 صورت ابزار كار، يعنى وسايل ماديتيافتهايى كح فعاليت ذمنى [يا فردى

 تصايزى با مفامير مادء خام و ابتار كار بيدا نكرده الست. اين مغيهوم در , اتع بيامل و نه يـشغرض رابطثّ معتواى منغعل مرمايه و فعاليت كار در

6- Hegel, XI, («Vorlesungen über die Philosophie der Gechichtev, etc.) P 316; V. (Wissenschaft der Logik, 2 Teiln). P. 225-26; 229-31; VIII («System der Philosophie» 1. Teil) P. 420-21, [F].

|  |
| :---: |
| 5 |
|  |
| 2 |
|  |
| $\stackrel{3}{2}$ |
| 3 |
| $\underline{0}$ |
| － |
|  |
| 边 |




 توليد نيست، جون آنهي از طلديق كار به صوردت مادة خام و ا ابثار توليد بـ



 انتزاعى دلغوامته نيست بلكه عين حركتى وست كه در عمل توليد مى بينيم و
 منمر خرورى در فرايتد توليدىالست. الما أنها توجه ندارند كه مكل عمل مسمايه در ملال اين فراينل هيست.
اكنون بدنيست بي عنصرى توجه كنيم كه نتط نتيبهة مشامده نيست













 حتى كاركى مم مىتوانــد از كار بازمــاند و مظلهر وجـود برایى غــود

## 10- selbstischer $=$ egocentric.

11- John Gray: The Social System, P. 36; J. F. Bray, Labour's Wrong, PP. 157-76, [E, F].
$=5$
 24 24ata 5 $=4$ $\pm 2$ $=2$
 كايل هاهكزين كند و دومى .
 ماثين جهيلى در توليد دامل نشود.
 .AF AF 0 ( 0 +







IV هس مسمائ يلع ماليله، زيسا تيمت فروش آن بینهابت بــالامست. اكکچه در مورد اول سود مبعوع مسمايه • ا درصد و در مورد هوم نتـا Y
 مسمايه بيشتى الست و از اين رو كار اخانى با آنكه بهطلور مaللت كمتر از سرمائ دوم است اما در مـتايسه با كل مرمايه كه كـتر الـت نوتمود بيشتوى را نشان مىدهد. غ روز كار به نسبت • Y بزركتي از ع به نسبت - ا ا است؛ عك روز اول معادل 10 و يك روز دوم معادل •ع است. ولى با مرماي\& دوم، كار مولنتر المت (ك اين مم واختع المت هـون متعار ماشين بيشتر المت و اين جزء از سيمايه در توكيب كار ولى مسمايه امـميت


 تعت ثأيل تومعغ نيروهاى توليلى دوت). در مورد اول زمان اضانى در مورد دوم

 الصhe شده المت.

مصسرفى بالا نـىJود. هون ديليم الرزن مبادلهاى به نسبت مسدى بارأورى





 كه كار زنده نسبى يا مشلق بيشتىى را بـ كار ميكيرد. درست بهايندليل

 سود كمتر از كار زنله در مبعوع سيمايهالىحسابشود كه درأن كار زنده سـهم بيشتوى دارد. بالا رنتن قدرت توليلى در سرمائ دو به اين معناست
 ابزارها ثده امت.


 در حالى كه ـعتيتت درست هكس أهن است، كار اخـانى او زيـــادتـــر شده استا•1




 بايد درمورد فوق بمىكنتكه هون در مثال اول مود • 1 درصد (1. 1 ) و در بثالدوم دوم


14- Bastiat et Proudhon, Gratuité du Crédit. PP. 127-32, 135-37, 288, [E].

15- Ricardo, On the Principles of Political Economy, PP. 117-19, [E].

MV



 تراكم. آنهه هماكنون مورد نظى ماست طبيعت ارزشار ماخار
 در فراكرد توليد، تميز آن منصرى از ار ارزش كلار كلى كه تعت عنوان

 مرمايششلن مرمايه است. به اين دليل كه اين مصرف بنشى از از فراكرد

 باشد كه تقسيم كار و مبادلة آزاد را إمكان دمد) بايل بار ديكر در ارد ارن


 خود را از دست مىدمد. البته اين مطلب نيازمند تنصيل بيشترىست زيرا


 كه در توليد ايجاد مىشود امعيت اساميى دارد.

لزايثل توليل




 سيسمونلى، شزبوليله، سه، ريكارمو، صرونون، و...
 متسمات و شوائل در آن وارد شده المت آما. الما هيزى كه داغل شده در مر


 بيثترى لازم امت.
اولين نتيبهاى كه حاصل ثد اين است كه: (الغ) مسمايه از طلـيق درآمينتن با كار به غرايند توليدى تبلديل















 مورى در فرايند توليد تومعى بيش نيست).








 الما سرمايه در وآلع نتط بب مبورت يكى از اين جنبهما ظاهر نمىشود،
 دعوا بر مر اينكه جه جيزى كار مولد است و جهرجيزى نيست ادادامه دارد. منشا اين اين
 سرمايهاذزين باثد. منيور مككويد: ديوانكى نيست كى مثلا بيانوساز، كاركـر











[^4]



نظلى بيغكتيم:





 غود را در فرأينل مبادله با مومايه كه نه بهصورت مسمايه، بلكه بيشتى
 مسمايه تنتبا با مصرف كار الست كه مسمايه مىثودf كارى كه در آغــاز
 (1)

به بيان عاميانهت نياز جديدى در او بيدار مىكند كـه ارضاى آن مستلزم جديت

 اقتصادى بيشت] كار توليدى كارت و هركونه كار ديكلى اعم از مغيد يا زيانمند برانى
 تمايز ميان موله و نامولد ثابي امر توليد كيست ابيع مغهوا مصسرف أمتا در حاللى
 تامولد است. توليد اعم از Tنكه بياى مصرف مولد يا نامولد باشد در م اك حال مولد

 فتط در يك معناى دقيق. حون بيان مالتوس بيانى زياده از حد أثتزاعىمت زيرا

 معناى دقيت كلهب] مربوط میشود ثنرتى كه وى ايْجاد مى كند ثنكللى از ثـروت
 صرهايه مىانزايد. (ماركى) مالي) 17- Malthus. Principles of Political Economy, P. 47, [E, F].

مصرف نبست. كاركر بدينمان در فرايند مبادله با سرمايه داشل میثشود


 را مزينأ توليد شورٍ و مثدار كــار مينيتيــانته در آن كميين مىكند.




 تعيين كرديله و مبادلد براماس آن صورت آنى میكيرد. اين تيمت مانند عر





































 از مرمايه، مولل نيست. كار به صورت فعاليت مستتيم كاركى مركا مكز مولد






 P. 157-76, [E].

23- traneubetantiation.

| 2 zaz |
| :---: |
|  |
|  |
| \% |
| 2080 |
| $\pm$ |
| + + \% |
| \% |
|  |
| , |
| Q |


 , آميغككن در نتطا ممينى اذ هركت مانث و معان را تعليل كره.



 نيالتن الوزث با ملايت سرمايه متناتْن است.



مم دد بی دآرد.



 فعلواننعالهاى ثيميانى باثد با در الر تغيبيات مكانيكى، الما در نظر
 در معدودذ فنايند توليد ماده توجه كنيم. مساله اين نيست كه يك ارزن




 مساله مبارت امت از توليد ارزث مـعدفى بيشتر بیای ديكرى، يعنى در

33- Verwertungsprozess $=$ procès de valorisation.

 آن عنوان مُرار مدمهند. [6ا].



 نيالتن الوذث با مالميت سرمايه متناتن الست.

تا الينبا مومايه را از بنبع مادى آن بـ عنوان

 مم دد بی دارد.
الرزم در هكم موضوـٌ امت ر كــار در مكم يك فعاليت مدفمند.


 فلواننعالهاى شيبيانى باشد يا در الر تغييرات مكانيكى، الا در نظر
 در محدودة فراينند توليد مـاده توبه كنيم. مسالل اين نيست كه يك ارزن مصرنى بالاتى اهبجاد شود (كه إين انزايش مم بهخودىیخود خيلى نسبىىمت؛



 مساله مبارت امت از توليد ارزث مصسفى بيشتر بیاى ديكرى، يعنى در

33- Verwertungsprozess =: procès de valorisation.




YYv

صودت نتيبه ظامر شده، أنهر بـ شكلى تنييرنيافته. اما امتصادهانان،
















 بـ تول رامسى: "،سود ناثى از نغس مبادله نيست؛ سودى كه در مبادلــ
 را با استناد بو نفس مبادله يا كردن ماده نـاد

 مثل اين بود كا مس ب4 ذيعت مزينٔ توليد بغرو شند. در اين صورتارزن
 سرميه يا ارزنث بمرفى يك كالا نيست.
38- die Produktionskosten = cost of production $=$ coft de production.
39- die Kosten der Produktion=the production coot=coats de la production.
-
 An Essay on the Distribution of Wealth, Edingburgh, 1836, P. 184, [E].


 مبادلة معادلها با يكديكر امت] بر مناسبات مالكيت و توانين حتوتى الماكم


 است. سرمايه به صورت كالا معان بولسـسرمايه يا سرماية بولى ״"مت]].










 روابطط مرمايه را با كار، قيعتما، (مرمائ ثابت و مسرمائ در كردش)

 كار زنده تبديل بـ دو عنمر مستثل و متغناد در برابي يكديكى مىثو ند.

4o- money as capital or capital as money
47- original accumulation =ursprüngliche Akkumulation
48- present $=$ daseiend
 ;ابطذ سرمايهدارى، با انباڤت آغازين دت مرحلة تيكيل مسمايهدازي المت.

PAV


 [ديديم كه مرمايه مبتنىامست بر: ( (1) وهود فرايثندتوليه به معناى





 مسمايه تبديل مىشود؛ هكونه مىتوان متدمات تارينى أن را بــا تعليل مادهای از تغاوتهاى ويثء مرمايه بيرون كشيل]] .
[]تنها با در نظل كرفتن تمامى جريان توسع [يعنى توصعاتارينىى





 اندك تعليل بوود. فصل توليد بططور عينى به فراورده بـ بع عنوان نتيبا




 -مى

50- If you ploeso
الهـ يعنى برخلاف بديدة بشرى (منلا توليد در شملار: قبلم) امرى عام وممواره
 52- Ricardo. On the Principles of Political Ecomomy, PP. 1-3, [E].



 أنجه كاركى با مرمايه مبادله مىكند خود كار اوست (يعنى ظرفيت





 متعار معينى اننزّى به صورت غنا و و مواد خوراكيى و أثـاميلنى ممرف






## 54- Entäusserung =aliénation.









 ند بععنوان كاركى كاركن.



 او بـمحثوا مستند يعنى ثشكلها واتمى كيستند (ماركى).
56-- Assoriation
57- arbeitende Arbetter

58- arbeitende Kapitaliston

 كار نيست زيدا مستغل شدن تلمرو لووت [و بيدايش متولّ مسرمايبدارى)]






 كند. (بعدا به رابطل؛ بردكى و كارمزدى بازغوا واميم كشت).

## ارزش اضافى ريكارنو، فيزيوكراتها، آداماسميت. ريكارنو


 [اللـ]
 در حالى كا در بين مشأ اتتصاددانان تنها ريكاردو بود كه اين مغهوم را


 مترشان در توخيع واخنعات دادن المت. البته خــود ريكاردو مـم كـــا. اشتباماتى دارد. مثلا با آنكه مىدانــد تشكيلشدن ارزش اخانى شرط

62- Herrschaftsverhältnis.
63- surplus

Principles of Political Economy, London, 1836, PP. 50-135., The Measure of Value, London, 1823; Definitions in Political Economy, L.andon, 1827. PP. 23-36, [E, F].







 ارزنىها كذهت از ازدياد ششوارییماى توليل (تتورى رانت)، رمند جمعيت است (يعنى افزايش طبيعى كاركىان با تبع رشل سرمايه) كـرجه خود او

 عينيتبانته را نمىيبيند و بنابراين بول و مبادله (كردش) در نظام فكرى


 مم میتوانند موجود باشند. ريكاردو ميجكاه در انديشا مكل واميط توليد] نيست.








 دليل اين شكل مجرد لووت از نظل آنان تبديل بـ مدف ملتها شل كا ديكر
 (Economy, P: 4-2)


 كيرد زيبا در این نوع كار نيووى طبيعى ابيار كار بار بهطور ملموس بـس

 از نيروهاى طبيعى⿰冫⿰ى





 كاركرانى مولدند．بـ اين الماس، نوع كار و هكل عينيت يانتن آن اصـلا


 مازاد ارزث مصسفى، اين نوح مازاد ثوليد نسبث به آنهـ در روند تو توليد


 طبيعى وجود دارد．ب4 عبارت ديكر كانىست بنشى از از معصول را را دو بار．







 （غلات، دام، مواد خام）．از ديدكاه التمصادى وانت يا يا اجارة زمين تنسا شكل
 يعنى مالكان زميندار ثودوال را نـايندكانثروت بورثواني تمصورمىكردند
66－Adam Smith，Wealth of Nations，VnI，II．P．356．［E］．

 بعضى از جهوهمایى فتودالى مثل ميرايوى بيرN





 موجود نسبت بـ كالاهاى معرفشـده در توليد است. كاركرماى كارياى















 مسمايه است به نهوى كه از كردث به دست مىآيد، يعنى مرمايهاكست
(iv
 در تيبه دو اتى عمده در ايذباره نوشت:
Théorio de Pimpôt (1760), Philosophie rurale (1763), [E].
גاـ مترجه فرانسوى قَــت الخير جمله را درمت زرجه نكـده امست.









 دنبالكردن تومعغ تارينى دتيق مغهوم مسمايه اموى


 مىتوان تمامى تخادماى توليد بورذوانی و حدود ذاتى آن را تشـيص داد.

 ميان دو تطب ارزڭن مبادلهاى و ارزش معسنى معل مىكند. اين حل ومعل
 عناصر متغناد را در بى دارد و در بكابى دو گطب متفناد حكم نيووى يكانئ







 بيدا مىكنله معهنان كه معدمان و سواروبون بعدها از مسيع مسرتو ر
 دو تطلب يكبانبه ممل مىكنل، الما معيثه عالث ارزث مبادلهأى ميانبى را

دارد، درست مثل بول در كردش ساده، و مسمايب بـ صورت بيون تو توليد با










 ميانجى سازنده و كشاورز، يا ميانبعى ساز ندكان كو ناكون استا او او رابط
 بانكدار وامطلة صاحبان صنايع و بازي







 بانكدار و فيره از نظل صالحبان صنايع و مزرعهداران، سرمايــهداران




 آن بر كجارت بول از راه مـكس، مواد مخدر و آدمكثى، نهاده شده امست. نكا. كنيد از جمله به كتابهاى زير:
The French Connection; The Terminal Connection; Tho Ulimate Connection; The Terminal Man; etc.

 Hexquex
 $=$ Etatataze (hisk四

الرزش اضالقى و نيروى مولل. دابطا آنها مر صورت الزايشا
 كه كار لازم كمتر شود سرمايلسازى مشوارتو مىتردد.

هجانكه ديديم كافىست كاركى نصن روز كار كند تا يك روز تـام











 در الين صورت كالفىست كاركى باند، مسمايهدار مم در موض تار تنها ب4 وى مىدمل و ارزث اضلا مىیيابد؛ يعنى بعجاى
 النزايش مىيابل. در اين مورت كانىست مرمايهدار كاركىان دا وا وادارد

74- Ricardo. On the Principles of Political Economy, PP. 120-251 [E].




 A، كامش كار لازم معادل اخافى ب4

 مثال ع: نسبت كار لازم بــه كــار ووزانه =
اضالفى = 10/18

اكر نيرویكار دو برابششود، دراينصورت بخشىازكار كبيكاركى $\frac{1}{14} \div Y=\frac{1}{r r}$ تعلق میكيرد، يعنى كار لازم، بـ






 اوو: نسبت كار لازم [با افزايش ارزث اخال الا















 (1....... كامش خوامد يافت (جون ا به . . . ا بيابو استبا . . . ا $\qquad$

$$
\cdot(1 . \cdots, \cdots 4
$$


تُتست، النزايش در نيورى مولف كار زنهر، ارزث





 بى مازاد كار نسبت به كار لازم - يعنى مازاء كار عينيتيانته در بـمايايه،




 $\frac{411}{1.1 .1}=\frac{1}{1 \cdots+\frac{1}{199}} \quad ; \quad ; \quad$.

FII

الزاما نيروى مولد مرماب نيز مست.

تربار8 المزايش ارزش سرمايه
مساله اكنون آنتدر روشن مست كی بتوان مطالب بعدى را نا حدى بيش كشيد: النزايش نيرو




 روزانٔأ او خوالمد بود و نه بيشتر، يعنى
 امت كه بود روزانه معادل يك هارث كندم يعنى هر 7 شيليكت استا

 شيلينكت، دز حالى كه توليد مادى از

 معادل كار لازم بوده، حا Or







 كى ويرامتاران MELI تصصيع كوردماكن.

صربار8 الززايش ارزش سرمايه

مسالل اكنون أنتدر روشن مست كی بتوان مطالب بعدى را نا حدى




 ثيلينكت. حالا اكر نيروى مولد دوبرابر ثود، جارث كندم معادل

 است كه بود 1 ا و مازاد كار معادل


 شيلينكت، دز حالى كه توليد مادى از حال اكى فرض كنيم كه انزايش نيروى ثوليد در در توليد طلا
 معادل كار لازم بوده، حالا معادلإ

 تبلا Y7 شيلينكت مىارزيل. خينأ با اين or ميلينكت حالا ميتسوان هارك ككدم شويد در حاللى كا ذبلا بيش از Y



 و كد ويرامستاران MELI تصسيع كکدماكد.



 كارى كاركر، Y مينيتهانتئ Yاماعته كانىست. ولى -










 هالا ب4 هاى $£$ ع ماعت، 1 ساعت، المزوده شده . Y تالر با Y









 ارزنى مستقل است كه به صورت كار مينيتيافت ديكر مببور بـ مبادل




 برعكس، انكشت كناشتن بو اين تناتاتنماست. ريكاردو اما ايهسن كار را نصى

 آنهاست، تناقناتى كه اين ثـكل از لـروت با تومعة نيووهاى توليدى بـ

 ثروت، يعنى ارزثن، عيچكو نه تأثيرى بى ثووت و نعو: توسعة أن ندارد،




 الز جمعيت انباهته مى ارو نف، به نحوى كه دمتعزدها و به دنبال آن جمعيت افزايش مىيابد؛ بالا رنتن تيمت غلات واكنش ابجبارىعيت، و اين در





 مىكنند و ديكى دهار موكث زودرس نمى ثو ند. خلامه جمعيترشدمىینن. رثل جمعيت مبب رتابت بين كاركران و در نتيبه واداركردنشان بـي غرو م ارزانْتو نيووى كار خود به مسمـايهداران مىشود و أنان دوبار•
 97- Ricardo. On the Principles of Political Economy, PP. 416.17, [ $\mathbf{E}, \mathrm{F}]$.

PYO














 مكر وي در أغاز از فرخيهاى كاملا هكس اين ثووع نكرده بود؟ و دليل
 غريدن . .







 برإى كار نـىتواند وهجود داشت
 مالتومس در مورد ارزّش، را بسا اين مسورد مقايسه كنيل، او تغنادها را حس بيكّل الما در تشريع چچكو نكى آنها درمىمانن.

مىشود. مواد غام و ابزار موجود بیاى او تنهبا يك مـاده الست كه با وجود



 مستّل از كار اوصت و بعل إز آنهم باگى مىماند، شمينطور كه ذبل از




 توليد فراورده جليد لارزم است حفظا و الحيا مىشود. هس كاركى در كار روزانهاش ارزڭ مواد خار خام و ابزار را ايجاد نمىكنل [با افزودن ارزشثى

 مبانى بودنش از أنجهست [نيست] كه بـا بلك بیعكس از آن جهت المت كه مواد و ابزار كار كه ثـانعل كاركاركى را تشكيل میدمنل در دست ميمايهدار مستند و كــاركر بـــلـون المتغاده از كار عينيتيانتهاى كه در دست مسمايه امت، نمىتوان دار كار كثل؛ ممين كار عينيتيانت موجود در دست مسمايهدار الست كه بايد در كار بهعيل در دو
 دوث موجود در نراورده جلديد مصفوظل میىماند بىآنكه مسمايهدار از اين

 رابطلة آغازين كار و مسمايــه مببب مىشود كه خلمت كــاركى بــا كــار

 مورد بعث اين است كه مواد و ابزار كار در بـابر كاركى، حكم سرمايه،


 ^A

HYT



 - 1 درصد مود بواي غودث شساب كند، كاركى موثا








 بیابی شیمايه ب4
 مـاعت كار عينيتيانته • ا مياعت كار زنده به دمت مىآورد. اين مازاد

 است. كاركى بيش از الين نمىتوانل اضانه كند كون دوز او معادل هعين معفار كار ثينىمت. اين حثيقت كه او اين • 0 تالل را در • ا مامت كار

 حفظا كوده است، ناشى از اين المت كه مواد و مصالع و ابزار مذكور
 كار كى زحمت اضـافى ن山ارد (و وتّ اضافى مم بواى انبام آن موبسود
 جانبنش كار، كه ماده و ابزا كار كار را كتمل به اين يا أن شكل موجود

 MELI 1-1 الحلاع شسه امصت.

هك كار كبلى نيست، با نيازى بـ تجديد ندارد (مثل مهارتماى تارينیى

 كاركى استعداد حسكردن و انديشيدن و غير• را داراست مزدى بـ وى نـىددمد.
ديديم كه شولـ اصلى بيدايش سرمايه وجود بول به منوان ارزشى
 بيدا كرده است، يعنى اوزشى مستغل از كردش و متنهاد با آن. بـ عبارت





 میرسد، يعنى بازتوليد مىشود، و آن عمانا دستمزد المت؛ سود، بازتوليد








 يعنى كه كینغس عكم سرمايه را دارد و با با مسمايه رابطة معنانى بينـا
 الستعداد سرمايه شدن را مـماكنون بالتوه دارامت.





 نيروى زنده كار با ومايل معيشت خود را أمين كند. آنهه ملاوه بر آن

توليدى موجـود را زير فرمان خـود ميكيدد و انين نيزوها منوز بـا نيوا: تـوليد
 مستقيم و بيواسط؛ آن المت. نتيجه اينكه صلطة مياسى , خشونتّبار [بر كيروى


 جيزى در دست ندارند] روز به روز بيشتر بـه تلدر تـوليد مرنايهارى رالـــد. مسشوند).
خصوميت اين مرحله، كى در آن منوز مرماية ثابت جندان اميني فدارد،


 أساسى بيدا كرده المت. بـ تغارت ميزان بهرهكشى در اين دو مرحلد خصلتى تكاريخى دارد.



























 نيست، المنى ذاتىست؛ و ذات آنها از ديدكاه اتتصادى هيزى هـا بز زمان كار مينيتيافت نيست. نتيجن عمل كار زنده با با ابزارها بـا








 شكل خارجى كار مانند بثاى شكل و از گانون بازتوليد ذاتى نوع خود تبعيت نـى
 درختبودن شكل نوحى وجود اوصت؛ در موض ثهوب امرى كاملا تصـادفىست، يعنى هزو ذاتى آن نيست). و از آنبا كـ
 صرفنظل از شكل يا صودت [در شمى] ممينيهع. [ها].


 صورت ثيكل غارج از مـاده [مثلا زمان كار] المت، بابه صورت عينماده
 يا مورت [يعنى زمان كار] نيز ثأيو ميكنارد [يعنى با از ميان رنتن


 ولتتى كه تبديل به هنصرى ماز نده در رون كار زنده شد ديكى كار مرده موجود در مـاده نيست [كه تابع فساد و انحلال طلبيعى باشد و شمراء با
 عينيتيافتئ بابت المت، اكنون در دو ند فعاليت مبدد كار زنده به حركت درمیىآيد و جزوى از ذات كار أفرينشكى تازه مىشود. كار زنده با تعقت
 تابع منف كار و فعاليت ععلى آن است. مدن از كار كردن بـ روى مواد

 متصود و منظورى كه در كار دنبال مى شود ماد8: كار شغظا شود. كار









 طبيعى تحت tأيى حركت منظم كار نيست)؛ ثانيأ، ماده، در مسـر يك از



مىكند. با اين مـه ارزثنهاى مصسفى مورد بعث كه بلينمسان از راه كـر
 معسوب مىشو ند، و بنابساين ارز يعنى منفار كار مينيتيانته در آنها، تعيين مىكردد. (درحالى كه ارزم




 كار موجود در هنبه و نغ لر أكرد توليل ساده از لحاظل كيغى ـ و نيز از لعاظط مادهأى كها در بردارد






 برخورد مىكند. الا اين كيغيت كار [يعنى حفظل كار مينيتيافتئ تبلى]
 يعنى متدار كار جديدى كی در نيروى كارى كاركي مست مى میبدازند.
 ديكر. به خاطل كيفيت خاصاڤ كا متادير جهيدى كار بـ معاديرمينيت





 رونل توليل سرمايهدارى وجود دارد، مزيتهأى متحمل نعى با عناصس مادى| كار مر خلالتوليل است. ولسـى كار در مالت بالفهل خود ديكــر بزنى از

كليت مرمايه و منصرى از آن الست. بس در.وآتع معين خعلت كار است




 بنشى از نتش مادى نیى

 تعلق دارد. كيغيت زنده كار مبنى بر حنظ زمار زمان كار عينيتيانته و تبديل







 سـاده و از طريت آن میكن است جرا كـ نتط در المى توليد است كه كار

 با عناسر مادىان معرو م امت، دليل اين امت كه كار ديكر جزنى از مرمايه شده امت.

سرمايهدار كار اضالى دا با حغثا الرزث مواد و ابزارى كا بك كار انداخته به رايكان كسب مى كثنل. كار با الززون ارز ارنشى تازه به ارزش قبلى مرضمن [آنحه را كهمست] حنتا و دائمى
 شرمايه مزينهالى ندارد. تملك كار ذلفلى از سوى سرمايندار زمينهالىست برأى ادماى تملك بر كار آلى

پس سתمايهدار در فراكرد مبادله با كاركر - , ازُ طريق برداخت Fi)








 هصسن نمىشون جز اينكه كار شكل آنها را كه أثيرى در موجــوديت ـارجىشان ندارد تغييو مىدم، يعنى كار در واتع هيآت ميزأى آنهــا را




 به وى هبداخت میى
 كار اضافى بـه دست میآورد؛ ارزثن اضافى او بسـرابـــ ع ع ماهت كار
 حغظل شده، نه بازتوليدشده، كه ثابت مىمـانتد و از لحاظل ارزثى تغيير نیى
 -


 مىىآي.) مسمايه، كردش را متدار ثابتى فرص مىكند كه معادلهاى أن



 rer

كار كی بول وتتى موماب مى شد كا ديكى بول نباشد).





(در نـراورده)













 بارى، شالا فتش سرـابأ دوم را در نظل بكيريم.



 نتيبه اينكه • كا


 مولد بب نسبت ومان مبلغى كى بـ آن الضاله مىثود كامثق هيدا كرده Yeo


 -
 جمع فواودد•





 بازتوليف معان •عا عالل به كار رنته امت؛ يعنى در مورد مسمايانتسست

 فرضن فيبمعكناست) • دوم 10 .


 إينك -


有 درمتى Tif . ك تغاوت دز مطلق ارزش مبادلهایست ثه الرزشى اغافى.
وت ا- ا-






كار اضافى بيشتر.

 خوامد بود، اما ما • جاى

 .

$$
\text { : } 1 \varepsilon \cdot+1 \cdots=Y \varepsilon \cdot) \mid \cdots
$$

$$
\%(1 \varepsilon \cdot \div 1 \cdots=1 \cdots \div x) 4 x=1 \cdots \div \div \varepsilon \cdot .1[x=\% v \mid r / v]
$$

 جـساى • عدرصد میى مورد دوم كه بهجاى • لدرصد مى
 , كانيا در مر مورد تغاوت وبهود دارد؟



 است يعنى . $/$ از ا .



 A. A؛ و . .


تالل •\& تالل, ب4 باى مرمايه امت و • \& تالل مود. هالا دالرمب:

 1• 147

مىثد مرمائ . 1 ا با بهد: 107.
 [نتط \%/ \% مرمايب را در بو مىكيرد]:


 بهده Y صـ (Y $£=$







 زيادى را بـر • \& تغسيم كثيم يـا بـ سرمايـا •\&ا. عر مثال ديكر مم معينطور.

 . 7 (

 كاربردهاى بعدى مؤلف جور حد لمىآينذ. [ط].

$$
\begin{aligned}
& \text { سامتشاى كار : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [ــازد] [س } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$




فصل سر مايه (ادامس)

الشتباه كر* (品范 (Carey) به كاركز نهى




 ولى به مو عال ـلامع مسأله الهن المت: اكى مانند مثال اول ما، مواد و


 بامت به كار والمىدارد كه 1 مـامت أن كار لازم المت و بنابیاين معادل . . .




 -

ror
 كتابهای اتتهـادى غزض میشود، تمامى أين • ع تاللودر برداخت

[7اكي كفته شود: سرماية • • ا كامى • ا درصد و كاهى 0 درصس سود مىدهد در اين صورت اهتبامي از أهن بالاتو نخواهد بود كا با كارى







 بلون تغاوت • ا درصد زياد شده است، هینانكه كو ثـى مسمايه در جمع بك

 اجزاء تشكيلدمندة مسمايه وجود دارد (Y) أن انشازه كار اضانى كه با

 عمل غنمنأ بايل تميين كرد كه جه بنشى از ايزارها در جريان توليد فرسوده شده، يعنى عملا در نتيبة توليل داخلـشدهاست)، و اكح مود معلوم


 معسف شود)، و مزدها •ع باشل و اكى مو2 . • ا تالى . ا بثود، كار خريدارى ثده با • ع تالل كار ميتيت يانته، در فواكىد توليل، • 0 تالى كار مينيت يانته اهياد كرده المت: يعنى زمان كار اضلانى عا ارزث | ان المى، سامت كار كنّ، ץ مـامت اضانشكار كیده أست و زمان كار لازم بـار

2- Carey, Principles of Political Economy, PP. 16, 27-48, [E].







 نین سود سعمايه به هيهوجه معادل ميزان انز ايش كار مينيتيانته [يعنى

 است با زهانى كه بايد به اندأزء أن بالاتى از زمان لانم مزد خود كار كند. اكِ در مثال بالا كاركى، مزدبكيى مسماعهدار نبود و



 ابزار و مواد داشته باشد. در اهن

 Yز المت. به عبارت دهعى او معبايست Y میامت كمتو كار كند يعنى


 .
 مىتوانل


 Y.










 بيغزايه و در نتيبه به صورت تصاعد مندمىى افزايش يابن. تعربه بي

 كشث نكردهانف. از • ا ا تاللىى كه در هايان توليل عايد مىشود •






 انتتالل داده، و كاركى مـم مصسفشان كرده إمت: • ا نالل أفـسرى نماينده مازاد توليو يعنى
, و مالى، uAn Appeal to the Public on the Subject of National Debtn, London, 1772, P. 19, [E, F].
,
 0- مثلا • ;وز كار ڤمزمان ثاميده مشود.

 در اغن صورت نبايل •\& تالل -

 بلك بايل 0 ع تالل دريانت كند و تنها 0 تالل برای سرمايهدار بمانذ. در اين صورت مسماعهار كه فراكرد تولين را با • • ا تالل أغاز كرده، بايد در صايان به عنوان فناورده ثتمل








ايباد مىكن.
بس سومايا الصلى • . 1 تاللى:


[:مواد و ومـاثل كار
0 -
مود اضافى ايباد شده • 1 تألل . .Y• - Y• - . • •

كه نتيبغ الن • ا ا المت.








$$
\boldsymbol{r}
$$

V . $\qquad$ 1..



ارزش اضافى يا كار اضافى . • ا درصد امت. در مر مسمورد مسد مبعوع



موم . . ا درصد امت. امت]

*مسم نيست[الف] *دو بار: شدوع مىكنيم[ف]. در مورد اول داشتيم:
جمع

ارزث اضافى
مزد
ارزش ثابت
II.
1.
$\varepsilon$.
7.



نيـوى مولل ثابت امت و دو دو عامل ديكى متغيى • ) اكر كاركر در Y ا ساعت • 0 تالل توليد كند:

F
د در

يس كار لازم كاركى به به Y Y Y
 اكى اين كار عينيتيافته در با 9 م 9 مامت كسب كرده، در نظل بكيريم خواميمداشت:

بدون Tانكه ذكى كند الملاع كمده المت [اما].



 كردolمع. [6ا].

$$
r \frac{r}{\Delta} \div 9 \frac{r}{\Delta}=\frac{T r}{\Delta} \div \frac{F A}{\Delta} L i r \div \psi A=\frac{1}{\psi}
$$

يعنى



درصد كسبت بـ كار عينيت يانته مبادل شده ©

ز
(ر)
(مىتوان كغت كه ارزثن الزالر كار نهتنها باعه جايكزيتن بلكه بايب








 توليد بیأى مزدما
11. 1.
$Y$.
A.
1..



 يعنى:


درصد قسبت ${ }^{\text {به مرمايه }}$ ** درصد

زمان و الرزثمى اضافى: \& (

مود مبیوع مسمايه ماننل مورد اول مـان • ا درصس امست در عالى كــــ
 درصد امصت.


 بارآورى كار از

 اول نشانا روزكارهاى بيشترى نسبت به مورد دوماثـ.










 ثينيتيانته مبادلششده، يعنى درصد كسبت به مزد.

$$
m
$$

معرف شود؛ بنابراهن اكر مازاد كار زنده نسبت بـ بمادل مزد الزايش






 ارزش اضلافى با ارزش معرفى ارت ارتباطلى ندارد. و هر الفزايشى در نيروى












 -

 هر Y.

 1. است. معذالك به


 از مورد اول خوالمد بود. اما هون كار بار باطور مطلق در متايسب بامورد اول
 مورد اول بيثتر است، نتيجه این مىنود كه مطلت كـيت حامل الزالما
 كوهكتى از YO







 كنيم ارزش ماشين جديد بيش از عاثين ذبلى باشد كا با با









 اتاتى ديكر] نتيبأ كار تعدإدى كاركى بود و اكنون جريانى فيزايكىاست) هالل اكى اين ماشين هابي نه با صورت مصرفى بل بـ بـ صورت مسمايه و بـ

Q- مرجّ فراينوى بد جاى جملغ اخير نوشته المت: دنه مستلزم الزايش در حجم كلل سرمائ بيكار رنته كه درست كيست. -ا- مترجم الكليسى نوشت المت: • 8 كالـ.
11- C. Babbage, Traité sur l'economie des machines of des manafacturea, P. 21, [E, F].

عنوان منبع درآمد بهكار كرتّه شود، در اين صورت بايب لزوا مسـواد






 مسمايه بيشتو خوامد بود. با اینهـش این
 نسبت كار معسف شده و • ا درصد به نسبت كل باشد. مثلا غرض كار كنيم
 يـابد. در وضـع جديد ع روز كار بیایى جاءكار اول بهجاى • ع تالى • 0 تالى



 را در نظل بطيويم: ماثين •ع، موأد •ع، با دو روز كار كه [در شـانمط

 קै



苗 0
 Yا
 كايل هاهكزين كند و دومى .
 ماثين جهيلى در توليد دامل نشود.
 .AF AF 0 ( 0 +







IV هس مسمائ يلع ماليله، زيسا تيمت فروش آن بینهابت بــالامست. اكکچه در مورد اول سود مبعوع مسمايه • ا درصد و در مورد هوم نتـا Y
 مسمايه بيشتى الست و از اين رو كار اخانى با آنكه بهطلور مaللت كمتر از سرمائ دوم است اما در مـتايسه با كل مرمايه كه كـتر الـت نوتمود بيشتوى را نشان مىدهد. غ روز كار به نسبت • Y بزركتي از ع به نسبت - ا ا است؛ عك روز اول معادل 10 و يك روز دوم معادل •ع است. ولى با مرماي\& دوم، كار مولنتر المت (ك اين مم واختع المت هـون متعار ماشين بيشتر المت و اين جزء از سيمايه در توكيب كار ولى مسمايه امـميت


 تعت ثأيل تومعغ نيروهاى توليلى دوت). در مورد اول زمان اضانى در مورد دوم

 الصhe شده المت.

مصسرفى بالا نـىJود. هون ديليم الرزن مبادلهاى به نسبت مسدى بارأورى





 كه كار زنده نسبى يا مشلق بيشتىى را بـ كار ميكيرد. درست بهايندليل

 سود كمتر از كار زنله در مبعوع سيمايهالىحسابشود كه درأن كار زنده سـهم بيشتوى دارد. بالا رنتن قدرت توليلى در سرمائ دو به اين معناست
 ابزارها ثده امت.


 در حالى كه ـعتيتت درست هكس أهن است، كار اخـانى او زيـــادتـــر شده استا•1




 بايد درمورد فوق بمىكنتكه هون در مثال اول مود • 1 درصد (1. 1 ) و در بثالدوم دوم


14- Bastiat et Proudhon, Gratuité du Crédit. PP. 127-32, 135-37, 288, [E].

15- Ricardo, On the Principles of Political Economy, PP. 117-19, [E].

MV



 تراكم. آنهه هماكنون مورد نظى ماست طبيعت ارزه اراضا
 در فراكرد توليد، تميز آن منصرى از از ارزش كلار كلى كه تعت عنوان

 مرمايهشدن مرمايه است. به اين دليل كه اين ممرف بين الئشى از فراكرد









 كه در توليد ايجاد مىشود امعيت اماميى دارد.

 مساوى رثّل بارآورى كار است. نسبت الزايش سرمايه صورت بالا رغتن گلوت توليلى به منغاور استغاده از ممان تعداد كاركر.
*ودت آن است [الن] كه بـ *مسالث ارزث ناثى از رشد نيرو هاى
16- Kapital als indifferentem Gesamtwert=indifferent total value= valeur globale indifferente.

Vا'ـ در درجمة انكليسى اين كلمه انتاده المت.

| $x_{2}^{2}$ |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| Fext |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| $\underline{4}$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 为 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |











 نيووى مولد ب4 اين معنامت كه بنش كابت ايت مرمايه (ماثين و ومواد) نسبت ب4 بنش متغير، يعنى بـ نسبت آن بغش از مرمايه كه با كار ز نده مبادله


 كالر را به خدمت مىكيرد با صرماين كامتغير












 مثدار بطلق كار المت ثشان داد (ماركـي).
22- Lenderdale, Recherches sur la nature et Porigine de la richese jublique: P. 137, [E].

كه به رغم دو بیابى شدن نيووى توليب، مسمابي با ممان هناصر متشكل





 مـان ارزث - يعنى ارزن
 روز است. يا، مابت مر كاركى بـ 7 بام مامت زمان

 اضانى بود). حالا به روز، كامش يانت است. مر يك از ع ع كارك

 كنند، هـه Y كاركى را الخأج كند و هتى بايد آنها را الخراج كند جون
 تعام را مرف آن كند و تنها بـ نصن ع ع روز نياز دارد. الما اكى كاركر برای بعدست آوردن 「

 كند، با

 منوان كاركر نيست تنسا Y Y نغى را میى
 ولى در اين مورت وى در واگع





 ع
 مىيابي. اكى مثل موردذوت مسمايأمابت . . . ا بـ . . ع يعنى .
 اين نسبت آز الد شده تنتو اهكار المت كه الست. ״/ مسممايا سابت [ ـعنى مسماية اول] مساوى

 تالل تنغنوا•] به ملاو\& . تو خيع خو اميم داد. اكى نسبتهاى گبلى الجزاء مسمایه و نيز نسبت افزايثى نيووى مولى
 اكى نسبتها

 مى3مه. اكى دو ميمـاية . . ا , . . . ا تالرى دأثت بامير و نسبت بين
$\qquad$
به جمع مسماية جديد امتت. اكى حو برابر شدن فيروى مولد تنخواه لازم ;ا به





 نيمى از زمان كار قديم امت (ئ





اجزاء در مر دو مورد









 . 1 . $T / 1_{0}=1 / 0 Y$ • . $Y$.
 مساوى *

 سوماء

 تالل) را دو بار• بعكار كير نه.

> رصصل سرمايـة كل مىتوانــل بيانكر شرائـلـ مونـــامون باشل. سرمايه (مثل ملاكيت) بر بــارآورى كار متكىتـ.
 مسرمايء كل بيانكى شوانظ كو ناكو تى اذ لعاظل توليد ارذن اضالثى، بعنى
 نامتغير مسمايه و بنشى متغير آن (ك با كار مار مبادله مىشود) جنان باثه كه بخش متغير مساوى + + 0 متغير)، كانى است بنشى كى با كار مبادله مىشود تنها • eدرصف

YYA

|  |
| :---: |
|  |
|  |
| \% |
|  |
| $\pm$ |
| Sma |
|  |
|  |
|  |















 مايدى داشت (كار اضافى)، و در مورد دوم مر 0 دروز
















 ,

 به ازاى مر فرد بـ كار كرفتى هده در توليد









 مردم فرامم مىكنند بـ فاتع آن مده كه مستتيا در كار توليدى شركت داهتند به نسبت كـتر



 كار لازم بب كار زاند (از ديدكاه كار لازم، در آهاز، كار اضانى، زاند
 نيست و در IAY| در لندن منتثر صده المت. منوان جزوه إين المت:
Tho Sourco and Remedy of the National Difficultion, dodveod from Principles of Political Economy in a letter to Lord Jobn Ruseol, [E, F].
33- Ravenstone, Thoughts on the Funding System and its Effocta PP. 11, 13, 45-6, [E].

|  |
| :---: |
|  |
|  |
| - |
| F5ex |
| - |
| $\cdots$ |
|  |

آن مىكامد: وجود كار اضافى به بودن و نبودن كار لازم بستكى داردهام.
 مينيتهانت = = است كه نسبت را با ثمكل بعدأ دقيتتى بدرسى مىكنيم. إينبا منوز بعث الماسىى ما دربارة مغيوم سسمايث است.).

كدار از هراكرد توليد سرمايه به هزاكرد كرشش. بــى اروزش شلن سرمايه به سبب الــزايش نيروماى مولل. (ركــابت).

 تقاضاى كاركران. موانع توليد سرمايبدارى.

ديدهايم كه مسمايه هكونه د هراكرد سرمايمسازى (1) از رامببادل



















- Hegel, IV (aWiseonechaft der Logik, 1, Teily) '681-82, 685-86; [E1. -O Malthus, «Principlean otc. P. 314-30, 320-27, [E].

كدار از مراكرد توليد سرمايه بب هراكرد كردش. بــىادزش


 تقاضاى كاركران. موانع توليد سرمايدارىى.

## 

 تد كك ايباد كار اضافى در يكتسو با اييهاد بيكارى يا كمكارى نسبى (يا به منخن

 بُّوها، كاسهليسان و غيره كه از معصول الضافى امرار معاثق ميكنند و بهطــور














- Hegel, IV («Wiseenschaft der Logik, 1, Teil») "681-82, 685-86; [E1.
** Malthus, «Principles" atc. P. 314-30, 320-27, [E].



 فراورده الرزثن امتت، و الرزش در حكم نتيهئ رو ند توليد امت؛ المــيـا الين
 وجود داشت حاوى كار مينيتيانتئ بيشترىست. اين ارزث فینغس





 (Y)

 ثابت مىشود: نتخست إينكه اكى ميمايه زمان كار مـلا بلكه با افزايش نيروى مولد، زمان كار نسبى و لاز را بكار المه، هزينهـاى توليفى-غودش، يعنىارزذ



 خود مستلزم كستىش غبلى مومايه امت به بعث بارى ما موبولـ تمى مود.





اضافى خوامان ييدايش طبتهاى از بيشكار.
 .

|  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| $\underline{E z z z z}$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Cxater |  |  |  |  |
| Nax |  |  |  |  |
| $2 z^{2 x}$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


 عينبتيافت بستكى داشت يعنى به رابطا مورمابه با مزد. اما اكنون كـار كارج از اين فراكرد مسمابه شكل فـــاورده يا كالا را بيدا كــرده كــ كا رالا



ناجار امت از آن خارج ثود.)






 آن موكول بـ مبادلهـدناش با بول و بازيافتن جالب ارزشىيست. در بعويان



 مصطعى، مر كالانى فثط به اين دليل ارزش مبادلیای دارد كه به ارزثن

 شكل بولى ندارد و منوز به شكلى مست كه با كيفيتسلبيعىكالا سازكارتى







 براى آن در كار نباشد. بنابياين مومايه با خروج از رونه توليد و براى

فتط بخشى از تولبد را در بد مىكوفت و بب ميجرو بسـ كليت تسوليد توجمى ندامت.
 را ب4 خود مى






 دارد. فواورده مادة يك نياز معين امت و اين با با جومر ارزشى الش كه بـ بـ عنوان كار عينيتيالثت در تركيب اَّن وارد شده در تخاد اون است. اما الما اينبار تغـاد نقط ناشى از كردث كا تناوتمايش صرا





 فراورده مستغيـا با مر فراود

 داشته باشد، كعيتى كه معيارش در متدار كار مينيتيالتك در آن نهنته











كولوت)








 كه بیايش وجود دارد، فتط به ايسن معنا مـان [تـا
 اين معنا مرضه با تثاضانى كه [على|الاصول] بيايش وجود المت، يعنى ارزششمان يكى











T TYAQ|ATE) J.R. MacCulloch _ir


 The Principles of Political Economy. Edinburgh, 1825, PP. 166-9, [E].

45- James Mill, Elements d'economie politique, Paris, 1823, PP. 250 60, [E F].

كالا در متابل كعبود توليد اكلام ديكى امت. ولى اينان فراموث

 كردش بل بـ هنوان شكل عام لو

 كالا توليد نتى شود بـ معناى اين است ك،

 عبارت ديكى اضاهاهتوليد وجـود دارد، يمنى كه كالاى توليد شده بـ بـو بول


 بول دو برو هستيم، [و دست و بال بازار كردش بسته است]، بس بايد با ومايل مصنوعى، امكانات جديدى فرامم كرد. (و نين رجوع كنيد بار با با



 ناديله مىكيرد. مثلا استورش در مخالغت با سا سه بدرمتى ايراد مىكيكيرد



 كردماند كه مصرن كاركران از ديدكاه سرمايوداران بـ ميجروى


J. Harlow: , T. B. Wright موادار تظاريهماى بولم توماس انورد (Thomas Atwood) بـانكــدار بيرمنكامى بودكد. [ا]]. 47- Malthum, Principlea, exc. P. 450; Sismondi Etuden, eto-. Vol. I. P. $\mathbf{6 1},[\mathrm{E}]$.









 رميلن بـ كار اضافىمت. بعنى از الكتصادودانان مم مانند ريكاردو تمبير



















 48- Ricardo. On the Principles of Political Economy, PP. 80-85, [E].
[ [بشضى از مؤلنان بـ هصلت سرمايه بـ عنوان مانع توليد اشارتى
 بر معدار مودى كی [از كار] كاركى برداهت مىشود، مىافز












 ", خود كستر برداريم و مسهم بيشتر را به كارفرمايان بدميم و اكر اكر بكويند




(IVAY_\ATA) Thomas Hodgskin _O•
 Popular Pólitical Economy (1827); Labour Dafended Against the Claims of Capital (1825), [E].
51- The Source and Remedy of the National Difficulties, London. 1821, PP. 17-18, [E].

An Inquiry into those Principles Respecting the Nature of Demand and the Necessity of Consumption lately Advocatod by Mr. Malthus, 1821, P. 59, [E].


ارزشـندى نيودى كار از ارذه كــار لازم تجاوز نكنه يعنى ظلركيت






 در رونه توليد دشوارتى مىكند.
در مورد نيروى مولّ هم روال المس ممين امت، الز سوني
 نسبىمت، و از موى ديكر مرمايه با اين معل، مايل به كارئ المش زمان كار











 بس زمال كار لازم لز نظر سرمايه حد ارزش مبادلا





 كار لازم تلثى مىكنه).


 فىاموش مى






نه به **)





 را به آن أذزود. در عمل البته مـعكن امت مسمايهدار الف سي مسمايهدار ب كلاه بكنارد يعنى مبلغى به زيان وى به جيب بز ند. ولى جمع مبالغ
 بيشتىى از آن به هيب مسمايهدار الث رنته امت. از جعيعسودمایىسومايه،

يعنى صود طبت\& مسومايهداران بايد اين احلام را كم كرد:

 ارزش اضانى موجود را بين غود تتسيم كنند. مادلانه يا غيىعادلانه بودن اين تقسيم ميتح ثأيّى در ماميت مبادله ندارد. و رابطلا مبادلهاى سىمايه با كار را تغيين تمىدمد.





60- Say, Traitó d'óconomic politique, PP. 142-56, [E, F].
61- Bastiat et Proudhon, Gratuité du cródit, PP. 207-8, [E, F].

 در زمان كار لازم اومت، نيست (ب4 نتيبهكيىى ديكى او بعدأ فــوالميم



 تالى بغرو شلد در اين صورت كاركى نمىتوانل مر ع كيل را بثغد او فتـا میتوانف


 ك Y Y Y



 كار لازم كاركى ع كيل بيسزد سومايهدار أنها را • Y تالل خوامس فروغت

 است كه 17 كيل يا • 1 تالى أن سرماي\& ثابت الست (بذر، ماشين و غيره)،
 مانده كار اضانى المت. صومايهدار مو كيل را به 0 تاللى يعنى به ارجزش
 سا
 معين الجتماعى لازم المت از كار لام



 .جكونث المت. (ماركسى).

هجداشت نثده امت با در مر بخش از كل فراورده كسرى از كار اضافى






مبانى تمام شده به اندازء .1/1 بالا میرود.
 (الما نه در صنعت استغساجه) بـ مواد خار زيا زيادترى نياز دارد. (به فرض
 زمان كار اضافى عينيتيافت در آن بيشتى است. (اين البته به بهثكينونى
 مواد تحام، مثلا ينبه است و توليد اضافى بالاخرهبايد بدكار اضانى صران


 مم در جريان توليد امتهلالك بيدا مى

 اين حساب اكى بخوالمد دومستبه تخ بخرد
 نتره میفىوخت و سودى نـى




 تالل شواهد بود، اكى كاركى برای أنكه بنوامد از ام داه نختابى زندكى كند

عT- جملة اخير در ترجمن فرالمسوى انثاده امست.
 است كه ما به تبعيت از ترجمة انكليسى از آن صرفنغلر كرديع.


 عينيتيانته در ينبه امست و علك تالل هم كار تازه اضمانه شده: فروش او به اين شوح خوالمد بود: -
 اول [
 . 1 • - 人




 الين دا بسای كار لازم بوداريل باقى مىماند . .




مرگّر آن بنش مسمايب كه نمايندء كار لازم المت كوهكتو باثد
 كار امانى ثنارد. مثلا بياى آنكه سسمايهدار • ا درصد سود بيبد بايد



$+4$
 بایاسرمايهدار، غودث ادارهكننلة امور ب4 منوان كاركو بود (و آنتلدر





اخافى بیمزد و مزينـاند، بو الى المزايش كدرت توليدى بالا میىرود،
 بيثتى شده امت.
هس كيمت را مىتوان پاتين آورد و از ممين راه سود بيشترى بید؛





 مهم است از موى رايكاردو ناديده كرفته شده امت. تعيين كيمتها البته
 تيمت كه در اصل تنبا بيان بولى ارزث بود اكنون خود الزامـا كـيت



 بيانكى دابطلا موجود ميان كار امانى و كار لازم است، مودم بكامبيت اين
 در معينجامت.

انباشت ويرٔ8 سرمايه. (استحالة كار اضالىى - برآمل - بـبـ
 (بردكان) اضاثهتوليل وجود ثداشت، مصرف بيشازهل وبود

داششت.
با توجه بع مطالب بالا ب نتايع زيد مىدميم:


 لازم است. ولى وآع امس اين امت كى سرمايهدار مرفنظل از مواد غام،

# انباشت ويزة سرمايه. (الستعالة كار اضالى - برآمد - بــ  (بردكان) اضالهتوليد وجود نداشتخ مصرف بيشازهل وجود <br> داشت. 

با توجه به مطارك بالا به نتايج زيد مىدرميم:


 لازم است. ولى والع امر اين امت كه مرمايعدار مرفنظل از مواد غام، \&V)












 دتيقتى خواميم ديل، كيغيتى غاصن مسمايه نيست. ابلماته المت اكر فير از أين تصور شود؛ ڤون بايد معيشه شوانعل عينى كار وجود داشتكباشل،






 كه يك طلف مسكن اميت مثزی را از دست بدمد كه طلىت ديكل مـان را به


 ولى اين توسانات فردى شيجّ تأيوى در تميين الرزث به معناى ندارد.


 , آغاز ين، امستاده كرده امت.









 يعنى او
 - ال










 وجود بالارنتن كار اضافى مطلان، متوطل كندي
 در يك ثافه صرمايككذارى نوخ مود بسيار بالا، و در ثاسء ديكى بسبار

 او او
 كسب كن كه إني اضانه

اضانفى خود او.
 (Y . . (因 ( Y Y .
( اكى تنها • ا درص山 را بردارد و از


 نامـكن المت - بتين طواميم دأشت:


 المت:
 Y .

 I $1 \frac{1}{9}$
 4




㫫

$$
\text { ( } 1 \frac{T}{4}
$$

 مست عيده

(ا)
.

 (

مسماعوداران ديكى مبادل میكند، ممينطور مم الف، بب، ج، د با هـ مبادلى دارند و در اينِ مبادلل فيرمستتيم مركدام .


 مرمايبدار مىدمى و بنشى بـ سرمايأ اضافى تبديل مىشود و با با آن كار








 بل بداى آن است كى زياد توليد شده: توليدات موجود برانى مصرى زيانى

 كا بتوان سرمائ جديدى را بـ كار اندانخت (با دوباره ارزشمندتو كرد).

موانع توليد سرمايهاورى. نسبت كار اضالى به كار لازم.

تبلديل مىشود. از ارزثوهانلن [بيكار مانلن سرماغه] مر غالد بعرانها.




 نانیى از اءن مغيتت المت كه در مبادلا مرماعها با مم نسبتعــانــى

|  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| Taxy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| axax |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mazaza |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |







 مىشود تا مسماي\& بيشتوى مايد ملت اول كردد. دوكانكى مـمايه در ذات غود، و نحو




 متابلــ مـ
 مورت هناصرى در توكيب أنها به كار رنتهانف.




بس ارزن جلهي مجلدا صورت مسمايه هيها مىكنث يعنى بـ عنوان
77 - Ricardo, On the Principles of Political Economy, P. 139, [E, F].
 Hegel, Science of Logic. P. 600, [E].
اva


 تدوين انر خويش از منطق مكل الستالة فراوان برده امست. [ظ].





بنابراين به صورت الرزش نيست.

 خام و ابزار و از سوى ديكى الحلام معيشتى لازمى برالى كاركى














 ارزثن معادل كار لازم را توليد كند و مـ كار اضالى را، هنى مرمايــ است.
سوم، وجود مستثل و براى خود ادزث در برابي نيروى كار زنده






|  |
| :---: |
|  |
|  |
| + |
|  |  |
|  |
| 2axater |
| 20\% |
|  |  |

انباثات آخازين سرمايه (انباهت والمع). سرمايه ممينكه از نتر تاريغى مىكتل (نه به عنوان ثرانـل تكوينسرمايه، بلكه به منوان

 بيكانكى كاركربالراوردهاث. تقسيمكار. ماثيناللات، وغيره.

تبديل شدن بول بـ مرمايه در واتع در بايان نتستين مور توليد





 آن است. بس ممين كه توليد مبتنى بى مرمايه توسع، بانتب آن شوائط

80- Hegel, VI. (aDio Wienenschaft der Logik, I Toiln ecte, P. 701-22.

 يكديكرند , متقابلا يكديكر را توليد ممكننده [فـا].

## 81- Aneignangrepocive

مترجم فرانـوى ایثباطا اين المطلاع , approbetion تزجمهكزد. المت.










 بود - امسى كی منوز هم امكانبذيى امت - و المتعصال توليبى منوز
 شكل سرمايدارانانه دارند، بكيرند. اين تلاث مدانعان التمصاد بورزواني





 توانين اتتصاد بورزوانئ لزومى بـ نكارش تاريخ والگى مناسبات توليلى





 شودזA. تلتى درمت در واتع بـ ما امكان مىدمس كه [كانون] حسركت




 حاضض بيشك بخثى از آن كار امت [ا]ـ.
$\pm 2 x$ $x^{2}=2 z^{2}$ 2xacex EGEzE $x^{2}+2 y=2$ 2


مستنه، و اكى جدانى از شرانُط انتغاح توليقى كارش را معكم كرده،






مست كرد و اين نظام بتدريت رو به بها بابودى رنت.

 يعنى برای آنكه بول مسمايه بشود و كار به صورت مزدبكيوى درآيد و

 تـايز آننا از ماي



















 عوامل زهمتكثى كه بديدآور ندة آناند] بيدا كرده است. سرماء در در مكم
 با مـان تناتض كامل روبیرو مستيم كَى در و جود نظام مزدبكيرى.

شكلماى [اجتماعى] متدم بر توليلسرمايهدارى. (لراينلهاى متلم بر تشكيل مناسبات سرمايــهاوى يا انباشت آفازين .سرمايد).
[وجود نيروى] كار آزاد و مبادلة آن در برإبى بول، بزاى بازتوليد


 تارينى [تشكيل] مسماع است؛ لازمع ديكى اين جريان، جهدانى كار آزاد

 مىثود، و الهن مم ب4 معناى انحلال معناى انعلال مالكيتمالى ارضى مشاع ثرن معول بودها. در دو شكل الخير، زعمتكش شود را مالل هرائط
a:- gemeinschaftlichen Grundeigentums =aproprititi foncizre collective $=$ communal landownership
kommane=commune _




 Gemeinwesca=communo=commanity, communanto

Gemeinde
 كردعايه.




شكلماى [اجتماعى] متدم بر توليلسرمايهدارى. (غراينلماى متلم بر تشكيل مناسبات سرمايـساورى يا انباشت آفازين

سرمايد).
[وجود نيروى] كار ازاد و مبادلة آن در برإي بول، بزاى بازتوليد






 معناى انعلال مالكيتمانى ارضى مشاع شرن معمول بودها. در دو شكل الخيى، زعمتكش مود را ماللك شوائط
a:- gemeinschaftlichen Grundeigentums=proprittof foncilare colloctive $=$ communal landownership





 Gemeinwesen=communo=community , communeato Gemeindo
 كردمايه.





هدف از اين كار اليجاد ارزش نيست - مرجند مـكــن المت زهعـكثشان



 تاريخ مورت مىكيرد.
در نتستين شكل اهن [نسـوع



 بدين معنا كه كلان به جايى امتتىار در نتطنا معينى ناكنزيو از درنورديدن تصامى چهاكاهماى مسير خويش بوده الست ـ ـ [و از آنبا


 كلانى [يا مرتبار]، يعنى آبادى جمامتى طبيعى، نه در در حكم نتيبه، بل در در


 يا بنا به آمادكىهاى طليعى خودشان (ويثكيهانى خويشاو ندى، و و غيره)

 آدميان - [مبتنى بر] اشتراك خون، زبان، عادات، و غيره ـ نغستين

99- intermarriage
100- Hirtenwesen = pastoralism =état pastoral
101- Wanderung = nomadisme $=$ migratory form of Hifo
102- gemeinschaftlichen Aneignung=communal utilisation of the land $=$ utilisation collective du sol
hirtonwesen $\quad$ Herdenwesen $-1 \cdot \mu$
 المشطلاع از واز: horde = اردو استفاده كر دماند.
 عينى (در امور ثبانى، شكار، كشاورزی و غيد،) است. زمين، آزمايشكا.

 زمين بهعنوان ولا توليد و بازتوليد وى در كار زندء اوست. فرد فقـل از أنبا مالث يــا

 شـانعلى كه خود








 فرد "معلا [الف] فألد مالكيت است؛ منغور ما از مـالكيت مبارت امت أز

 حامل عينتى شنصيت هويشن در طبيعت غيرزنده تلقى كند. يا المكان دارد

 و احل جماعتى میعن به غري تغويض ڤود؛ در اين صورت مازاد توليل، ك

104-Eigentum des Gemoinvesens
[ posesseur = poseessor $=$ Besitzer -1.0


ا-1•
د; داخل يك ملا جماعتى مثاع. - I•V

EV)

البته تانونأ بى مبناى تعلك والكى به وسيلا كار تعيين مىشود، شمود بهغود




 حاصل تركيب توليد كاركامى (مانوغاكتورى) و كشاورزى در درون كـي


 بردارى از اين كار اضانى، يا به مورت خراجهالا و مانت أن المت، يا



 آبادیهاى جماعتى كوهل در كنار مم ولى مستیل از بكديكى به زندكى
 كلمهزمينى كه به وى داده شده المت كار مىكند (تميين معدار معينى از





 اينكا وحلت تا بدانبا كسترش مىيابل كه خود كار مم نوعى مازمــــان

108- der hohern Gemeinschaft
1-1- مثلا رئيس قيله، ماتراب شبركشين، يا صعلطان.

110- Tribat
111- fonds commun de reserve=communal reserve $=$ gomeinechaft lichen Vorrat

112-lordly dominium=das berrschaftiiche dominium
 جماعت أبادىست و برعكس. جماعت آبادى كىعه هم به عنوان وأتعيت

 رابها مـالكيت فود زحمتكش با ثوانعل طبيعى كار اوست. اما الينمالكيت،
 و جود دولت، يعنى در هارهوب مثدماتى كه اللهى و مانند أن تلّقى مى
 بى


 مـابين دهعانان آز اد خود بسنده و شول تساوم مالكيت آنها كار آنهاست.

 و عنامر عينى ثنفسيت فرد و كار شـنهبى او تثبيت كردند. از سوىويكى،
 , ا هم دارد كه از اين حلود فواتى دود (رم، يو نان، يهوديان و غيره).
 نوها عمل به والمبات دينى نبود بلكه هيدالغتن به أمور آدميان بود. او شووعكرد





115-Georg Neibuhr, Römische Geschichte. Erster Teil Zweite, vollig umgearbeitete Ausgabe, Berlin, 1827. P. 245 [E; F].
Numa Pompilius _ 117


هرز
بانى الماطيرى Romulus _IIV . Torminus - 11 .

ملك ثنغصى نيست بلكه بـ فرد ب4 هنوان مضو بلاواسطة بهامت كه مصو






 :مكل متمارف باستانى) دارد. در اين مالت زمين در الشنال بمامتامتامت؛
















 باستان مورد تكدعم مسكان بوه و مشغلا ــام





[^5]المورى [ يعنى باذركانى و فير•] كه مبب ازديادلروتشانميشود، كشانده




 [s][s]

 بيشى كرفت، مست كرديد و مسانبام نابود ماني

 تبار يا برامبام مكان. كلانها و جبايل تبارى از نظا









 الحامتكاه فعلى זنان با


 اجداد طامر: كروْماى اعتابى رومrپו بعبها (حتى زمان ميسرون) از
122- Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, BK. IV. ch. 25 [E].
123- Communal sacra (shrines) of the Roman gentiles $=$ Dio römischen Gentilen gemoinschaftliche sacra
 اولاد يا وصيى نداشتند، تا مدتها به توت شود باكى ماند. در دورهعالى
 كرو• خود بودند (و اهن در آطاز در بين ذرمنها در معهبأ معمول بوه،


 خويماو ندى نبود. بي همين دليل در بين كالها، كمبيلهــاى نجيب و















 WY تسارة كتات مزبور. [ما].

## لصل سومايه (دنباله)

با تجمع' [جماعات] در شهره، جمامت آبادى نــوصى موجــوديت
 خودى خود، هيزى متناوت از وجود تعداد زيادى خانهماى مستقل امت. كل در اينجا صسفا از اجزاء تشكيل نـى شود، بلكه نوعى اركانيسم مستقل

 غارجى تنها در كردهمانیى (Vereinigung) هاى موسمى اعضناى أن بـ

Vereinigung _ ا ماركس اين وازه را، در اينجا برخلافيجندسطر باكينتر،

 مترجم انكليسى هصهجا دز برابر وازة فوق از الصطالاع coming-together امتغـاده ك5ده امت.
2- in der Stadt=in the city=avec la ville.
3- Tacite, "Germania", cap. XVI.











 (Verein)

 كلاسيك باستانى نيست، جون بـ بـ موردت مدينه وجود ندارد. بدالى آنكن





 اراضى بب مكل شكاركاه، جهاكاها، جنكل و فيره استا


 , خصوصىانل - جندا نكا هتى مانند بلبها از استغـــاده از املالة عمومى

 gentibus cognationibusque, qui uno coierant فردى، المتراربيدامى كردندان


 در اينجا بدجورى زائيدة روابط بشرىاند.ء [فا].
4 - als Staat $=$ as a state $=e n$ tant quo Etat
5- Staatwesen =political body=système ótatique ( $\mathbf{F}, 1$ ) structure étatique ( $\mathbf{F}, 2$ )

7-Staat.

 عنوان مالكيت مشترك تبيله در برابر تبيلة دشـن با نيا









 مالكيت نيست بلكه داراى حق تعست است. مالك واتمى بالطور اخمع، جماعت است و بنابراين مالكيت، تنها مالكيت جماعتى بر زمين الـيا


 اولىست، يا اولى به صوردتى دو كانه وجود دارد. از اين رو مالكـخمصوصى







 بلكه درست برعكس، ذات جماعت، تنها در مناسبات متات متابـابل فرد فرد مالكان
 بـ هم بيوستن] تراركاهماى فردى تبيله و [تميين حدود و لغور]
 عرض آن باشد و نه در حكم كليتى:ـت برخـورددار از وجود [عينى] در
 هيوان از ذبل زمين اممار معاث كند. رابطك مالكيت با زمين از طلريت تصنرف زمين. و طاك به طور مسالمتاميز با كهوآميز منول به ارتباطل با تبيله، يا بهامت، در ثكلى كم و بيث ملبيعى يا تارينا توسعه يانت الست.


 از ديلكاه فردى در حكم مضوى از العضاى جماعتى وست كه منامبات او او او با

 شو انطل عينى كار امت. خو اه این مالكيت وابسته به عضويت در جماعت
 و ميتكونه مالكيتى بو خالث و زمين در كار نيست، خواه مالكيت بـ بـ شكلى دوكانه، يعنى مالكيت خصوصى و دولتى در كنار مم و بـسه كونهاى تحقق ييلا كند كه مالكيت خمسوصى منوطل به [حت نانتزا مالكيت دولتى باشل، جندان كِ فتـل شهوو ندان ماللك خـورصى باشثل، يا بتوانند از اين حق برخوردار بشو ند ـ در حاللى كه مالكيت خهوصمى شمهوو ند مم شكلى مبزا , خاص دارا بــاشد - بــالاخغه، خـــواه مــــالكيت جماعتى تنها در حكم تكملaأى بى مالكيت فردى باثل و مالكيت نوع الخير اساس و بنياد [نظام


 روابطل اعضاى ذبيله با اراضى و خاك متعلق به ذبيله، با سوزمينى كه تبيله در آن المتقوار يافتد، تا حدى وابسته به أمادكىمانى طبيعى قبيله.
 با خالث و زمين است؛ يعنى وابسته به شوانملى ويت كه تبيله از راه كـــار خويش ــ كارى كه به نوبأ خود تابع شـوانط اتايمى و شكل خارجى زمين , خاك است، يعنى وابستى به شيوء معين بههْبردارنى از شوانمل موجود خارجىمت ــ ايجاد مىكند؛ اين شرانُل هـ به تبع نوع رابيك با خبايل دثـن يا تبايل معسايه، و به تبع تغييىات ناثى از مهاجرتها و تجارب


 شرانط را الزاما و اندكاندث بـ بال تعليت در مىآورد، [يعنى] بـ باى








 ديالكتيك درونى آن، [مانند] نتر و فيره بويزه ثألير بنكت و فتوحات،

 مغروض فرد با جمامت ـ كه كم و بيش بـ با طور طبيعى با تارينى بديد


 [عينى] تعولى هستند كه بدين مان از مـان آفاز معلود است. اما مـانين
 بردهدارى، تمركز مالكيت زمين، مبادله، نظام بولى، فتوها



 است. نتش افراد هم ممكن امت بسيار مظيم بنـايد. اما ميجّ مغهومى از الم يك تعول آزاد و كامل از فرد با جامعه معكن نيست وجود داشته بــاشد،

 هـ روزه دانزريل نوشته امت: دتحولى از نوع اخير با سطغي بدوى بايياجتمالى

Hegel, XII («Vorlesungen über Aesthetikn, Erster Bd), P. 254-63, 32009, [F].

آيا مركز بـ بثومشیى در مهد باستان دست خواميم يانت كه روشن كند كدام ثكل از مالكيت زمين و خير


 لروت، مدف توليد نيست. مساله هالبا اين طور مطرح مى شود كی كدام



 سو نوعى واتميت مينيتيافته در اشياء، نوحى توليد مادكست كه انسان
 عنوان ارزش، در شكم قدرت فرماندمى بی كار فير است آنهر نه با مدف








 مكى [در اين حالت] ثروت، هيزى جز ملطل كاليلا تومعبيافئ بشر بر نيروهاى طبيعى، امم از از طبيعت به معناى خاصى يا يا طبيعت بشرىست،
 متدمأ ديكرى جز زمينغ تعول تارينى گبلى، كه كليت تحول، يعنى مـا

 به بازتوليد خويش نتىيردازد، بلكه كليت وجود خودرا بازتوليدمىكند؟

9- M. Procius Cato, «De re rustica). [F].
10- Cicero, Letters to Atticus. Vol. V. 21, lines 10-13; Vol. VI I. lines 3-7; Vol. VI. 2, lines 7-10, [E, F].

مكر نه اين است كه انسان مىكوشد تا در حد هيزى كه شده امت با باقى



 ايثار] مشخصى و يكسو نكرانه [لازم\& تعقت آنهامت]





 , اكر هم بتوان يانت، برامتى كه مبتلّل و عاميانه امت.



11- die Niedereissung aller bestimmten einseitigen $Z$ wecke.
 , يكجانبه [كا يكسونكکانه]، است. مترجم انكليسى به مدين اعثبار جـله رابهصورت زير ترجهب كَّهد: the tearing-down of all limited, one-sided aims.
:وزه دانزويل به صورت زير: le renversement de toutes les entrâves unilatérales.
اين جمله در آخرين ترجمة فرانسوى، بهسريرستى زان-بیير لوفور بهصورت زير ترجهـ شده: et le renversement de toutes les fins détermiées et unilatérales.
 توضيحانى كه ما د; [ ] آوردهايم به خودى خود معناى روشنى نخواهد داشت. 12-- P. J. Proudhon, système des contradictions économiques, Vol. II P. 265, [E].

ماركس اين بند مورد نظر از عتايد يرودون را در كتاب فثق للسنه فقل كرده

 مربوط به توليد تُبوت، أرتباطلى بسيار بعيد دارنده [فام.

 '

 [يعنى طبيعت موجود]، خراورد: [كار] او نيست، بلكه هيزى در هياتى هاضس و آماده و بو هنوان خويش با آن رو بو رو میمود. قبل از تعليل بيشتر اين نكته بـس نكت ديكرى اشاره كنيم: بناب بیوودون نه تنها مىتوان انست بلكه مىايايست
 داشتن منشا غيرااتتصادى بكند. جون رويارو



 نيست كه كار و مرمايه خــود ممين رابطل را بازتــوليد مىيكنند و مـا


 تكوين مرمايه و نظام مزدبكيرى را تشكيل ميدمد. بـ بي سغن ديكى، منثا فيراتتصادى مالكيت معنانى ندارد جز منشا تاريغى التيا اين هم هيزى جز شكلمای توليدى




 شوانط اصلى و آغازينتوليد را نـىتى انوان از آغاز درحكم هراوراوردما
 توليدكنتدة آدمى معنا و مغسونى ديكى يبدا مىكند] (باز توليد روزانيا
 بازتوليدها كرجه از يك لعاظل تملك اهياء توسط امثغاص است، اما از


 ب4 منوان شرط توليد و باز توليد وجود شويش، مدبوار مى مشود. او بـ

 "دست كم [الن] آرمانى مككنٔ روم بـ املاله موومى، با ادماى مسـالكيت

 كا متعلق به او، با مال اوست، منوه با با مضويت طبيعى غخود او در يــك

 تارينغ بيدا شده). حتى در رابطلا با زبان هم [تأليو مغنويت فرد درجمامت

 باشد. مالكيت مـ معينطور است.




15- wie sie in andrer Hinsicht selbst das Dasein des Gemeinwesens, und das solbstredendo Dasein deseelben.
متزجم انكليسى آنرا به شكل زير ترجه كرد. كك رجهن دقيقى نيست، , بخش آخر آن غلط امست:
it is in another respect itself the presence of the community, a presence which goes without saying.

شكل زير ترجه شده:
.. elle east elle-même, d'un autre point de vue, lexistenco de cotte communauté et son existence la plus pariante.
بخش آخر جملد در كرجهن روزه دانزريل به متن Tللانى تزديكتر المت:
... ̀̀ un certain point de vue, il est l'existence méme do la commune: con mode d'exprestion verbal.
$=3$ 2 (1) ( اكزي
 :

















$$
\begin{aligned}
& \text { مغيير منامبات ذاتى جماعت ندارد. } \\
& \text { بس ديكر روشن امت كه: }
\end{aligned}
$$







 [تحثق] فعاليت 3منى [با شخغنى المراد]انه. شوانط مورد بعث البته تغيير مى منكامى شكاركاه مى



 الين هماعتعا بعاء است، ععنى بازتولية المرامى كه بـه منوان مالكــان

 خود جمامت، است. الما اين بازتوليل، لر ضمن الزاما
 را متصرف بشود، إزدياد جمعيت ناهار با اين الم در تغا





 زمين معين را مىتوان با تومعة نيرومایى توليدى و فير• (يعنى درمت)


 از روز مىبايست مرن المور كشاورزی شود، يعنى شرانطار ائى ايجاد كردد
 كرد. در امر بازتوليد، نتينبا مرانط مينى [توليد] تغيير مىيكنتد، منلا

 جبديدى در آنان ايجاد مىشود، يعنى وجودشان روان را در امى توليد، توسعـ










19- Wo Trennung schon der Gemeindeglieder als Privateigentümer von aich als Stadtgemoinde und Stadterritoriumeigenern.

بِرائط مينى توليه ب4 منوان ميشت طبيعى، ب4 منوان معيثت مينى فرد








 مينى، [يعنى وابسته به شوانطل طبيعى نين] مستند.

 [تارينى] مناسبات آنها با بكديكى و با طبيعت - است. [بـ عـ عبارت



میىديزد.
 كلاسيك و زرمنى ـ اين است كی رابية انسان كاركننده (توليدكننده يا با

 شرانط توليدى، شكلرماى متغاو تى يبدا مىكند. مشف خود توليد باز توليد توليدكننده در درون و ممراه با شوانط مينى مستى اومت. اين نوع
 منوط بـ موجوديت فرد بب منوان مضو كلان يا جمامت است (كه غود فرد

## 24- subjektivo


(برئيه (Bernier) بدرستى دريانته كى خصوصبت بنيادى هيكل [اجتماعى]
 مندوستان المت ــ ـكدأن هر مونه مالميت خصوصمصت. كليد حتيتى آسمان شرق




















 تثبيت فرديت او [ديكر] تبلديل با ومايل كليتبنش و ماميتدمندأ وجود او شدهاندآ. هنين جمامتى منوط بـ بـ وجود مينى فرد مالك، ميثلا مالك زمين، امت، و اين در شوائطى صورت مىكيرد كا وى را با بمامت بيوند

26 der Allgemeinen Sklaverei des Orient.

28-Gattungsween
ra_ زونون بوليتيكون، در مغهوب ارمططوكى آن.
30- Veroinzelung =individuation=individualisation

 ;ز;ز دانزويل نزديكتر است.

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 طى آن شكلماى كوناكونى كی در آنها با كاركى مالك امت، و با با مالك

 [برداغت] كه رابط؛ انسان با أن [رابطد با] مستى آلى خود، با كاركا.


 اهنزرو مكل املى و آغازين اين مالكيت خود مالكيت مشترث ممتقيماست







 منايع دستى شرن بامتان ران را در زيى مـان منوان مـان مـار: (ا) مىتوان




 اينجا] منوز كار ملك شنصىى تلتى مىشود، يعنى در حكم امكانات معين

 جديد معناى مشخصى دارد امستغاده كرده امست. مترجم انكليسى در اين موار مارد مائند
 از واز: travailleur كى كنارت فنى آن با واز: ourrier كاملا مشخص امكار


35- Moister $=$ master-journeyman $=$ maftro-artisen.

هس هيز مستلزم تغى ملاءيت [توليدكندكانمستیل] بر زمين است، بعنه








 يكبار بازتولين كردد، ديكى إينار كانوى و لمرات زمين كي با كا كار اليجاد

 مالكيت، در مناسبات كاركى با مدانط كاریاث

 است. ولى ضينا يك شكل ديكى مم دادرم، شكلى كه در آن مالكيت برابزا

 ب
 زحتكشث را مم كنار با خارج از متولٌ مالكيت ارضى داريم كه نومـى

38- das Grund-und Bodeneigentum=ownership of land and coill=la propriété foncière (1) $=\mathrm{la}$ propriête du terroir (2).


 بططور كلم بطرع بوده امت. به هين دليل بعداً از مغهوع زمين (لانويس Ma)

## 39- dio Erde=the earth=le terre (1, 2).

- 


ا إارد.
 و تابع مالكيت ارختى نيست؛ در شكل الغير مالكيت بيشهور بو موار او خام



 مىیبايست در حكم تغيير مهبى [در مـولا مالكيت بهطلوركلى] بنمايل. از





 توليلى خويش ب4 عنوان مالثك برخورد مىكند ابنار در خلال كار نقط



 مالكيت میرساند، در هكو نكى رابيطن [كنندة كار
 , رايمل با زمين، با خاث و كشتكاه (يا مواد اوليهاى) كه مىتوان انست ملك






 مالك مايعتاج ضوورى معيشت خويش مىدانى، و آنها را به صورتشرانیل

41~ die handwerksmässige und städtische Entwicklung der Arbeit = the artisan-like and urban development of labour =travail artisanal ot urbain $(1)=l e$ developpement artisanal et urbain du travail (2).

$$
0.7
$$




 شكلرهاى يهوى مـالكيت الزا ال به [مخمون

 تشكيل میدمنل الا ب4 مسه غود منول به وجود آن شكلمأى بماعتى


 انواع شيكلهاى مالكيت منكور در شـمار: (1) از ميان میرود و بهصودتى ديكى درمىآيل. امكان بيلايش بردكى و در نتيبه المكان تعليت اشكالبدوى



 اين شكل از مالكيت ذلا با بـردكى و بندكى منافات دارد، الا المكــان





 الهماى جماعت الصلى بامل كه مبتنى بى مالكيت الهـلاء بى زمين
 دست ثيانته است، درست مانند وخعيت موامالئناس دومى (يلبما) دردور؛ -浯

Y فوانسوى (بويره ترجئ روزثدانثويل) فرت ميكند. . Panes et circenses _ نـا يثرصت.













44- der retainers $x \mathrm{a}$ ihrem Grundherrn=the retainers to their lord $=$ du seigneur et do sa suite (1)=des gens do la retenne à leur seignour (2).

20- ماركسى در اين موارد از لشط Arbeiter (= كاركد) المتفاده كرده ,



36- Herrschafteverhältnis=master-servant relation=le rapport de domination (1,2).

47- Hier Herschaftsverhältnis als wesentlichee Verhailtnis der Anelgnung. Zum Tier, Boden, etc. kann au fond kein Herrschaftsverhilitnis stattfinden durch dio Aneignung, obgleich das Tier diont.

Here the master-servant relation as essential element of appropriation. Basically the appropriation of animals, land etc, cannot take place in a master-servant relation, although the animal provides sorvice.
دِ درجمن زان - גیيدلوفور، جله به صورت زير دراדمده امت:

Ici le rapport eseontiol de l'appropriation est lo rapport do domination vis-à-vis des animaux, du sol, etc. II ne peut surgir au fonde nul rapport de domination du fait de l'appropriaiton, bien que les animaux fournisecat un service.
 Herrschafts _EA






 انعلال آن نوع منامبات توليدىاند كي در آننا ارزش معسرفى غلبه دارد.
 يا توليدى به اين منظور، [وجود داهتشباشد] تعتالشعاعمايرشكلهامامت؛
 هرداختهای بولى و خدمات نتدى غلبه دارد. بكذريم. با يك تعليلدليقتى
 توسعة نيورهاى توليدى مادى (و خـينا مسنوى) امكانيذيى نيست.

 كى فتط هون مالك هيزى نيستند ناكزير از كاركردن و فروش نيروى











 دسترساند الا بب ثكلى ديكر، بب عنوان يك موجوهى آزاد عارى اذ مـئ

[^6]را بـ كار بكمارد و كارانیشان را حنظ كند، هندانك أنان بتوانتد بـ












 آن، يعنى مرمائ صنعتى المتعالل بافته، بيشتر لـووت متعركى


 نخستين شكلهماى لروت بعنى متدمات مرمايباند، بعث كنيم.

آـ مينكه صرمايه و كارمزدى به صورت واتميات فائم بذات خود و بععنوان


 , ابزار كار براى تحقق كار اضافى كك صود مرمايهار از آن كأمين ممشود در
 مشود كه اين مر دو مايه را [در واقي] كاركى امت كك مدام به شككل مرمايه







,

آزاد از مر آنهي رنكت تعلق هذيرد، ازاد از مركونه مايـلك، آزاد از مر






 فراكرد انعلال تارينى و بديد آرندة شرانطـ وجيا وجودى مرمايه تلمداد كرد.


 بخرد؛ يعنى تبديل به * ابناردى [اللن] براى











 خود مىكيرد. اين است رونل انباثت والمى مرمايه [در أغازكار]: كرد




66- F. M. Eden, «The State of Poorn; etc.; London; 1797; Vol. ler: P. 75-121; John Wade «History" etc., P. 22-54. [F 1]:

| $x^{2}+5$ |
| :---: |
| 5zex |
| 2- |
| 4 |
|  |
| 4 |
| \%ax |
|  |
| \% |
| axamme |
| Exam |

منكامى كه تشكيل سرماء ب4 سطلع مينى رميد، [تازه] لدوت بولى
 آزاد شبه بود - و نيرو ماى كار تميلست و بیى إنانمان اما آزاد شده، وارد




 است احتكار از موى الجارمداران، دمتانان و فيره، كه البته نتش كـترى



 مناسبات كارى مالكيتشه امت، و [از سوى ديكر] معراه با انعلال





 با صوردتى باهند كا كونى



 [ذأأ] بر تملك كار فير بلونمباله [يعنى بدون دادنهيزى در ازای آن


69- der Eigentumsverhiltnisse der Arbeit
يعنى آن نوع مناسبات مالكيتى كه بمتنى بر كاز، يا مبتنى بر رابطّ مستقير ;حتكثق با شرائط عين كار خو يشى، بود.

[^7]














 [بل در اين معنا كه] در منامبات بيشين مالكيت و توليد، اين ثرائط




 مزدبكيرىست.







 4) النواع بينابينى مومايب - بينابينى از نظل شيوهـاى توليلى تكا

باستان از سرمايه و مسمايهداران رومى ويوناني منن كنتانداند نيست.









 طور استثناني ديده مىشود، و مسمايه در آن وجود اجارمدارى دام و روه4 [فـ]



 كامشارف ناشى از رجود بنصر نامتارف در ذات خات خود واقيتيت المت.
 summarei creditae $75-$ metairievertrag $=$ métayage $(1,2)$.


 معادن است. ولى ظاهرا منظور مازكس تاكِيد بر معناى métayage بوده نه نوع

 از المإلإ métairie فزانسوى امتباده كزده است. : bail de bestes à cheptel _ry
Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis conditum a Carlo Dufresne Domino Du Cange cum suplementis integris Monarchorum Ordinis $\mathbf{S}$. Benedicti D. P. Carpenterii adelungi, aliorum, suisque digessit G. A. Henschel Perisisi 1842 Tomus Secundus, P. 139, vide surpra: «2. Capitale, Debitae Pecuniae caput). [E, F].
77- Capitales Homines

غواشند بود كه بايد * ماليات سرانه [لJ] ببردازندVA. تهسريع سومايه از نظل مغهومى با دصّوارىهانى رو به رو میشود
 الما در ضـين به منوان منصرى از مستى او كه متمايز از اوست، يعنى در
 بعلأ مم خواميم ديل كه غيلى هيزهما كه زيرعنوان سرمايه مىآينل، ظلاموا




 كه خوب بله است مـه لملأن را به زبان مارنانه بركرداند، مقولاتى جون سرماية زنذه و سرمالة مرده به كوشش خورده 'اما فورا نتيبهكيرىیهاى




= qui debent censum de capitae _Vn بيردازد. ذا: بانويس شمار: Yף (IYYع_\AYQ) Adam H. Müller_ra
 حولت اتريش بود و به خاطل تبلييات به سود دولت مورد تهليل قرار مىكرفت. كك: «Die Elemente der Staatskunst) Erster Teil Berlin 1809, PP. 226-41, [ $\mathrm{E}, \mathrm{F}]$.
AE* 5 A90 ميلادى.
81- Reddam de meo proprio decimas Deo tam in Vivente Capitale, quam in mortis fructuis terrae.
الثار: طنز Tميز ماركس به كتثة العليهضرت اتلستان و كاربرد ايسن حرف در
 (ا با بهناى احثشام زنده , (Capitale) مادى بهكار برده، ثه به معناى مرهايه در مغهوم تكنيكى آن. و حالز آنكه كسانى جهون آدام مولى از اين ككته غافلأند.

در شكل مسكولة] تغيير نمىكند؛ و بـ معين دليل بول را آسانتى مىتوان





 است و تنها مىتواند يكث رابطلة توليلى باشذ.

 المرى ماوراء كردثى، و كردث، المدى ماوراء ثوليد بـ نظا


 صورت ظامرى بيث نيست میجنانك بنبة ماورانى توليد [معناى خود را از دست داده است]




 قيتها. مرجه در اين زمينه براي من بغرمتى با جان و

 مدن آن بمسرمايه، جيدايث وتكوين مرمايه المت؛ در اين روند جنين به نظلر
 الزمركيرى دور توليدى صرمايه را فراهم میكند؛ اينباا، به تول ماركسى، بارضوع
 كاركم) خود سرمايه امت [66].

## קاية مبالة كار با كار، نادارى و غثدان مانعيت كاركر الست.








 [به خد] غود تبديل مى شود و بـ بـ صورت جدانئى مطلق كار از از مالكيت، و





















 فراورده - مستلزم جهاني كار لز هيو ندماى [مستغيم] و آلازينث بـار بـا شوانُل مينى تولبد امتت. [به مبارت ديكر]، از يك مو ظلامرا با كار






 فراوردة [نماليتسويش]






 ما در اين قسمت برامساس تمق در متن Tللاكى أبعام شده المت.

| وألماني <br> ردمإيمه. | متون انكليسي، فُرانتسوى <br> ح به تنالشبب در متن بـ كار بر | صصطالحات مهمٍ با معادلهاى <br> مترادفـهايـيست كاء در مور |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ألهاثى | فرأنسوى | 安 | قارسي |
| Gemeindewesen | commune (communaute) | commune | آبّ5* |
| (Gemeinde) |  |  |  |
| Ideal | id6al | ideal | أرإما |
| ursprünglich | originel | original |  |
| Bewusstsein | conscience | consciousness | at |
| Arbeitsinstrument | instrument de travall | instrument of labour | ابإزا كار |
| Produlationsinstrument | instrument de production | instrument of production | اليزار تو ليد |
| Geldrente | rente monétaire | money rent | أحارهٔ |
| Grundrente | rente foncière | ground rent |  |
| höhern Gemeinschaft | collectivite supreme | higher community |  |
| wertende Urteil | judgement de valeur | value judgement |  |
| Wahrnehmung | perception | perception |  |
|  |  | ager publicus (لآيه́) | الرإخي عهي |
| Herdonwesen | horde | herd |  |
| Wort | valeur | value | الوزش |
| Mehrwert | pluas-value | surplus value | ارزّن اضهافى |
| Nominakwert | valour nominale | nominal value | الرزّ |
| Marktwert | valeur de marché | market value | 楮 |
| konstante Wert | valeur oonstante | constant value | الازد |
| Tauschwert | valour d'echange | exchange value | إزز |
| Gebrauchwort | valour d'bchange | use value |  |
| Realwert | valour reflle | real value |  |
| Entfremdung | alieination | alionation | E |
| mythos | mythe | myth | . السطرٌ |
| Banknote | billet | note | إبحكا |
| Aphorismus | aphorisme | aphorism |  |
| Kollekthy | collective | collective |  |
| Geldreformen | cfformes mon6taires | monetary reforms | الماغل-ا |
| Uberprodulation | surproduction | overproduction | الضافها تولمد |
| Kredit | crbdit | credit | el |
| Offentlicher Kredit | cridit publics | public credit | الهباراث عبر* |
| Glaube | comviction | convietion | 31901 |
| Akkumulation | accumulation | accumulation |  |
| ursprungliche Akkumulation | accumulation primitive | ariginal accumulation | انبالثـث آثازين |
| vorlatufige Akkumulation | accumulation provisoire | provisional accumulation * | النبالثـت هو |
| spezifische Akkumulation | acoumulation specifique | speoific accumulation | الأباتّت وبر* |



| آللها | فرانسوى | النكلهس | فارسى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Appropriation | appropriation | appropriation | تـلك |
| Widerspruch | contraciction | oontradiction | تناتض |
| Arbeitalond | fonde de travall | wage fund | تنّولاهكار |
| Entwertung | dívalorisation | devaluation |  |
| Diskont | escompte | discount | نتّيل |
| Entwicklung | développement | development | توسعه (تحول) |
| Distribution | distribution | distribution | توزيع |
| Produltion | production | production | توليد |
| inliendilche Produektion | production domestique (interieurs) | domestic production | توليد داسلى |
| Vermögen | richesse | weath | *وت |
| Geselischatt | socidth | society | Tا |
| bürgerlichen Gesallschatt | socitit bourgecise | civil society | جامهن بوردّا |
| Notwendigkeit | n¢coakith | necessity | ד- |
| Gemeinwesen | commanaute | community |  |
| Gemoinwesenlich | communal (communautaite) | communal | Travar |
| Surplusiumme | somme de surplus | surplus surt | بیّ بازلد |
| Unlauf | rotation | rotation |  |


| juristisch politisches Tier | juridique animal poltique |
| :---: | :---: |
| besondres | particulier |
| Famile | famille |
| Tribut | tribut |
| Humor | humour |
| Selbstverwertung des Kapital | autovalorieation du capital |
| Besitzer | possesseur |
| Einnahme | revenue |
| Stast | Etat |
| Stastsschuld | dettes publiques |
| Weoen | essence |
| gesellischaftiche Reserve | fonds commun de riserve |
| verhaltnis | rapport |
| Wucher | usure |
| zusammengesetzte | intorets composhs |
| Erbpaichter | metayer |
| Leibeigene | serf |



| آلهانق, | فرانتسىى | انكليسي | 大 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Zehnt | stime | tithe | عث4* |
| Ursache | saute | cause | علك |
| Rationalisation | rationalisation | rationalization |  |
| Objekt | object | object | عين (موضوع) |
| Objohtivitat | objoctivitio | abjectivity | عينيت |
| Transoendental | transcondental | tramscendetal | فراخودنكا |
| Prozese | proods | process | فرايتد (فراكرد، |
| Individuum | indwridu | indlvidual | 82 |
| Konvertibilitit | convertiblitit | convertibility |  |
| Produlitivitit | productivit6 | produetwity | تلرت توليدى (بارآّرى) |
| Vertrag | contrat | contract | ترإرداد |
| herrschattiche Dominion | dominaine seigneurial | lordly dominium | تلعرو إريالبي |
| Preise | prix | prioe | تبـت |
| Manufakturiele | manufacturier | manufactural | كارِهائهاى (كانوناكتورى) |
| lebendige Arbeit | travall vivant | 1 l iving labour | كار زند* |
| notwendige Arbeit | travail nocessaire | necessary labour | كار |
| Stüoklohn | salaire au piaces | plecework wage | كار مزكى |
| Arbeiter | ourrier | worker flebourst | كا, كا |
| Ware | marchandise | commodity | \% |
| Defluit | ditiot | deficiot | كــرى |
| allo | tout (totaliti) | whole | كل |
| Totalitit | gónéralith | totality | كليث |
| Quamitat | quantite | quartity | كيت كيت |
| Stundenzettel | bons horaires | time-chit | كوين زمانى |
| Wenderung | nomadieme | migratory form of lito (nomadiem) | كوجنثينى |
| Zirkulation | circulation | circulation | كردّ |
| Auswahl | pretbrence | preference | كزيتن |
| Moment | moment | moment | للحنه |
| Austausch | 6ohange | exchange | مبادلك |
| Austauschbarkeit | 6changeabilits | exchangeability | مهادلهجإيرى |
| abstrakt | abstrait | abatract | هبرد (التزاعمى) |
|  |  | perpetuum mobile (لاتينى) | مسرك دألـي |
| Ûberflus | surplus | superfluity | مازاد |
| Eigentum | propritt6 | ownerahip | ماكهيت |
| Grundeigentum | propriett foncière | landed property | مالكيت ارضّ |
| Gemeindeeigentum | propriett communale | communal property | . |
| Privatelgentum | propriett priveo | privele property | \% |


| . الكهائى. | فوانبوى | انكليسب | فارسى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Gomolneigentum | propriett publique | public property | مالكيت عوبى |
| Steur | Impot | thex | مالبات |
| Geldeteur. | impot on argent | money taxee | ماليات |
| Naturalateur | impot en neture | tucee in kind | ماليات بنـسى |
| Sterblichkett | mortalith | mortality | هركو مير |
| Lohn | salaire | Wage | هزد (دستمز) |
| selbetindig | independent (autonome) | independent | مسنتل (قاثم به ذات) |
| konicret | conoret | concrete | +شـخص |
| Konsumation | consommation | consumption | بصرن |
| Wirkung | effet | ambect | مسلول |
| mase des Tuuschwerts | 6talon | measure of exchange | معيار |
| Begrill | notion (concept) | Concept | مغهو\% |
| Kategorie | cettogorie | category | / |
| Tautologie | tautologie | tautoloty | مكركونى |
| Rohmaterial | matibres premibros | raw matorials | مواكد |
| Goburt | nuiesances | brthe | موالبد |
| Fond | fonde | fund | ${ }^{2}$ |
| Kassengeganstaz | lutte de clasees | clase atruggle | نبرد طبیانى |
| Reeultat | ribultat | result | ثتبه* |
| Rate | talux | rato | نرخ (ميزان) |
| Zinsfuss | taux d'intérêt | rate of interest | نزغ بهر• |
| Wechsolikurs | cours du change | rate of exchange | نز |
| Rate des Profit | taux du profit | rate of profft | نِّ |
| spekulativ | sp6oulatit | speculative | نظظرى (كلامى -يهثى) |
| Subjeit | sujet | subject | نغّ زنه (موضّع) |
| Negation der Negation | negatoin de négation | negation of the negation | نثفى نغى |
| Schwankungen | fluctuations | fluctuations | نوساناتات |
| soziale Institution | institution sociale | social institution | نهاد اجتنهاعى |
| Bedurfins | besoin | noed | ئياز |
| Kraft | force | force | نيرو |
| Wirklichkeit | realito | reality | رانتعيث |
| Prand | gage | collateral | وريثن |
| Sein | Otre | being | وجحو |
| Abschreibungsfond | fonds en diminution | sinking fund | رجوه استهلاكى |
| Einhoit | units | unity | رحلد |
| Zunftgenosse | compagnon | guild-member | وردست (ثاكّرد) |
| spezfifische Schwere | poids spectiques | specific gravity | رزذن مخهوص |
| Vermittlung | médiation | mediation | وباطت |
| Identitait | identite | Idontity | ** |
| einsoitig | unilatb́ral | ono-sided (unilateral) | بكباتبه |

## فهر ست

## (نام اشخاص، مكانها،كابها،...)

ارسطو 0 10، 99، 99، 0.10

irra ،rID ،r.9 ، Irs ،Irf ،ry اروبL
0.1 ،rf.

اروباى خاورى الITY
OrI ، IAF ، IVO ، IVF ، IYA ، Irv اسجانيا
المِيتوزا، باروخ 10
استرابون

Yry ، rry
،IV9 ،1A استورش، مـاينريش فريدريش ،
ra9 ، rro ،rry ، 19:
 fgr ،rre ، IvV ،10. ،IFI

استحاق
الستاق، بهرر (بانكـدار فرانسوى) .
 PAr اسكانديناوى Iry ، IYя اسكندر مندونى ،


 ،YV. ‘YYA ،YTY ،YYY ،YIS ،19Y

آتكينسون، ويليام AA،
FMA ،FVA، II. آتيكا
آتيلا
آدم
IrA، Irv آركاديوس
 ,FAD ،FVI ،FEQ ،FEY INY WYY Drf ،0.9،0.. LYAF irAn آثشبل 9 If. ، آفريتا Vя آفريعاى باخترى آكسغورد 149 ، آكان آلبانى آلمان
HAF ، IVV ، IYA ، IYF ، IIV (قاريكا
آمريكاى جنوبى Irr ،rr
آمريكاي مركزى Yaf
انتنيل بزرى و كوجكى rar

OrD اتلستان اتريش هro<br>ra9 اتوود، توماس (بانكدار)<br>اخلاق نيكوماخوس (كتاب ارسطر) انيان

ANT
 OIA ،FgV if - I ،f.. ،r..

OrI بارسلون
IIr باختر (تركستان)
، Y-Y ، 199 ، 190 ،A ،V باستبا، فردريك (YA ،
،YAV ،YAS , YVA ،YOY ،YYO ،Y•A
(PIY dII ،rgV .ror ،rq) ،YA
FY.
PY بانكا اسكاتلند
بانك انگليس
 Aя
rar باablat


باونر، برونو 1 با 1 با 1
برونشويك 01 .
*^4 برونوس
TVt ، T9A ،rIA ، 9 برى، جان فرانسيس برنبه . . بلخ برنغ بلزيك
بنى بالسرائيل rrr
 riA،rri ،1As

بوخ. الف ITY ra9 بيرمنكام 010 بيزاني 010

هارس 0..
اباروبامیسوس
Fr
II. بيتى، سر ويلبام
rرايس، سر ريجارد
fVr ،199،1F. ،T4

Yaf الطلس (اقبانوس) YYD. اعتبار رايكان (روودون) ITV ، اعراب اتقليدس اتراب
اكونوميست צA، rYY
اكوستوس 0.4
D. اميرانورى روم D. اميل، بهرر انجيل
PAr ، Fgr ، FDD ، FOF ، IAY ،MA انكلس انگلستان (بريتانيا) ، \&
 , FAF ،F.T ،TAT , TAF ،YF. ،YTA or. © 01. انگـــــليسى (IAQ ،NAT ،IGY ،IOA ، IO9 ، IPA
 PrY ، IYQ اوترسك اور، آنْدريو

 FYY الهرام مصر
 OTY ،FFY


OrI Y. A r Y. F ايدنولوزُى آلهانى (ماركس)
 إيران ايرانبان ITY
TFQ، TY ابرلند
 are

| خانلرى، 10. |  <br>  |
| :---: | :---: |
| 99.FT داريمون، آلغرد | ،r.A.r.g ،190 ، IAY ، llf ،r.igA |
| ITr داريوش هגارينشي |  |
| FAT دانمارك |  |
|  |  |
| P40 | 791 |
|  | رومته |
| YrY ، 91 | 170 4\% |
| دهر، دانيل | Irv ونبك (بنّهالما |
| PIA دير، اوزي | بيت، ويليام |
|  |  |
|  | FV¢ ، FVO تارين روم |
| PV9 ديت مارسن | PAF |
|  | Far ،rA |
|  | Fvo نرمينوس (ترم) |
| رايت، تى، | ITV تثودوزيوس |
| MVr (ربغا | II. - تورى\| |
|  | rr |
| 1AT روتهيلد، | 0.. |
| rav ، fropor | Irv تروبا |
| روصو، | FV9 تورات |
| روصبه (روس) Tr ، |  |
| رومولوس PVO روس رومانى رور | I.Y تيموذ آتنى (شكسير) |
|  <br>  | جاكوب، الف (زاكوب) IYه ، IYF ، IYY ، $\text { Y. } 9 \text {, IAY ، If I Iry }$ |
| ,FVA ،FVV ،FVG ،fVO ،fgY ،fgl | جar ، TA9 جامإبك |
|  | ج99 |
| OTF،DIO | 0. ${ }^{\text {0. }}$ |
|  | جا 01 . |
|  |  |
|  |  |
| ،rre ،rin ir.f ،r.r ،r.1 ،r.. |  |
| ,Frl if.f.ras ,rgq ،ryA.rri | 10. 10 |
| afo |  |

WVY ،YAQ ، شربولبه، آنتوان
 I. r ،rA،rv شكسهير، ويليام شوالبه، ميشل 00 هي

Vro صور (شهر فنبقبه)
 , ras ،rAV irTs ir.O ،ry , rve

Fgs ifOF , FOY , FFY , FFF.
عيسو
rA (السطوره)
 WAF ،IAT ISI IFA, IFF ،IF.

P4F ،raq
tVG فرعون
TrA فردوسى
فريجبي
فرير،ج. ل. 191

Y4. ،rol ،rYa ،rir

v. بـ الرودون (ماركس)
vsr

rrr نمودشناسى ذهن (هكل) IVY ، rO فنبغيان (فنيغيه)

rıA:r94.rqu

$$
\begin{aligned}
& \text { قرارداد اجتمامى (زوسو) ه } \\
& \text { OTI }
\end{aligned}
$$

Fif ،ffy
ريون، ستون rAr

زنوس ^ج

،FAr ،FVQ ,FV\& ،Tr ،YY زرمن (زرمنى)
D.r.0.. ،FAD. FAF

زل، ز 10
زورييتر
F* Fيراردن، اميل
ril
r.f

سبا (يمن) سر
سرجثــهـ و درمـان دتــوارىمـاى مـلى
r.rirar

ITV سروبوس (امهرانور روم)
FAY ، IYA ، IYy
par ، Pry all
سن يترزيورگ
بـ سن سيمون

fiff ،rv.
سولى، ادوارد
TYV سوليدوس
TYF ، Ir9 سوئيس

PIY ،r99.r9A ،rvo ،rg9 ،rYA
سm، لونى 191

 trav ،rvo .rVr ،rgQ irg\% ،rY
raq
FA9 ، FVA سيسرون

كـارتاز، فـرطاجنه

ماساكتى 1 1
كارلايل، نوماس 1.1
| YVI ، YIV ، IVA مـالتوس، تـوماسربرت

IYv،Irr مانو
 متافيزيك (ارسطو) 10 OYD مترنتي



FDS مسكو
P. Y ، YAF ،TY مسيعيت (مسست)

مسرتززمين . 0
FV8 ،FYr ، ITV ،rA (مصرى) مصرن
مغرولان
Irr مغدرنبان 191 مكاشثن يوستان Prr ،199
Fra ، rqA ، rav . مكתولوج، ج، مــلامثاتى دربــار: اقـتصها (مـاركس)

4V.99

 NAS ميداس (شاه السطورهاى)

 NAF ، IA. ميسلدن، ادولرد ميل، جان اصتوارت 9، 9 ، 1 ،

ITY ، IYO كاسل، ب Y Y rva

YIA، 190 كانِيل، جارلز YVF ،Y\&A ،YIT ،AA ،FA Sرى، جان FAF ، ITY كويم، زاكوب، IYA ، ITY ، II.

كا 01 .
Irr fif

800 لاسال
Y84، r•v لانكاشاير
ITYI. لترون،
rio ،rII،ro YOF لنكه، سيمون
FVY ،YYY ، IYT لودرديل، جمس متلند
ITF لوكرتيوس لو لو
IFF لونى


| هانرى هغتم | 'r9A ، IV. ،Irg ، ITO AF |
| :---: | :---: |
| هانرى ALT | +11 |
| - |  |
|  | Y.F ، 191 نإلثون اول |
| ITY ، ITF هزيود (ش) | ، 00 ، 0. . Fr |
| - 110 ، . F ، YA ، YV ، AA ( | $8{ }^{8}$ |
| ,YIA ,YIF , Y-9 ، Y.. IFY , ITA | M (ج) |
| ,YEQ , YES , YEY , YOV ,TYY , YYY | نعلام بلى |
|  |  |
| , FAF , FES , FOF , FOT , FFY , FF. | P9\% |
| FM |  |
| OYI ، FF. 'YID , IAF ، IAT | 40 |
| Y.V ، $\lambda$ (باصت) (\%) | FV نوبي |
| FVr ،HEA ، YY ، 11 (مندوستان) | FVD نوها بوميليوس |
|  | 0. 4 ، PVA ، fVO |
|  |  |
| IF. | SV وايتلينك, |
| **V | PAT وستغالى |
| ITF Aومبولت | rA ولكان (اسلور0) |
| Iro \IIF،rA | OIV، ${ }^{\text {¢ }}$ |
| IYA ، ITV Aونوريوسا | IVI ، ويرزيل |
| *** |  |
|  | FAF ويلز |
| Yrr ، \AF | rAr |
|  |  |
| 'F94 , FAD IFVA ,FW , FVO ,FFF | FVA |
| QFF. 0.9 | 47 47 هابز، توماس |
|  | F*F |
| FA9 ، FVA ، r | هارلو494 |
|  | ه1. |

## فهرست

(مهترين مغاهير, واصطلاحات)

| ,F9. ،FOQ ،FON ،FOS ،FFO ،FFA | آزادى 190 ، |
| :---: | :---: |
|  |  |
| Liviv | فلسغى |
| ،r1. ،199 ، IAT ،1V8 ،199 ،11A |  |
|  | A- اجارٌ |
| LFOL ،FFT ،FPG ، FY. LT. |  |
|  | ،rllıl/Ar ،rF ،rrirl ،r. ،19 |
|  | ،r9A ،ras ،rFY ،rFl ،rre ،ryA |
|  | YF. إجارة سرمابهدارانها r... |
| Y\%. | FVT الجتماع برنر |
| ارتش ¢frers |  |
| FV. اردو | P4A |
|  |  |
| YYA،10 | ، OIY ، FAQ ،fy. |
|  | -AV ، ${ }^{\text {- }}$ |
| OrA ita. ، ivo , Irv |  |
| ، OII ، D.F ، D.r ،fiv ،res | G Frr ، rYO L ror ،rf. Err. ، rar |
| Drr ، 010 |  |
| Fiv المنبداد | ،s9 \% 9 , |
| ros | -إرزش - ivr ،V. |
|  | مسـرمابه |
| - r^ |  |
|  |  |
| AFA |  |

،rFT ،rFY ، II. ،A• ،AS ،V. ،RO باز ,FFI ,FFF ،FFQ ،rqF ،rq. ،TFF


 , DYF ،rAT ،YFT ،YYF ،IVA ،IVV


 فــراورده TYY





 iFVG L FFF ،FYY if. 9 , rAY ،rg. Drv ، Div ، Dir tif
 Livy ، Ir. E Iry :llv ( 110 , 1.9 ،FY ،rqD ،rll ،Y.Y ،Y. (IVE ،FQQ ، *Q. ،FAQ ، FAD L LFV ،FVD orf ، orr ، D.r'، ©..








 , TOF ،YOI ،TO. ،YFA ,YYF ،IAF


 f.r ،rff ، 9 A

اقتصاد باستان rr ،rr ،ry،
 ،0.Y ، 700 ،190 ،119 ، IV9 ، IIF

$$
0 . r
$$

اقتمصاد كلاسبكى ras
 النباشت [تراكـم] ,TYA ،TIQ ،YAV , YOY ,Y.F ،Y.T :FYG ،F.G ،F.O ،rVA ،rVY ،rV

 ،IAV ،IAD ،1A. ،IFF ، IFQ ، IFO
 ،1A9 تآ ،rga ،rgA ،rOg ، rYo , rIA ،rIO
 ، YAA AIV

FTY

 ،rYT irIV ir.V ir.D ،IVD ،IVY , rVI E Y\&A ،YgY L YOQ ،YYA ،YTO ،FAT ,FON , FFI ،YQ9 ، YIQ ،HIT
far
FFY ،fll ،Fl. ،TMA النتغأ
انستناع [ارزشســازي] [TTA ،TPF ، TVV ،fFF ،frT ،fl. ،f.A ،rqu ،rqT CFFY ,FFD ,FFT , FFY ،FPG IFTS

F9人 G FOif ،F9
اوراف بهادار


 rrA ، rII بيظارمرد بيكارى PYY
0. 9 ، PVA AFFV ،I.Y باتريسين
 D.Fif89, if. 9 , Iry
 بلب 0.4 ،FAF ،FFY A.
 LFOA ، FOY L FPA ، YOD L I9O IAA
 اعتبارى [
 , IO9 IIFV , IFF , IFF , ITA sf ،9V - Iro ،IIT -IAr ، 1 YO ، 90 ، 90 ، $\Delta 8$ ، $\Delta 0$ ، $\Delta r$ ( ،9A ، , IFF ، IFY , IOD ، 10. Li IFV irs





 1.0، ـذخيرt: بولى
 بول
 لـمعاملات بولى $\Delta 01$

 I IfF
 r*v برابرى 140 تا
 PY ، PY بروات تنزيلى
 INF IND IVF ITV , ITO 1.9 ,YVI ,YOR ,YOI ,YFS ,YYO ,Y.Y
 , FAN ،fVV ،fgr ،ff. ،YOQ ،FOA (01A، 0. Y ،far 0.1

، بند. 018
 ITT ، TY أثتصاد بورزوانـي ، FA9 ، FFF IFA. ,FOS ،FOD ،YOA , YTY IVV
 (f.) تـتـوليد بـورزوايمس ، rov ،rir
 Y. T ، IQY ، IAY ، IVQ ،IVF ، QA ،AY
 ، $14 V$ V.Y
 بورزوليم، 99، ـصرماية بورزولئى YQ9،


 TF, ,TIF , T.G
 ،TT ،r. $\Delta$, rqI tfir ،ras ،rar iros ،rFA ،rfv

WGY , IF9, IFO, IFP, IIT, AA, AV
 ifgr iffl iff. ifor ،frl ،ras ـتغسيم بين المللى كار


rvv.rvs


 ، YO ،YI ، Y. . Y0 ـتــوزيم ومسـابل نـوليد ،r. تـــوزيع . r ،


 I. توسعة صنعتى

 ‘Y.9 ،198 iVA , 10. \&9V ،9. , FFI ،TQD ،TAF ،YFV ،YIX , YIT (FQ) ، PQs ، YQ1 ، YA. ،Y\&Q ،YIF ،V) بورزوا'يا
 .OFE ,FFO IFOA , FOF , FFY ,FFA ـتـوليد جـديد (نـوين) هو ،


 - توليد سرمايه ، for ، Frq ،
 ،rIf ،rra ،IVY ، IIr ،ry A A A


, ا99Y ،I.r ،A. ،V9


 Q. بولى


> FA\& ، FA٪ FA
'FVA ،FVV ،IVY ،A9 ،As ،Ar ،r.

$$
\Delta r \text {. } \Delta 1 F
$$


IAF IVY IISO , IgY , IFA IFV , r.Y , Yav , rFr ،rra ،rIo ،r.9 , آزاد FOQ ،
 r YY
 © OYI
 -

r. تججارى


 ،.. ، \&A ، rg , CV YYF
FVF ،Yg9 ، IAF ، IVT ،AT ، YA تصاسب
 :TES ,THT tYYV ,YYO , 199 ،INA


Irr all tve
Yن تغكر مغهومى

 ©Y. 1 , 199 ، 199 (1.7 6.1.1 .94
 ، $Y+1$ ، 199 ، 199 ، IAV ،rI
 ،TQY ،r. $\Delta$ ، 199 ، IVA ، rI تسوليدى
 ، YVF ،YF. L KYA ، IVO ، IVT ، IYY ،rgY ،rYg L P.r. YaF ،Yar ، YAD , FII Lت. 1 ، rav ،rag ، rAF ،rar © OYA ، FYA Fro ،FY. ،F. $\Delta$ ،rar L LTVF ،rra ،rV
 .Y. ، 10 . ، ITY ،. . L L AY , YVV ، YVG ، YFY L YrA ، YID ، YIF FFI IFRA IFRV
 , IF9 GYF , IFF ،ITF (IIA ،II.
 , DIF , FFQ LFFI IYGQ L YFI ،YYA ، 80 OHA ـــروت هسولى | |A| |IVV تمارى ،ro ral ،ry. ،19. ، © ، I , YFO , THF ،TH いIAV , INF (IA.
ras ،rA9 , r.D , YGF , YO. 'YFV

## جامعة مدنى 9



 FV. الثتراكى جنیاعت آبادىتشين .YA © $\Delta \Delta{ }^{\boldsymbol{H}}$

NAY

 ،FIl ،F.A ،F.r if.Y ،raq ،ran , FYV , FPF ،FYT , YYI ,FIF IFIY ، YAF ، YAQ ، YAT ، YAY بـهاى تـوليد
 ،rg ،rI راببعة تـولبدى ، rFI ،YIY
 ، IO. ، YF ، YI روند (فـرايـند) تـوليد ، 'FFI (FI. ,YFY , YI. , I9V ،180
 ، $Y$ * تارينى توليد ،

 AY. ،rr ،YY ,YYY ،YYA ,YYF , YIG , YI. IIFT
 , OIF , O. . 'FAV if89 , FET , IFA ، IAA ،IFV :IA | INO ،ISI ،YI ، Y.

 , rAF ،YIV ،IGT ،IIF, 99، AV IAV (I) .

 ,FRO ,FYI IFIl irVY ،TV irga



 -مــــناسبات بــين المــللى تـوليد


، roq ، rry ،r.v،As ،ry.re


دين XV
 ذ.Y،Irf ذهن ،IrQ alr ،lll،rv.ry،IA ،IV ذمنى


 ذهن و عبن
 raو rer ربح مركب ros


 TFY، ro. ركود روابط سغو تى ror ، ro . ، رونق rro
 ،ll ،ll. ،TT ،re ،rr ،rl ،14 زم
 ،r9A ،rav ،rry ،rID ،rI (rI. DIV، $\Delta$ II ITFA
 DIA ،DIS ، PVQ , PVF

سالبع بـ انتغاه موضوع "


،SI9 ، rr9 ج-

 ،D.1 مســالكيت جـــاعت (fV)، همـالكيت ،

 FMA ifvt

 Lf.r ،rav, rav Lerar ،rgQ ،ryv

 FQ9 ، FQA ،FQY ،FAQ L FVY ، IAY

> حركت جوهرى حVf ror حزالملكارك
 - حوالة بولى حيوان اجتماعى 0.1 V حيوان ميلاسى (زنون بوليتيكون)


 YVO خدمات مرلد مرمايه ،

خراب




 ،IVA ،IVO ،IVF ،IVI ،Irf a.D

 ، IfV ،If0 ،Ar ،AY صلك يا قشر بازركان
FI9, +1A

، NA9 ،1FA ، ITY ، , ITV , ITY ،YY母 ،YYF ،YIV IY•A ،r.D ،r.F ،r.. ،YQ1 ،YAD ،YOI
 ،ryY Lergy ،ron ،rof ،ror ،rfA arg ، DIr ،FAS ،FTT Li F.F.rA.

$$
\begin{aligned}
& \text { _تظريه سود } \\
& \text { riA،rio، rII }
\end{aligned}
$$



 مـسهام YFY اتـوبوس YF


PFY Pنعنى Orf מهمبر

FqD ،FAF ،FVI ،TY [.FP FV. شمبوز معاش شباني FVF ،FVr شبكهماي آبيارى ir شرائط اجتماغى

 Irv،gr ،f) ،ra ، DV، هf

صPA،ITV،ITY،IYY،ry صلع
 ،rll iA9. ،IVF ،1re ،r.9،99 ،9. , TFF ،TYT ، TTQ ،rTA ،TrY ،YYA ،rav ،rAV ،ryY ،rir ،raq ،rfa , OTY ، DID ، FTY ،F,V


LO. IFQ1 ،FAT ، FTT L LAF ، 9A
 OIr ، FOY L FFY ، TAD , rYF اضـافى ،
 ،rPA ،rIr ، rII ،r.A مرماية تجاري ،

 L TV. ،P9A ، ro9 ، rTo ،TTP ، YAP (FFI IPRALFP. ،FIV GFIY ،rAY (FFI 1 ،FFV ،FFV

 , OIP , FOA , FFF E , FPQ ,TM , TAV

 ، خir ir ir

 _ FFV ،rar ، rva ،rva rVr ،rV ماب ria - سرمابة نتدى . PF -بركثشت سـرمايه


 _مغهوم عأم سرمايه YYY _ YY _غيرسرمايه re. ، ror ،rrs ،YYD ،YYF ، NAA iAY ،Dr ، ، YOA , TO. L TH. ،YTG ، rTF ، rTY


r.r r. r. r._مرمايعدار سغتهباز_


P9V مناسبات مافبل سرمايبدارى ، F90irfs II.r|ll مرف
 D.I LFAD ، FVA

BVY Bلمرو اربابى


،r.O ،19. LiAF ،IA. ،IVA ،IW ,YYA ,YYS ،TY. 'YYQ ،YYY ،YIS ,FFP IFFA ,FFY , YQ. , TFA ،YFF 10.

## كاتوليسيسم

 , F\&A ، YOF ، YOV
 ،rIs تL.9 ، YA4 191

 ، YOA ، YYY ، Y ب

 تـ

 - orv ،orr ،AY.


 ،IVf , F.9 ، Ir. تـ TrA ، TYF ، Y.я


 Lrio ، rart rvo ،rgot rg. ،rrv


 صنغي،
صورتببندى اجتمّاعى Pr

خرورت تارينیى rv
طبيعنتكرائى \&

،Ar ،V. ،s ،DA ،OF ،F4 عرضه و تغاضا ، ،lV ،lll ،. 0 .I.. ،qV ،AV ،AD
 DTY ،FgT ,FT. ,FYO ،FYY ,FII

 ,YY, 'YOY , YYQ ,YYY ،YIY (IF) ،TTY ،TYA ،TIS ،YA , YVQ ،YEQ g

 19 19 (VY ،VI ،r\&0 ،rgf ، $1+$ -

 (IA9 ،IFF ،IFI ،I.F (I.T ،AV OT. ،r94 ،r9A ،r4V ،TFA ،rII ــنودالنى، القتصاد f.9، 4.1

 (IrV ،Ir\& arD arq ars ary YFY ، 191 ، $19 \cdot$, IAY ، IVA ،IVV


rin،199 Li 190

 , YTA ITYA , YIS , YII , IV , IFF
 ©FVY iFV ،FYT ،FYY ،F.9 ،HY , OIP , DIF L FAD , FVA ,FVV ،FVD _OTF ،OYY ، DIA YFI

WOF ، IF : ITV ، IrY ،IYя ، IV , YF. ،IND ،IAT ، IVF , IVD ,IVF


FAF

كلاتى؛ بجماعت FVY FV FV
كوين زمانی
FV. كوزنشينى

F9. كـ
 ،IF. ArQ ،ITA , IT. ITA ،OF , or YAI ،YY. ،YY* , IAA , 10A , IOV
 . ||r. ||YQ طبيعى || ||F|
 ،IVY ، IFOL L 100 , IFA , If I IF. ‘YAF ،YG. ،19. ،IAV ،IA. Lت IVY
 - IFY رابط، گردش YY : INA , IFY , 109 ،10V ، 10Y Fif نوسانهاى كردش
 لحظة وجودى سلب و Irq IFV لمنه وجودى كردش
 YV. ،Y\&Y ،Y\&Y رونـد [فـرايـند] كار ، NOF Liry ، IIFFL ,fgY ،fgl ifrv ifrg ifrl 191 ، زیY - FV , Frq الضافی نسبى - F. LiFI. ،rAA ،rAD IT.A ،YID ، IOr

 ، YOV ، YYV تظرغيت كـارى YAA ، rDO

 , rAF ، rVA ،rga L تrr ،ria ، raY


$$
\Delta Y \cdot . \Delta 19
$$

rfy ،r.v ، r99، r4v كارخانه


IFQV if49 ifVF iFVT ifIS ifIO $\Delta \Delta \Delta \cdot \Delta \cdot r$
 ‘YII ،YI. ،Y.T ،IVO ،ID. ،IF. $\Delta Y$ GO. I , FQ , fAV ، FY. LYYF

FVA كاست


 :IrA ، III ت :IA. :IVV ag9 ،IgTLig. ،Ify


 . YAF : YVT : 199 _ Y.r Pry
 (IFI ,Ir4 , IrA ،IrI ،Ir9. .l.s , KIA ، IOF L IFA ، IFO
 -وااسطشف عام مبادله IFD -وصبلة تخاص If\& مبادلم ، IVF ، IFr ، IIF ، $\partial V$ ،r. Y4V ،190 ، IAF ، IA. ،IVV
 OYF ،FFY L YAV ، YOY LYFO ،rrs ، YA ، YF ، Y. ، II [مزد ـبكير لزوزمزد ،
 ,F.V .F.G ،Y.. ،TAI ‘YA. ،rVD AOY , AIY ،FAI ،FFA ،YFG ، FOA
 ،FFY $\Delta Y A, \Delta I T$, FAY ،FFY ، FOA

FY. ،FIT ، IF - مزرعهدأ TFI ،YF. ،YYF ،rF مستعهر
 ،rg\& $\operatorname{LrI}$ ، YIr ، INA ، IAD ،Iяg
 IIr تـــرليدى IV IV

 "Ar © YAF ، IFY I IFI YOI ، TrO ، Ir. ، I..
 Y80 -
 -زوش مـــصرف IV IV تـتـيء مــادى IV II9 مسرفي 19 - 19
 IA، IV :If مصرف

VOI , rrf لومين يرولتاريا
ماترياليسم \&\& _ماترياليسم طبيعتكرابـانث
rs
 ،rYD ،rIA ،rIS ،r9Q ،r9A ،r9D ،rq1 ،rq. ،rVF ،rFg ،rFP ،rTY PV. ،F89 ،FFV Li fry ،fIl ،rar
 rar،rgi ،rio
PVT ، FVI مالكى برنر [يكانه]
 ،rg. Liv. ،190 ، Ioy , IFI Lira





 ،TYF ،19Y ، IVI ،11 ، II خـصوصى
 ،F9V ،F98 ، FOI ،FFD مالكيت غـر
 fvs ،fri
 A. جنسـي ،FVY ،FgY ،rty ، rav ،T. مLi orr ، orl ، dia ، fro


 rry.Ivv : IOr ، مبادلة دوجانـ
 TF - TF
نغدينكى


い98 ،19. ،IDI ,IFV ،IFY , IIA

.rTA ،rar ،rOA L YYЯ ،TFF ،YYA F\%. ،rantra. ،ray

نيروى خلافه

FWV GYV وحدت برنر
 dFYy Lifid ،fll irve ,rgY ،rg. ،V. ،99، ،9. ، 09 ، irs ،IrD ، ITY , Il. .l.9 ،M , VI , TYA ،TYY ،109 ،101 ،10. , IFY ,r.. ،rAY L YAI ،rYA ،rVY ،rPa
 , هr

TM ،TTD ، YAT ، YWW توليد
مهانى بيواسطه I•v
v مماهنكى

 - PA ،rA , rvV منر بونانى
taf ، ،fv• بكجانتشين




 10. مinول منأراد و فعال مايريد
 .f.r ،rar ،TAS ،Y.I ،1A1 ،IVD DII, FFFF, FFY ir منامبات حتو
 ,YAQ ,YA. ،YYA LTET , YY. ،YFF , TYA ،TIG ،TID ،YAQ ،YA. ،YAQ ,FYA LFIO IF•A , rAQ GTT. ،TYA


 rMAS iTVO iTVY ،rgV ،rgs ،rOF .-AYA itQ4 if.f if.r
 ،rrs ،HI. ،raf L Lry ،rga ،rg

PrA

،YYF ،1gT ، 191 ، 0 . ،fq ،rg Drr ، rYt ET YQ ،rro ،rYe A8، Of tF9 نرخ تنزيل P.F ,TY نظام حفوتى نظام r. نظام كارخانهاى


[^0]:    24- travail sans phrase

[^1]:    كموتيستهاي النقلابیى
    www'k-en.com
    info@k-en.com

[^2]:    103- Nassau Senior, Three Lectures on the Cost of Obtaining Money, London, 1830. P. 15, [E, F].

[^3]:    117- Jacob. An Historical.... Vol. II, P. 326, [E, F].
    118-Stourt, An Inquiry, Vol. II. P. 389, [E, F]

[^4]:    15- Adam Smith, Wealth of Nations, Vol. II. P. 355-85 [E, F].
    16-Senior, Principes fondamentaux, PP. 197-206, [E, F].

[^5]:    121- Iaboratoriam

[^6]:    57 - freier fonds $=$ free fund $=$ fonds libre (1, 2).

[^7]:    70- Sehein dos Austauschs

